****

**АННОТАЦИЯ**

«*Позаботься о своем отце, Анна, это все о чем я прошу*», - таким было предсмертное желание ее матери. Анна старается изо всех сил, вкалывая по две смены подряд, совершенно забыв про отдых. Ведь дома она еще должна ухаживать и за отцом – запойным алкоголиком.

Но однажды ночью все меняется. Вернувшись с работы, Анна сталкивается в своей квартире с двумя мужчинами, которым ее отец задолжал крупную сумму денег, и те хотят получить свое любой ценой. Они угрожают Анне, вынуждая заняться проституцией, и тем самым отработать текущий долг.

Ее отец опять мертвецки пьян и Анна понимает, что может рассчитывать только на себя. Несмотря на то, что она ранена, Анне все же удается сбежать.

Ее подруга Стейси живет в городке Перл вместе с двумя своими мужьями Максом и Эриком Кантрелл.

Анна, с многочисленными ушибами и ранениями, попадает на ранчо. Где властный шериф, бывший морпех и сексуальный ковбой стремятся показать ей, что же такое настоящая любовь.

Анна очень невинна, и ее доверие не так-то просто заслужить. Но эти упрямые и властные мужчины готовы пойти на все ради любви к Анне.

***Над переводом работали:***

**Перевод:** Оксана Гладышева и Мария Гридина

**Редактура:** Мария Гридина

**Вычитка:** Мария Гридина

**Дизайн обложки:** Мария Гридина

**Переведено для группы:** <https://vk.com/menage_books>

ОГЛАВЛЕНИЕ

[ГЛАВА 1 4](#_Toc501139394)

[ГЛАВА 2 11](#_Toc501139395)

[ГЛАВА 3 14](#_Toc501139396)

[ГЛАВА 4 31](#_Toc501139397)

[ГЛАВА 5 37](#_Toc501139398)

[ГЛАВА 6 42](#_Toc501139399)

[ГЛАВА 7 55](#_Toc501139400)

[ГЛАВА 8 77](#_Toc501139401)

[ГЛАВА 9 93](#_Toc501139402)

[ГЛАВА 10 100](#_Toc501139403)

[ГЛАВА 11 107](#_Toc501139404)

[ГЛАВА 12 112](#_Toc501139405)

[ГЛАВА 13 124](#_Toc501139406)

[ГЛАВА 14 130](#_Toc501139407)

[ГЛАВА 15 143](#_Toc501139408)

[ГЛАВА 16 149](#_Toc501139409)

[ГЛАВА 17 156](#_Toc501139410)

[ГЛАВА 18 161](#_Toc501139411)

# **ГЛАВА 1**

Анна вышла из пригородного автобуса. Это был долгий и трудный день в ресторане, поэтому она не могла дождаться, когда уже окажется дома и, наконец, сможет дать отдых ногам. Она посмотрела на свои часы, проходя мимо пятого дома по улице Мэйн Стрит. Час ночи. Отца еще не должно было быть дома, а даже если он и вернулся, то, вероятно, уже валялся в отключке пьяный вдрызг. Анна с раздражением вздохнула и поморщилась. Ей следовало быть более осторожной. А то скажи она своему старику что-то лишнее, он может вновь на нее наброситься. Хэнк Паркер был крупным, злым человеком, а когда напивался, то часто выходил из-под контроля.

Анна была настолько миниатюрной, что даже простой толчок от мужчины такого размера, каким являлся ее отец, мог серьезно ей навредить.

Неожиданно в ее голове всплыла вся прошедшая неделя, и как она отказалась давать отцу денег на выпивку. Анна так устала, трудясь уже целый месяц по две смены подряд, отдыхая не более четырех часов в сутки. И все это только для того чтобы заплатить за квартиру и купить еды. Ее отец никогда не беспокоился об оплате счетов. Он просто брал деньги и пропивал их. Анна встряхнула головой, пытаясь избавиться от грустных мыслей. Ее выводило из себя то, что она единственная пахала, как проклятая, чтобы содержать их обоих. В то время как отец ни разу не пошевелил своей задницей.

Анна медленно выдохнула, чувствуя, как злость утихает. Какой толк в том, что она снова и снова переживала из-за всей этой ситуации?

*«Разве я не выучила урок, чем заканчиваются споры с отцом?»*

Воспоминания об их драках всплыли у нее перед глазами. Анна навсегда запомнит каждый удар и оскорбление от своего отца. Она вытерла одинокую слезу, сбежавшую по щеке, и вновь пообещала себе не плакать. Но картины последнего столкновения против воли появлялись в голове. Лицо отца, его невнятная речь и то, как он смотрел на нее, будто она была самой отвратительной и ужасной дочерью на свете. От всего этого по спине Анны пробежал холодок.

Когда она обвинила его в том, что он все деньги спускал на выпивку, он дал Анне настолько сильную пощечину, что она отлетела к стене. Анна потеряла сознание на пару секунд, или ей так показалось, но когда она пришла в себя, отец уже был рядом, и пытался ее утешить.

*«Любит ли он меня?»*

Анна понимала, что алкоголизм это болезнь, которая полностью порабощала и разрушала человека, даже если у того было доброе сердце. Но подумав об этом, она осознала, что ее отец никогда и не был добрым. Пьяный или трезвый, он всегда мог ее ударить.

Анна сглотнула с такой силой, что заболело горло. Нужно было послушаться Стейси и просто уехать. Подруга даже предлагала ей жилье в Техасе, но Анна не хотела жалости, а кроме того она знала, что нужна отцу. Он не работал уже три года, и именно с ее зарплаты они платили за жилье и продукты.

Но Анна обещала матери.

Ее взор затуманился слезами, и они вновь потекли по щекам. Она постаралась сосредоточиться на дороге домой и возможности проспать так долго, как получится.

\*\*\*

Их паршивый жилой комплекс находился сразу за углом. Анна только вчера заплатила домовладельцу, так что могла не использовать черных вход, чтобы избежать с ним встречи.

Мечты о горячей ванне наполняли ее мысли, пока Анна входила в здание. Там не было охраны, работали далеко не все лампы, и воняло мусором.

Когда Анна поднималась по ступенькам, то ее охватило дурное предчувствие. Она боялась отца, и все о чем могла думать – это в каком тот был состоянии, если все-таки находился дома.

*«Прочь сомнения, и двигайся быстрее»,* – подбодрила она себя, когда поднялась на третий этаж.

Анна подошла к двери и вставила ключ в замочную скважину. Та была не заперта, и девушка пробормотала себе под нос проклятье в адрес Хэнка Паркера. Ну, когда он уже перестанет пить и играть в азартные игры, вновь став ее отцом? Она устала нести эту ношу, в конце концов, ей было всего двадцать три.

Войдя в квартиру, Анна заперла дверь и бросила сумку на диван.

– Мы заждались тебя, малютка Паркер.

Анна закричала и отскочила назад, услышав незнакомый глубокий голос. Перед ней стояло двое посторонних мужчин в костюмах.

Все инстинкты кричали об опасности, и она бросилась к двери.

Большие, крепкие руки обхватили ее за талию, и, с легкостью подняв, оттащили Анну обратно ко второму мужчине. Она не узнавала ни одного из них.

– Отпустите меня, – закричала Анна, и незнакомец, держащий ее, зажал ей рот рукой. Он обращался с ней, словно девушка была тряпичной куклой. Анна прекрасно понимала, что не имело никакого смысла с ними бороться. Оба мужчины были ростом чуть больше шести футов и казались мерзкими и отвратительными.

Анна брыкалась и извивалась, пока бандит не прижал ее крепче к своему телу.

– Прекращай сопротивляться, малютка Паркер.

Анна успокоилась и приготовилась выслушать, что же они от нее хотели.

– Хорошая девочка, – прошептал мужчина ей на ухо. Запах спиртного и сигаретного дыма заставил ее поморщиться от отвращения. Второй мужчина придвинулся к ней ближе.

У него была щетина и темные глаза, но в их глубине плескалось нечто настолько зловещее и жуткое, что это заставило Анну трястись от ужаса.

– Мы не собираемся причинять тебе вред, – прошептал он, прежде чем провести большим пальцем по ее губе. Анна заметила на его мизинце квадратное, блестящее кольцо, покрытое россыпью небольших бриллиантов. Скорее всего, оно стоило целое состояние.

– Пока... – прошептал стоящий сзади мужчина, прижав ее к себе еще сильнее, от силы его захвата, казалось, у Анны того и гляди треснут ребра.

– Где твой старик?

– Я... я не знаю, – взгляд, которым незнакомец окинул ее тело, заставлял Анну еще больше трястись от страха. А мужчина позади еще крепче обхватил руками ее талию.

– Пожалуйста, вы делаете мне больно, – она всхлипнула, но он лишь рассмеялся в ответ. Его горячее дыхание опаляло ее затылок.

—Я задаю этот вопрос в последний раз. Просто будь хорошей девочкой и скажи, где твой отец?

– Я не знаю. Клянусь, не знаю.

Он смотрел на нее, словно решая верить ей или нет.

Анна молилась, чтобы бандит поверил, не тронул ее и не причинил боли.

– Он одолжил у нас тридцать тысяч, плюс уже набежали проценты. Старик затянул с платежом, а время вышло.

Анна проглотила комок в горле. Она внезапно вспомнила, как две недели назад обнаружила отца избитым, окровавленным и пьяным перед входной дверью. Тогда она решила, что тот просто напился и подрался с кем-то в баре. Боже, как она ошибалась. Ей осточертело жить так и влачить нищенское существование.

– Боюсь, что если он не объявится, то нам придется оставить ему сообщение. К несчастью для тебя, это будет очень ясное и убедительное сообщение, чтобы он все понял, – бандит провел кольцом по ее скуле. Не достаточно сильно, чтобы порезать, но с явной угрозой.

– Клянусь, что не знаю, о чем вы говорите. Я днями и ночами работаю, отдавая ему деньги на оплату аренды и еды. И я не в курсе о его долгах. Клянусь, – закричала Анна, и мужчина с такой силой схватил ее за челюсть, что это причиняло боль. Она завизжала, когда его пальцы еще глубже впились в ее щеки.

—Жаль, что моему напарнику придется испортить такое хорошенькое личико, милая, – он повернул ее лицо в сторону, продолжая следить за Анной.

– Ты посмотри, какое у нее аппетитное тело, – прошептал мужчина, держащий ее, а затем схватил за задницу.

Анна вскрикнула и попыталась вырваться, но парень до боли сжал ее зад. Она оцарапала мужчину за своей спиной и пнула того, что стоял спереди. С криком, Анна кинулась прочь, но получила сильный удар между лопаток.

– Сука, – Анна услышала, как один из них закричал. А после почувствовала боль, когда мужчина, ранее удерживающий ее, дал ей пощечину. На нее посыпался град ударов, один за другим, но Анна пыталась хоть как-то защититься, свернувшись на полу в клубок.

Они били ее по ребрам, и она ощущала, как с каждым разом получала все новые травмы.

Анна закричала от боли, когда очередной удар ногой отправил ее в полет в другой конец комнаты. Кто-то должен был услышать ее крики.

*«О, пожалуйста, помогите мне хоть кто-нибудь».*

– Эй, что происходит? – услышала она голос отца и разразилась рыданьями, наполненными мукой. Он ее спасет. Он же ее папа.

Один из головорезов схватил отца и, захлопнув дверь, прижал его к стене.

– Где деньги? – заорал бородатый мужчина.

– У меня... у меня нет денег, – выдавил Хэнк Паркер, выворачивая карманы и показывая, что те пусты.

Тогда второй бандит принялся также избивать и его.

– Ты взял у нас деньги. Много денег, и босс хочет получить их прямо сейчас.

– У меня ничего нет. Мне нужно еще время.

– У тебя его было более чем достаточно.

Анна закричала, когда один из бандитов схватил ее и поднял с пола. В голове пульсировала боль, а на теле не осталось ни одного живого места. Но отец на нее даже не взглянул.

– Последний срок завтра, или мы возьмем твою дочь в качестве части оплаты.

Мужчины смотрели на нее, как на какое-то лакомство.

– Она принесет немалую прибыль, – заметил один из них.

– С таким телом, внешностью и молодостью, она отработает долг старика за пару недель, – добавил второй и, облизав губы, прижался носом к волосам Анны, вдыхая их запах. Она дернула головой, но бандит лишь еще крепче прижал к себе ее тело.

– Нет! Папа, пожалуйста. Помоги мне, пожалуйста. Дай им хоть что-то. Где тысяча долларов, что я давала тебе на прошлой неделе?

Отец так и не посмотрел на нее.

– Папочка, – закричала она, но тот лишь переводил взгляд с одного мужчины на второго.

Анну ужасала сама мысль, что эти люди могут ее забрать.

Анна держалась за свои ребра, ведь с каждым вздохом их охватывало все большей болью, и с надеждой взирала на отца.

– Можете ее забрать. Мне она не нужна.

Анна почувствовала, как весь ее мир рухнул. Отец и не любил ее никогда. Она потратила все это время и все эти годы на заботу о нем, и ради чего? Чтобы он мог превратить ее в шлюху для уплаты своих долгов?

– Пожалуйста, не делайте этого, – умоляла она мужчин, чтобы те ее отпустили.

Головорез прижал Анну к своей груди, погладил по руке, а затем начал ласкать ее горло.

– Она настоящая красотка. Большие сиськи, упругая, округлая задница, и похоже невинна. Я знаю, о чем говорю, – хмыкнул он, схватив ее ладонью за грудь и, потискав, скользнул рукой между ее ног.

Анна тряслась от страха.

– Я обработаю ее и сломаю, и она принесет боссу море бабла.

Слезы стекали по лицу Анны, когда бандит прижался своей эрекцией к ее спине. Она никогда не сможет их одолеть. Они были крупными мужчинами, и, похоже, добивались всего с помощью силы, зная как использовать свои кулаки. Анна понимала, что если они ее заберут, то она уже не жилец.

Нужно хоть что-то придумать. Ей необходимо сбежать. Тело било крупной дрожью так, что у Анны стучали зубы. Она должна быть сильной. Было очевидно, что теперь только она могла себя спасти. Анна попыталась найти взглядом отца, и ее сердце защемило от боли. Его даже не было в комнате.

От мысли о том, что сделал ее отец, о том, как легко он продал ее, к ее горлу подкатил тошнотворный ком. Это было сродни удару в живот.

*«Думай, Анна... думай».*

Она ощутила горячее дыхание бандита, а потом ~~и~~ прикосновение его губ к своей шее. Когда Анна попробовала отодвинуться, он схватил ее за горло и сжал. А вторую руку прижал к молнии на ее джинсах. Он расстегнул пуговицу и уже добрался до ширинки.

*«О Боже, пожалуйста, помоги мне».*

– Пожалуйста... – еле вымолвила она.

Бандит отпустил ее горло, но все еще продолжал крепко прижимать к себе, продолжая тереться об нее бедрами и гладить везде, где дотягивался руками. Когда он схватил ее грудь, разрывая блузку, то оцарапал кожу, и Анна закричала:

– У меня в комнате спрятаны деньги. Я отдам их вам, только дайте нам несколько дней, чтобы собрать всю сумму, что должен отец? Я могу попросить у ребят с работы. Они хорошо ко мне относятся и помогут, – Анна понимала, что несет просто какой-то бессмысленный лепет, но ей было необходимо попасть в свою комнату. Там она смогла бы выбраться из окна и уехать к черту из этого города.

Мужчина на мгновение замер, и Анна ладонями уперлась ему в грудь. Его тело нельзя было назвать мускулистым, то тут, то там проглядывал жирок, типичное телосложение гангстера-мафиози.

Другой мужчина притянул к себе ее бедра, потираясь членом о ее зад. Анна оказалась зажата между ними, и ее начала охватывать паника. Она чувствовала, что еще немного и начнет задыхаться. А затем Анна услышала вопрос.

– Сколько тебе удалось спрятать?

Из дальней комнаты раздался голос отца.

– Кто-нибудь хочет выпить? – Анна внутренне сжалась, и слезы вновь обожгли ее глаза. Ублюдок просто предлагал выпить, когда двое бандитов собирались ее изнасиловать. Гнев и отчаянная решимость разлились огнем по ее венам.

– Сколько? – второй мужчина повторил вопрос, то поглаживая, то грубо сжимая ее бедра.

– Пара тысяч, – солгала она.

– Пара тысяч! Сука. Ты все это время мне врала!

Анна повернулась к отцу, чтобы сказать все, что она о нем думает, но он уже оказался рядом и со всей силы ударил ее по щеке. Она отлетела на пол. Двое гангстеров расхохотались.

Это было настолько ужасно, что Анна просто желала провалиться сквозь землю.

– Пожалуйста. Я отдам все, что у меня есть. Просто позвольте мне сходить в мою комнату, – Анна прижала руку к щеке. Она ощутила под пальцами кровь, а боль в теле с каждой секундой становилась все сильнее.

Анна поползла по полу. Тело ныло невыносимо, но она боялась за свою жизнь. Ей нужно было срочно выбраться отсюда.

Мужчины не пошевелились, чтобы помочь ей подняться, но никто также не предпринял попыток ее остановить.

Травмированные ребра мешали нормально двигаться. И тело, и лицо пульсировали от боли, но Анне, наконец, удалось встать, держась за дверной косяк, и подойди ближе к своей комнате. Когда она, наконец, вошла в спальню и медленно прикрыла дверь, облегчение затопило ее, так как теперь между ней и этими тремя мужчинами было хоть какое-то расстояние.

Никто не проследовал за ней, и через секунду Анна приступила к осуществлению задуманного. Она нашла коробку, спрятанную под кроватью, и направилась к окну.

Постоянно оглядываясь через плечо, проверяя, что никто не идет следом, Анна вслушивалась в каждый шорох, но из соседней комнаты доносился лишь смех вперемешку с неким спором.

Подняв створку окна, девушка вылезла наружу, закрыв его за собой.

\*\*\*

Анна старалась не смотреть вниз. И пыталась сосредоточиться на одном – выжить и оставить позади все, что было до этого мгновения.

С каждым шагом слезы все сильнее бежали по щекам, а боль становилась почти невыносимой.

Наконец, она спустилась до первого этажа и спрыгнула вниз с высоты двенадцати футов.

Ноги подкосились, и Анна рухнула избитым телом на асфальт. Ей пришлось закусить губу, чтобы сдержать крик боли. То, что ей удалось сбежать, оказалось чистой удачей. Но, Боже, как она в таком состоянии сможет передвигаться дальше?

Каким-то образом Анна смогла дохромать до угла. Вся ее одежда провоняла запахом одеколона гангстеров. Тошнота подкатывала к горлу, но она старалась ее сдержать.

Анна остановила первое попавшееся такси и села в него.

– Давай, давай, езжайте скорее, – закричала она, постоянно оглядываясь через плечо, пока машина отъезжала от ее дома.

– Куда едем, мисс? – спросил водитель, даже на нее не взглянув.

– В аэропорт, пожалуйста, – сказала Анна дрожащим голосом, прежде чем откинуться на зловонные кожаные сидения и прикрыть глаза.

# **ГЛАВА 2**

– Иди-ка ко мне, сладкая. Я хочу тот же утренний поцелуй, который ты подарила Эрику, – выкрикнул Макс, пока бежал за Стейси в спальню.

Как только мужчина поймал ее, обхватив руками талию, Стейси завизжала от восторга.

Она даже не успела возразить, а Макс уже поцеловал ее и еще сильнее прижал к своей груди.

От этого мужчины у Стейси всегда захватывало дух, а вернее от обоих братьев, Макса и Эрика. Когда она только переехала в Перл, то даже не представляла, что у нее сложатся отношения одновременно с двумя мужчинами. Сам город поражал воображение, в нем проживало множество людей различных рас и семей. Стейси мгновенно его полюбила.

Все горожане были очень дружелюбны и общительны. В этом городе барбекю, карнавалы, концерты и праздники проходили круглый год.

Макс прервал поцелуй и прижался к ней еще ближе. Его кобура с оружием потерлась о ее тазовую кость, заставляя Стейси сгорать от возбуждения. Прильнув щекой к груди Макса, она стиснула его в своих объятиях.

Стейси зевнула, не в состоянии сдержаться, и Макс рассмеялся.

– Ты ворочалась и металась всю прошлую ночь. Что тебя беспокоит, куколка? – спросил он, демонстрируя очаровательные ямочки на щечках.

Стейси старалась не смотреть Максу в глаза, особенно когда тот надевал форму заместителя шерифа. В ней он выглядел очень опасным.

Макс бы не понял, нелепых объяснений о дурном предчувствии, преследующем ее последние несколько дней. Но Стейси не могла выкинуть из головы Анну. Что-то случилось.

– Стейси, – прошептал он, нежно лаская ее подбородок большим пальцем.

– Ничего, это глупость, – пробормотала она, но Макс не позволил ей уйти от ответа.

– Ну же, малышка. Я не поведусь на это «ничего», как и Эрик. Если бы ему не нужно было так рано вставать, то он бы стоял сейчас здесь, и волновался о тебе так же, как и я.

– Я чувствую себя глупо, вот и все.

– Поговори со мной.

Потянув ее через всю комнату, Макс сел на кровать, а Стейси подвел к себе между ног. Затем нежно погладил ладонями ее ягодицы.

Стейси положила руки на его плечи и уже без утайки посмотрела в глаза Максу.

– Тебе покажется это нелепым.

Макс выгнул одну бровь и окинул ее взглядом «говори или я очень рассержусь». Дразнить сумасбродных Кантреллов было плохой идеей, в особенности когда дело доходило до кузенов Макса и Эрика. Чарли, Уайт и Бен были той силой, с которой приходилось считаться.

– Ты же знаешь, что Анна и я очень близки? И то, что между нами всегда существовала некая незримая связь? – Стейси замялась.

– Стейси. Выкладывай.

– Я чувствую, как происходит нечто плохое. Думаю, у нее неприятности.

Макс сразу обнял ее и прищурил глаза.

– Чем я могу помочь? Хочешь, я позвоню своим друзьям в Нью-Йорке? У Уайта куча знакомых.

– Я...Я не знаю. Может, я зря беспокоюсь. В данных Анны, именно я указана первым человеком, кому стоит звонить при несчастных случаях, ну, кроме ее отца.

– Ага, как будто этого мудака хоть что-то волнует, – скривился Макс, и она улыбнулась.

– Спасибо.

– За что?

– За то, что последние два года слушаешь меня, и поэтому знаешь, насколько важна для меня Анна. Ей давно пора покинуть отца. Она должна жить самостоятельно. Притом лучшей жизнью.

Макс так ее и не отпустил.

– Может, ты ей просто позвонишь?

– Пыталась, но она не доступна.

– Хорошо, тогда давай позвоним в ресторан, где она работает? Возможно, они хоть что-то знают?

Глаза Стейси округлились.

Она крепко обняла Макса, поцеловала в каждую щеку, лоб и напоследок в губы.

– Вы самый умный мужчина, заместитель Кантрелл.

Рассмеявшись, Макс подтянул ее поближе к кровати, и стал медленно поднимать по телу Стейси ночную рубашку.

– У меня есть еще пятнадцать минут до работы. Почему бы тебе не показать, насколько ты благодарна?

Стейси оседлала его бедра и расстегнула ширинку. Затем широко улыбнулась, и показала мужчине, как сильно она его любит.

\*\*\*

Анна вышла из небольшого автобуса, и с облегчением вздохнула. Наконец-то, это путешествие подошло к концу, и она добралась до Перла. Городок оказался достаточно уединенным, но и одновременно производил ошеломляющее впечатление. В нем оказалось множество кварталов с бутиками и специализированными магазинчиками, а также большой ресторан и продовольственный торговый центр. Школа находилась в конце города, а отдел полиции прямо в середине.

Анна шла медленно. Ее травмы стали болеть еще сильнее, чем два дня назад. Заметив отделение полиции, Анна на мгновение задумалась, искал ли ее отец. Слезы обожгли ее глаза. Какая же она дура. После всех его выходок, лучшее, что она могла сделать, это навсегда забыть об отце. Для нее он умер.

Анна попыталась вспомнить адрес Стейси, но ничего не приходило в голову. Она даже не успела позвонить подруге перед вылетом самолета. Все о чем в тот момент думала Анна, это как бы быстрее добраться до Перла. Стейси всегда любила этот город, и отказывалась его покидать. Но Анна поняла причины, только когда увидела город собственными глазами. Он был прекрасен, причудлив и убран. Воздух казался чистым, в отличие от мегаполиса.

Анна пыталась скрыть свои травмы за большими солнечными очками и толстовкой. Потому что уже в аэропорту окружающие стали задавать ей вопросы. Все без исключения разглядывали ее раны, и ей пришлось солгать, что она только что пережила автокатастрофу. Казалось, это поумерило их беспокойство. Анна воспользовалась туалетом в аэропорту, и смыла, насколько могла, кровь. Затем она потратила двадцатку, и купила толстовку, под которой скрыла испачканную кровью футболку. Но в городе Анна все равно выделялась. Люди глазели на нее, так как она была посторонней. Ей нужно было срочно связаться со Стейси.

Анна заметила таксофон, и побрела к нему. Только Стейси могла ей помочь.

# **ГЛАВА 3**

– Эрик! – закричала Стейси, и выбежала из дома со слезами, бегущими по щекам.

Эрик сразу же бросил все свои дела, и ринулся к ней навстречу.

– Стейси, что случилось? Ты поранилась? – спросил он, нежно поглаживая ладонями ее тело. Его кузены – Бен, владелец ранчо, и Чарли, ветеринар, – тоже оказались около Стейси.

Ей потребовалось несколько минуть, чтобы отдышаться.

– Анна здесь. Она в городе, Эрик, и, кажется, она ранена.

– Насколько серьезно? – спросил Чарли. Стейси не стеснялась плакать перед ними, ведь эти люди были ее семьей. Она любила их и знала, что каждый из них был хорошим человеком.

– Она не уточняла. Просто сказала, что попала в аварию. И ждет, пока я заберу ее из города. Вы пойдете со мной?

– Конечно, – заявил Эрик, потянув Стейси к своему пикапу.

\*\*\*

– Вот она! – выпалила Стейси, когда Эрик медленно проезжал вдоль тротуара мимо магазина. На скамейке, в больших солнцезащитных очках и толстовке, плотно прилегающей к телу, сидела миниатюрная женщина. Она ссутулилась и выглядела настолько хрупкой, словно изо всех сил старалась казаться незаметной.

Стейси выскочила из грузовика и побежала к ней. Эрик наблюдал за тем, как две женщины обнялись, но Анна резко съежилась и отпрянула. Она явно испытывала сильную боль.

\*\*\*

– Ты ранена! Что случилось? – спросила Стейси, поглаживая плечи Анны, но оставаясь от нее на расстоянии вытянутой руки.

– Автомобильная авария, – пробормотала Анна хриплым голосом.

– О, Боже! – Стейси замерла, обдумывая заявление Анны.

– Подожди. У тебя нет прав.

– Точно. Я находилась в этот момент на тротуаре. Мы можем поговорить об этом позже? Я так рада тебя видеть, – заявила Анна, и вновь потянулась к Стейси, чтобы обнять.

Анна заметила, как к ним приближается большой, высокий и худой ковбой, поэтому отстранилась и отступила на несколько шагов. Когда мужчина подошел к ним и остановился, то засунул руки в задние карманы своих джинсов.

– Не хочешь представить меня своей подруге, дорогая?

Стейси с опаской бросила взгляд на Анну, и представила ковбоя.

– Это Эрик. Помнишь, я рассказывала о нем и Максе?

– Конечно. Приятно познакомиться с тобой, Эрик.

Она протянула ладошку, чтобы пожать ему руку, и ее толстовка немного задралась. Заметив, как округлились глаза ковбоя, Анна отдернула руку и сильно натянула рукав на свое запястье. Видимо он заметил кровь. Ее ребра дико болели. Но Анне нужно было все-таки снять эти очки, чтобы соблюсти приличия. Когда она это сделала, Стейси покачнулась от шока.

– Извини, что я так бесцеремонно вторглась в вашу жизнь. Стейси давно просила меня приехать, и я приняла спонтанное решение. Сожалею, что появилась здесь в таком виде, но я даже не переоделась после аварии, просто села на ближайший самолет. Еще мне пришлось ехать на автобусе, и я чуть не пропустила нужную остановку, – лепетала Анна, переводя взгляд со Стейси на внимательно слушающего Эрика.

– Ты не помешаешь нам, Анна. Стейси нам прожужжала о тебе все уши. И теперь мне кажется, что я знаю тебя вечность, – заявил Эрик и положил руку на плечо Стейси.

– Ладно, нам нужно вернуться на ранчо, и поселить тебя в одной из комнат. Где твой багаж?

– Ох... нет... в аэропорту потеряли мой багаж. И я не уверена, что мне удастся его вернуть, – солгала Анна и закусила нижнюю губу.

Казалось, Эрик видел ее насквозь, а вот Стейси вроде поверила.

– Ну и ладно, тут не о чем беспокоится. У меня много вещей, которые тебе прекрасно подойдут, поехали домой.

\*\*\*

Через окно грузовика Анна с восхищением взирала на ранчо, оно было великолепно. Верхом на лошадях, мужчины пасли крупнорогатый скот на пастбище. А чуть дальше возвышались два огромных, прекрасных дома, разделенных классическим, выкрашенным в красный цвет, амбаром. Так же там располагались конюшни, а рядом тренировочные круги. Все это действительно впечатляло. Когда они подъехали к первому дому, меньшему из двух, Анна заметила стоящую у забора толпу ковбоев. Сердце в ее груди забилось сильнее. Все они казались великанами. Вообще по сравнению с Анной, крупный рогатый скот и лошади тоже выглядели гигантами, но эти мужчины были очень высокими и сложены подобно гладиаторам.

Анна почувствовала трепет в животе и сжала ладошки в кулаки. Отлично, ей еще только не хватало комплекса по поводу здоровенных мужчин. Бросив взгляд на Эрика, Анна поняла, что ей лучше привыкнуть к этому как можно скорее. Видимо, в Перле жили только очень большие мужчины. Если она будет держаться от них на расстоянии, то прекрасно проведет здесь время.

Когда грузовик остановился, сердце Анны екнуло, а в голове запульсировал боль.

Медленно, чтобы не тревожить ребра больше, чем это было необходимо, она осторожно выбралась из машины. Ее движения не остались не замеченными Стейси и ее мужчиной, Эриком.

Стейси поддержала ее под руку.

– Здесь ты в безопасности, Анна. Обещаю.

Анна почувствовала, как на ее глаза навернулись слезы, но она с трудом сглотнула их, и позволила Стейси помочь.

– Все в порядке? – выкрикнул кто-то из группы мужчин, пока Стейси вела Анну в дом.

– Дорогая, если я вернусь к работе, с вами все будет нормально? – спросил Эрик.

– С нами все будет хорошо. Спасибо за то, что съездил со мной, – произнесла Стейси, перед тем как зайти внутрь.

\*\*\*

– Так в чем все-таки дело? Кто этот ребенок? – поинтересовался Чарли.

Эрик ухмыльнулся.

– Это не ребенок, а Анна – подруга Стейси. В принципе, когда ты ростом в шесть футов и четыре дюйма, то все люди кажутся детьми – подразнил его Эрик и еще раз оглянулся на дом.

– Черт! А она совсем крошечная штучка? Она из Нью-Йорка? – продолжал любопытствовать Чарли.

Эрик пробормотал:

– Ага.

– Эй, что тебя так беспокоит? – спросил Чарли, и Эрик улыбнулся. От кузена ничего нельзя было утаить, так как тот слишком хорошо его знал.

– На самом деле я не совсем уверен…

– Ладно, очевидно же, что тебя нечто очень сильно беспокоит, так выкладывай.

Эрик рассмеялся над выпадом Чарли. Он никогда не ходил вокруг да около.

– У Анны по всему лицу синяки и порезы. Она пытается спрятать их за огромными нелепыми очками. И постоянно держится за ребра.

– И как она это объяснила?

– Говорит, попала в аварию.

– Но ты ей не веришь?

– Нет. Не верю, но надеюсь, что она расскажет правду Стейси.

– Как думаешь, она позволит мне ее осмотреть? Может она даже не ходила к врачу.

– Очень в этом сомневаюсь. Когда я подошел к ним со Стейси, Анна сразу замкнулась.

– Считаешь, она вляпалась в какие-то неприятности?

– Не уверен. Но позже поговорю со Стейси.

– Хорошая идея. Держи меня в курсе.

– Заметано.

\*\*\*

Стейси стояла посреди гостевой спальни, и пристально наблюдала за Анной. Она сразу поняла, что случилось нечто плохое, но не хотела допрашивать ее перед Эриком. Было очевидно, что Эрик не купился на показную неловкость Анны и на ту ложь, которую она так отчаянно бормотала. Стейси была уверенна, что без серьезных на то оснований, Анна бы никогда ей не солгала. И теперь, наблюдая, как подруга сидела на кровати в этих дурацких очках из семидесятых, Стейси жаждала получить ответы.

Закрыв дверь спальни, Стейси скрестила руки на груди

– Признавайся, девочка, или, клянусь, я из тебя это выбью!

Одной рукой Анна сжала толстовку у себя на груди, а второй сняла очки, и заплакала.

– О Господи, Анна, что, черт возьми, произошло, и не неси этот бред про аварию, – Стейси ринулась вперед и рухнула перед ней на колени, крепко обняв.

Анна застонала и отстранилась. От испытываемой боли у нее перехватило дыхание.

– Ты очень сильно пострадала, верно?

Между всхлипами Анна попыталась все объяснить своей подруге.

– Не знаю. Я держусь на адреналине. Мне просто нужно было выбраться оттуда. Это было так страшно.

– Тише, милая, успокойся. Давай обо всем по порядку. Мне нужно позвонить шерифу? Ты же помнишь что мой Макс его заместитель?

– Нет! Не нужно ни полиции, ни шерифа, ни кого-либо еще связанного с законом.

– Ладно, обсудим это позже. Теперь следующее, ты ходила к врачу?

Анна покачала головой.

– Черт, женщина! О чем, черт возьми, ты думаешь? Тебе что никто не оказал первую медицинскую помощь перед отлетом из Нью-Йорка? Неужели ни один человек не поинтересовался, откуда у тебя эти травмы, и что произошло?

– Автомобильная авария.

– И все поверили в эту хрень?

Стейси встала и начала расхаживать по комнате.

– Это твой отец? Это он сделал это с тобой?

– Пожалуйста, Стейси. Я не могу. И просто не хочу думать обо всем этом. Мне больше некуда было идти. Мне пришлось бежать и убраться оттуда, прежде чем они...

Анна прикрывать лицо и зарыдала, а Стейси вслед за ней также расплакалась. Сердце Стейси обливалось кровью при звуке истеричных всхлипов ее лучшей подруги.

– Ладно, дорогая, давай для начала осмотрим твои травмы и приведем тебя в порядок. Без обид, но тебе нужен душ или нечто типа того.

Анна засмеялась, протерла глаза, и, подняв руки, понюхала свои подмышки.

– Ты права. Я воняю, – фыркнула она.

Они обе рассмеялись, но Анна практически сразу стала серьезной.

– Прости за то, что мне пришлось так поступить. Эрик настоящий красавчик, и могу с уверенностью сказать, что он тебя любит.

– Тебе не за что извиняться. Я пыталась уговорить тебя навестить меня в течение многих лет. Прислушайся к своей старшей и мудрой лучшей подруге и позволь мне о тебе позаботиться.

– Ты старше меня всего лишь на два года. А это не так уж и много.

– Достаточно, чтобы прислушаться ко мне и позволить о тебе позаботиться.

– Я люблю тебя, Стейси.

– Я тоже тебя люблю.

Стейси обняла Анну.

– Теперь покажи мне свои травмы, а я уж определю, стоит ли нам обращаться к врачу.

Стейси встала и отступила, предоставляя Анне достаточно места, чтобы медленно подняться с кровати.

Как только та расстегнула толстовку, Стейси увидела кровь.

Она пыталась сохранять спокойствие, но злость медленно стала закипать в ее жилах.

Когда Анна с большим трудом все-таки избавилась от толстовки, перед глазами Стейси предстало множество ушибов и синяков, формой напоминающей ладони. Затем Анна стянула футболку, и Стейси вздрогнула, закрыв рот рукой.

– Анна! Боже мой, Анна, – Стейси покачала головой и вновь заплакала.

Воцарилось молчание, и Анна попыталась вымолвить хоть что-то.

– Я выжила, Стейси. И сейчас только это имеет значение.

\*\*\*

Стейси спустилась в большую кухню. Она объяснила Анне, что ей нужно срочно обратиться к врачу, но, конечно же, та отказалась. На это Стейси стала угрожать ей, и в итоге Анна, наконец, сдалась, согласившись позволить Чарли, кузену Макса и Эрика, осмотреть ее раны. Несмотря на то, что сейчас он работал ветеринаром, во время войны Чарли был врачом. И теперь именно он оказывал первую помощь всем на ранчо.

Пока Стейси готовила кофе, то постоянно бросала взгляд в окно над раковиной.

Она наблюдала за мужчинами, скачущими на лошадях, заметив Чарли и Бена.

Слезы навернулись на ее глаза. Что случилось в Нью-Йорке? Она никогда не видела, Анну такой напуганной, или чтобы та настолько сильно не желала обсуждать с ней произошедшее. А эти травмы были просто ужасны. Как, черт возьми, она вообще смогла сюда добраться?

– Эй, милая, ты меня слышишь? – позвал Эрик, и вошел на кухню.

Стейси подскочила от звука его голоса. Она настолько сильно задумалась, что не заметила его появления.

Как только они встретились взглядом, по ее щекам сразу покатились слезы. Эрик в этот же миг оказался перед ней, притягивая в свои объятия.

Стейси зарыдала на его груди, и он еще крепче сжал ее в объятьях.

– Поговори со мной, детка. Что на самом деле произошло с Анной?

Немного отстранившись, Стейси протерла глаза.

– Ей очень больно. Мне не удалось вытянуть из нее хоть что-то о случившемся, но травмы поистине ужасны. Ей даже не оказали первую помощь. Она и сейчас отказалась, но я уговорила ее на обследование Чарли.

– Вот это моя девочка.

– Думаю, ее отец к этому причастен.

– Ублюдок!

– Точно. Но она отмалчивается. И просто повторяет, как рада остаться в живых.

На глаза Стейси вновь навернулись слезы, и Эрик притянул ее к своей груди.

– Где она сейчас?

– Принимает душ. Хоть я и предупредила ее о Чарли, но думаю, как бы не возникло неловкой ситуации. Анна не расскажет ему о том, что произошло, поэтому нам нужно заранее поговорить с Чарли.

– В этом нет необходимости, Стейси. Я все слышал.

Они оба оглянулись на дверной проем, в котором стоял Чарли со своим братом Беном.

– Может, тогда мы пока приготовим ланч. Таким образом, когда Анна спустится, то не будет чувствовать себя неудобно, – предложил Эрик.

– Хорошая идея. Кто знает, когда она ела в последний раз. Анна кажется очень слабой и истощенной. Я даже не уверена, спала ли она с тех пор, как покинула Нью-Йорка, но это просто догадка, – добавила Стейси, когда увидела, как лица мужчин еще больше окрасила мрачность.

– Пожалуйста, парни, попытайтесь ее не вспугнуть.

\*\*\*

После душа Анна почувствовала себя гораздо лучше, так как практически перестала чувствовать на себе аромат тех мужчин. Было немного больно и сложно поднять руки, чтобы вымыть волосы, но Анна была полна решимости сделать все самостоятельно, без посторонней помощи. Даже вода, льющаяся на ее тело, причиняла боль. В животе заурчало, и Анна попыталась вспомнить, когда ела в последний раз. В самолете и автобусе ей удалось запихнуть в себя горстку орешков и газировку. Анна успела на последний рейс в Техас, а оттуда, ей пришлось добираться до города на автобусе. За это долгое путешествие, Анна очень много размышляла о своей жизни и о том, к чему все это могло привести. Слезы вновь заструились по ее щекам. Отец продал ее, даже не моргнув глазом.

Анна натянула на себя футболку и домашние брюки, которые для нее подготовила Стейси. Конечно же, они оказались слишком большими и длинными. Но Анна все равно остановила свой выбор на штанах, а не шортах. Рост Стейси был пять футов и шесть дюймов, а Анна доросла всего лишь до пяти футов и двух дюймов. Единственное одинаковое у них – это большой размер груди, и хоть одна вещь в итоге подошла Анне, бюстгальтер сидел отлично.

Взглянув в зеркало, Анна почувствовала себя так же ужасно, как и выглядела.

– Автомобильная авария, твою мать, – прошептала она и рассмеялась, вспомнив, как это прокомментировала Стейси.

Анна не хотела навлечь беду и на этот дом. Будут ли те люди искать ее здесь, чтобы потребовать в качестве возмещения отцовского долга? Мужчины, казалось, были решительно настроены использовать ее для своей потехи. Холодок пробежал по телу.

Как же Анна надеялась, что порезы на груди не превратятся в шрамы. Ей совсем не хотелось, чтобы воспоминания о прикосновениях того бандита, в конечном итоге, остались с ней на всю жизнь.

Схватив рубашку Стейси, Анна натянула и ее поверх синяков на руках, шее, плечах... везде. Если Стейси доверяла этому парню Чарли, то и ей больше ничего не оставалось, как также ему доверится. Это был лучший выход из ситуации. И ей не пришлось бы идти в больницу или встречаться с шерифом.

Глубоко вздохнув, Анна начала спускаться на кухню.

\*\*\*

– Ну, наконец-то! Я уже начала о тебе беспокоиться, – выдохнула Стейси, и подошла к Анне, провожая на кухню. Анна резко остановился при виде очень крупных мужчин, сидящих за столом. Все они не сводили с нее взгляда, и она отвернулась.

– Я не очень голодна. Может, я просто пойду и немного полежу, – промямлила Анна, пытаясь отступить. Но Стейси крепко держал ее руку.

– Бред! Когда ты ела в последний раз?

Анна пожала плечами.

– Садись, дорогая, и быстрее хватай сэндвичи, прежде чем Чарли и Бен съедят все без остатка, – подразнил Эрик и ободряюще улыбнулся.

– Мы бы не поступили так, Эрик, – заявил Чарли, затем откусил бутерброд и подмигнул Анне. Слушая, как мужчины поддразнят друг друга, Анна попыталась заставить себя хоть немного расслабиться. Двое новых ковбоев выглядели великолепно. Дрожа, как осиновый лист, Анна заняла место за столом, как можно дальше от всех мужчин. Время от времени каждый из них бросал на нее любопытные взгляды.

\*\*\*

Чарли окинул взглядом Анну, какой же она казалась крошечной. Синяки на щеках и шее, которые он заметил, были совсем свежими, и точно не были получены в автокатастрофе. Неожиданно он ощутил, как в нем начало просыпаться желание защитить Анну. А посмотрев на своего брата Бена, Чарли определил, что тот испытывал ту же самую потребность. Костяшки на руке Бена побелели, от силы, с который тот сжимал кружку с холодным чаем. В голове Чарли пронеслось множество вопросов, и, тем не менее, он четко осознавал, что должен быть предельно нежен с Анной. Стейси утверждала, что произошедшее с ее подругой очень травмировало ту. И теперь, когда он видел все собственными глазами, у него не оставалось сомнений в правоте Стейси.

Анна была неестественно тихой, пока перекладывала сэндвич на свою тарелку. Синяки и порезы выглядели свежими, и профессиональное чутье Чарли подсказывало, что этим травмам от силы несколько дней. Он заметил, насколько Анна была бледной, и как дрожали у нее руки. Инстинктивно Чарли осознавал, что она ослабла, утомилась от недоедания и от того, что ей так и не оказали первую помощь. Его беспокоил тот факт, что Анна целенаправленно села как можно дальше от мужчин, и съеживалась каждый раз, когда они заводили разговор о чем-либо. Если Анна согласилась позволить ему осмотреть травмы, значит, он должен был постараться и помочь ей расслабится. Чарли решил попробовать расположить к себе Анну, чтобы в дальнейшем она чувствовала себя рядом с ним более уютно.

– В этих краях я одновременно и ветеринар, и врач. Так сказать забочусь обо всех животных и людях, – заявил он с улыбкой.

Чарли наблюдал, как Анна закусила нижнюю губу, но так и не ответила.

– У Чарли на ранчо самые нежные руки. Он действительно хорош в исцелении животных и людей, – добавил Бен с такой же теплой улыбкой, но Анна только бросила быстрый взгляд на него и тут обернулась к встающей из-за стола Стейси.

Когда ланч, наконец, подошел к концу, Стейси и Эрик принялись наводить порядок.

– Анна, так ты позволишь мне осмотреть твои травмы? Стейси так о тебе беспокоится, – Чарли очень старался оставаться спокойным. Но на самом деле, он был до смерти напуган травмами, нанесёнными этой прекрасной, хрупкой молодой женщине.

Несмотря на ранения, Анна все равно выглядела прекрасно. Но то, сколько довелось пережить этой женщине, вызывало у Чарли странную ноющую боль в груди.

– Конечно же, она даст тебе ее осмотреть. Она обещала, – заявила Стейси, и посмотрела на Анну.

– Со мной все в порядке, правда. Не хочу быть обузой, если я сейчас выпью несколько таблеток аспирина, то буду чувствовать себя просто прекрасно.

Чарли прикоснулся к руке Анны.

– Обещаю, все будет хорошо.

Это привлекло ее внимание, и Анна посмотрела на него большими карими глазами. Чарли ощутил, как что-то внутри него затрепетало, и от возникшего влечения, его член стал твердеть.

Казалось, Анна тоже почувствовала это, поэтому как опустила свои длинные темные ресницы, отдернула руку и разместила ту на коленях, по-прежнему оставаясь сидеть за столом.

– Анна, ты же обещала, что позволишь Чарли провести осмотр. Он не причинит тебе вреда. Клянусь, он будет нежен, и если ты в какой-то момент захочешь остановиться, он сразу же все прекратит. Мне нужно знать, что ты в порядке, милая, – попросила Стейси, и опустилась на колени около ее стула.

Анна что-то прошептала Стейси, но у Чарли не получилось расслышать что именно.

Стейси улыбнулась.

– Знаю что большой. Но на ранчо все мужчины очень крупные, милая. Это не значит, что кто-то из них причинит тебе вред, – прошептала Стейси и встала с пола. Ее голос надломился, и она быстро отвернулась.

Чарли охватил гнев только от одной мысли, что Анна боялась его крупного телосложения, того что кто-то из них мог причинить ей вред. Тот мужчина, который виноват в ее состоянии, умрет, если Чарли хоть когда-нибудь с ним встретится.

– Схожу за сумкой и вернусь через минуту, – заявил Чарли, и вышел на улицу вместе с Беном.

\*\*\*

Чарли подхватил свою сумку со скамьи на крыльце. Где специально оставил ее, так как не хотел приносить ее на кухню раньше времени и тем самым напугать Анну.

– Меня переполняет жажда выяснить, кто обидел ее и несет ответственность за тот ужас, что отражается в ее глазах, – выдавил Бен, стоя за спиной Чарли.

– Я понимаю, Бен. И испытываю те же чувства, но ты же видишь, как она боится. Анна дрожала все время, пока мы находились рядом с ней на кухне. У меня очень плохое предчувствие.

– Считаешь, она пытается скрыться от неприятностей?

– А ты что об этом думаешь?

Бен замолчал на секунду, и окинул взглядом пастбище.

– Все что приходит в голову это то, как я хочу ее защитить и уберечь. Анна красива, Чарли. И может стать именно той, кого мы так долго ждали.

– У меня тоже возникла подобная мысль. Для начала дай мне обследовать ее, и оценить травмы. А уж затем мы начнем работать, над завоеванием ее доверия

– Я останусь рядом на случай, если вам что-нибудь понадобится.

Чарли улыбнулся и вошел в дом.

Если Бена влекло к Анне хотя бы вполовину так же сильно, как его самого, то тот теперь, навряд ли, захочет отойти от нее хотя бы на шаг. Чарли всегда надеялся, что однажды их мечта осуществится, и они найдут свою женщину, точно так же, как Макс и Эрик обнаружили Стейси. Мужчины тоже желали быть счастливыми. Чарли, Бен и Уайт всегда знали, что в один прекрасный день придет та самая женщина и согласится жить с ними тремя. Все братья хотели одного и того же – жену и семью. У всех мужчин раньше был секс без обязательств, но в нем всегда чего-то не хватало. Каждый из них по отдельности нуждался в полном контроле и подчинении женщины в спальне. Но заниматься любовью с одной женщиной одновременно была их давняя мечта. Однажды одна девушка разделила с ними эти замечательные минуты, но на этом их отношения зашли в тупик. Она попробовала это только для забавы, а не для того чтобы выстроить крепкие отношения. Для такой семьи требовалась особенная женщина, которая будет в состоянии справиться с их сексуальными аппетитами и согласится принять всех троих, как своих супругов.

Братья выросли в Перле так же, как и их родители. С юных лет, мама и отцы обещали поддержать любой их выбор в любовных отношениях. И никто и никогда не подталкивал их к определенному решению.

Сначала у каждого из них была собственная личная жизнь, но в конечном итоге братьев объединило ранчо «Трипл К». Чарли ушел на войну, желая внести свою лепту в борьбу с терроризмом. И этот поступок немного охладил его отношения с Беном и Уайтом. Тогда Бен заявил, чтобы Чарли убирался прочь. Чарли ухмыльнулся своим воспоминаниям. Когда он, весь израненный, наконец, вернулся с войны, его братья не бросили Чарли, и постоянно находились рядом, словно он никогда их и не покидал.

Между ними всегда существовала сильная связь. Но однажды вечером, после множества ночей мимолётного секса и частых обсуждений о разделении одной женщины, они решили осуществить свою мечту.

Секс действительно был невероятным, а вот сами отношения с женщиной как то не сложились. Все это немного разочаровывало, и осложнялось тем, что, к примеру, Бену нравилась женщина, а Чарли и Уайт не разделяли чувств брата. Только тогда они осознали, что если все-таки собирались создать одну семью, то должны испытывать влечение к женщине и почувствовать ту особенную связь сразу все, без исключения. Речь шла не о сексе, а о любви, эмоциях и ощущении завершенности. Чарли оставалось только надеяться, что Анна смогла бы стать той единственной.

У Анны были все шансы. Тот простой факт, что Чарли и Бен почувствовали необходимость оберегать и успокоить ее, казался небольшим шагом к достижению мечты. Еще нужно было получить согласие Уайта и Анны, будет ли для нее привлекательной идея, стать для них парой.

\*\*\*

Чарли поставил свой медицинский чемоданчик на кровать, и взглянул на Анну, которая стояла настолько прямо, как будто проглотила кол. Он изо всех сил пытался заставить ее почувствовать себя комфортно, но, тем не менее, она все еще казалась очень напуганной.

Чарли помнил, как на кухне Анна выразила свое опасение по поводу его роста.

Она вновь закусила нижнюю губу, и он улыбнулся, мысленно отметив, что Анна делала так всегда, когда нервничала. Она выглядела очаровательно, но Чарли старался действовать профессионально и отгородился от того влечения, которое испытывал. Но это становилось все труднее, ведь он все чаще представлял, каково окажется ее тело без одежды.

Чарли тяжело сглотнул и прочистил горло.

– Думаю, нам стоит потихоньку начать? Сначала я измерю давление и температуру. Затем послушаю сердце, и после, мы осмотрим твои раны. Ну, как тебе такой план?

– Ладно, – прошептала Анна, и ее голос дрогнул. Он оказался хриплым и слегка огрубевшим.

– Подойди и присядь здесь, – Чарли похлопал по кровати. Она подошла и медленно присела. Он отметил, как Анна поморщилась, явно испытывая боль.

Ее руки задрожали, когда он начал измерять давление.

– Немного превышает норму, но ничего удивительного, так как у тебя до сих пор шоковое состояние и столько травм.

– Я в порядке, честно, – прошептала она, совсем тихим голосом. У Чарли свело живот, Анна была настолько привлекательной, но даже об этом не подозревала. – Ты постоянно это повторяешь. Почему бы тебе не предоставить мне возможность это оценить... хотя бы для успокоения Стейси?

Анна кивнула головой.

Чарли прикоснулся ладонью к ее щеке и мгновенно почувствовал тепло, опалившее его кожу. Анна наблюдала за ним большими карими печальными глазами, подобно раненой лани. Его сердце сжалось от мысли, что даже его прикосновения порождают в ней страх. Кожа Анны была мягкой и упругой. Чарли жаждал приласкать ее и сжать в своих объятиях, но понимал, что не может. Пока не может. Затем, подняв руку, он осторожно прижал ее ко лбу Анны. Под ладонью он ощутил жар. И улыбнулся, пытаясь заверить ее своим взглядом, что рядом с ним она в полной безопасности. Но Анна тут же опустила глаза, и уставилась на ковер, избегая его пристального внимания.

Покопавшись в своей сумке, Чарли достал градусник. И начал измерять ее температуру. Минуты ожидания были наполнены неловким молчанием. Чарли сосредоточил внимание на ее красивых глазах и нужде, которую уже замечал в них раньше. Его член стал еще тверже. Он старался найти тему для разговора, но Анна вместо того чтобы ответить хоть на один его вопрос, только кивала головой. Проверив градусник, Чарли обнаружил, что температура была очень высокой.

– У тебя лихорадка, дорогая. Скорее всего, это от травм и боли, которых у тебя, конечно же, нет, – подразнил он, и подмигнул. Чарли почувствовал смешок, щекочущий его горло, но сдержался и бросил на нее быстрый взгляд.

Анна пристально наблюдала за ним, словно пытаясь прочитать его мысли. Этот недоверчивый, неуверенный взгляд, заставлял его внутренности скручиваться в узел. Как же убедить Анну, что с ним она была в полной безопасности?

Поднявшись с кровати, Чарли протянул к ней руку.

– Теперь пришла очередь осмотреть раны.

Чарли изучил ее щеки, подбородок, а затем глаза. Он старался не прикасаться к поврежденной коже, но не смог бы помочь, если бы не пальпировал руками отпечатки пальцев и кровоподтеки. Он сразу понял, истинную причину возникновение ушибов – мужские ладони, такие же большие, как и у него.

В его груди что-то заныло от осознания боли, которую пережила Анна, а желание выяснить, кто повинен в этом, вспыхнуло с новой силой. Чарли изо всех сил старался дышать медленно и оставаться спокойным, чтобы не беспокоить Анну.

– Боюсь, что чуть позже синяки станут еще страшнее. Ты хотя бы прикладывала к ним лед после… несчастного случая? – спросил он, и она покачала головой.

Прикоснувшись к шее Анны, Чарли аккуратно приподнял ее подбородок. Не обязательно иметь медицинское образование, чтобы определить, что синяк был оставлен чьей-то большой ладонью. Некто удерживал ее за горло. Неудивительно, что голос Анны звучал так хрипло. И что когда она тяжело сглатывала, то морщилась. Закрыв глаза, Чарли попытался удержать в узде свой гнев.

– Не обязательно меня обследовать. Я понимаю, что зрелище ужасное. Главное я выжила, – прошептала она, и с каждым произнесенным словом, ее голос звучал все хуже.

Чарли улыбнулся, удивившись, что она проявила заботу и беспокойство о чувствах, которые испытывал мужчина во время осмотра ее травм. Сладкая, если бы она только знала мысли, которые сейчас роились в его голове. Они были не так прекрасны, в них было только желание, чтобы ублюдок, который сделал это, находился здесь в эту минуту.

Нежно погладив ее подбородок, Чарли осторожно прошелся большим пальцем по губам Анны. Но был очень осторожен, чтобы не задеть порезы.

– Ты прекрасна, Анна, и я злюсь не на тебя, а на тех, кто это сделал.

Анна отвела взгляд от него, насколько смогла. И он отпустил ее подбородок.

Стоя перед ней, он осмотрел кровоподтеки на ее руках. Эти синяки тоже напоминали форму пальцев и ладоней. Кто-то действительно очень грубо с ней обошелся.

– Анна, тебе придется снять рубашку.

Она вздохнула, и Чарли отступил на шаг назад. У нее покраснело лицо, а на лбу выступили капельки пота.

На какое-то мгновение Анна замешкалась, и он потянулся к ней.

– Анна, все в порядке? – спросил он. Но она отшатнулась в сторону, и Чарли заметил, как у нее закатились глаза. Он ринулся к женщине и успел схватить в свои объятия, прежде чем та отключилась.

\*\*\*

Чарли подхватил ее на руки и отнес на кровать. Анна оказалась очень легкой, мягкой, и идеально ощущалась в его руках. Он хотел защищать, заботиться о ней, но самое главное, он желал заставить ее улыбаться. Эти мысли поражали.

Чарли вновь коснулся лба Анны, ее все еще охватывал жар. Он надеялся, что ее лихорадка не станет хуже. Возможно, она появилась из-за тех шумов, которые он услышал, когда проверял ее сердце с помощью стетоскопа. Или, может, она возникла из-за травм.

Медленно, он приподнял ее рубашку и выругался от представшего перед глазами зрелища.

– Твою мать!

– Что? – ахнула Стейси с порога. Чарли даже не заметил, как открылась дверь.

Он осторожно опустил рубашку Анны.

– Она отключилась. И у нее лихорадка.

– О, Боже! Она поправится? Анна категорически против больницы. Если я вызову скорую, то когда она проснется, придет в бешенство. Что же мне делать? – Стейси прикрыла рот рукой и заплакала.

– Давай ты лучше спустишься обратно вниз, Стейси. Я уверен, что смогу о ней позаботиться. Если ей станет хуже, то нам придется отвезти ее в больницу. Обещала ты ей или нет, но я сделаю только так, как будет лучше для Анны, – отрезал Чарли.

– Пошли, Стейси, Чарли в состоянии о ней позаботится. И прекрасно знает, что делает, – добавил Эрик.

– Нет. Она во мне нуждается. И теперь, когда она здесь я, наконец-то, могу ее защитить. Я больше ее не оставлю.

– Дорогая, послушай Чарли. Он сообщит нам, если решит поехать в больницу, – выдохнул Эрик, пытаясь успокоить Стейси. Чарли пристально посмотрел в глаза своему кузену, давая понять Эрику, что дела обстоят серьезней, чем утверждала Анна.

– Пожалуйста, позаботься о ней, Чарли.

– Пойдем, Стейси, – прошептал Эрик, взяв ее за руку и выводя в коридор.

Бен стоял на том же месте, когда Стейси и Эрик вышли и стали спускаться на кухню.

– Тебе что-нибудь нужно? – поинтересовался Бен.

– На самом деле да, я бы сейчас не отказался от твоей помощи. Осмотр осложнился из-за того, что она отключилась.

Бен подошел к кровати, и окинул взглядом Анну.

– Она выглядит такой маленькой и хрупкой, – прошептал он.

– Анна особенная, Бен, я не позволю ей уйти. Мы должны ее защитить.

Бен наклонился и провел пальцами по ее коже. Чарли понял, что его брат с легкостью определил причину всех этих синяков на ее лице и теле.

– Эти кровоподтеки от ладоней и пальцев. Кто, нахрен, мог сделать это с такой малышкой? – прорычал он.

– Просто глубоко вздохни, это поможет.

– Если я когда-нибудь найду этого ублюдка, то заставлю жрать конский навоз.

– Помоги мне с осмотром. Кажется у нее сломано несколько ребер.

– Что?

– Тссс. Ты ее разбудишь. Хочу вколоть ей инъекцию, это уменьшит боль и продержит Анну спящей. Так мы сможем зафиксировать ребра, при этом продолжая следить за ее дыханием. Зато я уверен, что она не проколола легкое. Иначе чувствовала бы себя гораздо хуже.

– Иисус!

– Знаю, Бен. Знаю. Завтра, я постараюсь уговорить ее сделать рентген. Позвоню доку Джонс и попрошу сохранить все в секрете. Он должен пойти навстречу.

– Нужно рассказать все Уайту.

– Я даже представить себе не могу, как поступит Уайт, услышав про ее травмы

Чарли наполнил шприц и аккуратно вколол лекарство в руку Анны. Затем подготовил бинты, чтобы обернуть ее ребра.

– Ладно, Бен, тебе придется подержать ее, пока я буду наносить плотную повязку. Считаю, неправильным будет снимать с нее лифчик. Приготовься.

\*\*\*

Когда Чарли снял футболку Анны, Бен попытался контролировать свое дыхание, прислушиваясь к просьбе брата, но на ее теле оказалось так много травм. Синяки и гематомы выглядели ужасающе. На ее коже выделялись отекшие полукруглые синяки, которые сразу навели на мысль о каблуках мужских ботинок. Видимо ее ударили ногой раз тридцать.

Бен задумался что, черт возьми, произошло с Анной? Он хотел задать ей тысячу вопросов. Узнать, откуда она приехала. Зачем кому-то понадобилось ее убивать? Слишком много мыслей.

Бен напрягся и стиснул зубы.

– Когда я говорил держать ее крепче, брат, то не имел в виду сдавить до смерти, – упрекнул Чарли, когда стал проверять повреждения. С этой позиции, Бену открывался отличный вид на ее чувственную грудь. Лифчик оказался кружевным и розового цвета, и она очень сладко пахла, подобно тростниковому сахару. На правой груди Анны, Бен заметил порез и синяк, скрывающийся под материал бюстгальтера.

– Ты видел ее грудь? – пробормотал Бен.

– Тебе не кажется, что сейчас не подходящее время обсуждать ее тело? – поморщился Чарли, и стал накладывать повязку, начиная с нижней линии груди под ободком бюстгальтера к талии. Еще больше синяков охватывали ее живот и нижние ребра.

– Я не об этом. А про грудь, на которой красный порез. Он глубокий и тянется до... просто проверь.

– Минутку, я почти закончил с повязкой.

Как только Чарли завершил перевязку, то помог положить Анну обратно.

Анна застонала во сне, и Бен с Чарли обменялись пристальными взглядами.

– Скоро должно подействовать обезболивающее.

Чарли посмотрел на грудь, о которой упоминал брат, и внимательно изучил царапину. Затем отодвинул бюстгальтер, и увидел множество синяков простирающихся вплоть до ореолов ее сосков. Вернув лифчик на место, Чарли натянул одеяло до ее груди. Но не отвел руки, а сжал материал по обеим сторонам от Анны.

Чарли не произнес ни слова за все это время, так как его голову переполняло множество мыслей.

– Ты думаешь... думаешь, ее изнасиловали? – прохрипел Бен, и, закрыв глаза, глубоко вздохнул.

Чарли опустился на колени у кровати Анны, и заметил, как его брат сжал кулаки.

– Понятия не имею, Бен. Но очень надеюсь, что нет. Придется спросить ее об этом завтра.

– Я хочу остаться с ней здесь. Ребята справятся и без меня последние несколько часов.

– Тогда я спущусь и побеседую со Стейси и Эриком, нужно просветить их о наших планах. Позови меня, если она начнет приходить в себя.

Бен кивнул и подтащил большое кресло поближе к кровати.

# **ГЛАВА 4**

Чарли, Уайт, Бен, Эрик и Макс сидели в кабинете. Наступила полночь, и они, наконец-то, уговорили Стейси отправиться спать в комнату к Анне.

– Думаю, мне все же стоит связаться с парочкой друзей в Нью-Йорке и выяснить хоть что-то, – заявил Уайт, отхлебнув бренди.

– Не нужно. Стейси утверждает, что Анна наотрез отказывается разговаривать и с полицией, и с тобой, Уайт, поскольку ты шериф. Она боится. Тот, кто избил Анну, хорошенько над ней поработал. Я видел все ее раны вблизи. Сначала нужно дать ей почувствовать себя в безопасности, – заспорил Чарли, потирая затылок.

Уайт вздохнул.

– Может завтра, она будет чувствовать себя лучше, и мне удастся поговорить с ней и добиться доверия. Я – шериф, и мне необходимо понимать, явится ли за ней кто-нибудь.

– Эта женщина не станет с такой легкостью нам доверять. Страх в ее глазах, появившийся при осмотре, говорил красноречивее слов. Даже представить не могу, как она смогла так долго выносить такую боль без лекарств.

– Да уж. Все ее тело покрыто синяками. Не знаю, как ей вообще удалось добраться до города, – добавил Бен, качая головой.

– Ты отвезешь ее завтра к доку Джонсу, Чарли? – спросил Уайт.

Чарли кивнул и протер глаза.

– Хотелось бы мне найти того, кто это сделал, и убить ублюдка, – объявил Бен серьезным голосом.

– Встань в очередь, – заметил Чарли.

– Попридержите коней. Давайте сначала выясним, что же случилось, и поможем ей поправиться, – заявил Уайт властным тоном.

– Стейси рассказывала, что отец очень жестоко обращался с Анной. У него проблемы с выпивкой, и Анна содержала его последние три года, – добавил Эрик.

Все, находящиеся в комнате, замолчали, переваривая услышанное.

– Думаешь, это сделал ее старик? – шокировано поинтересовался Бен.

– Не уверен. Стейси настаивала, чтобы Анна перебралась к нам еще в прошлом году. Она пыталась ее убедить. Они и вправду очень близки, а прошлой ночью Стейси и вовсе не могла заснуть, – заявил Эрик.

– Да, она ворочалась всю ночь. А затем поделилась с Эриком и со мной своими переживаниями об Анне. Утверждала, что чувствует, как происходит нечто плохое, – добавил Макс.

– Значит, у них действительно есть какая-то связь, раз Стейси даже на расстоянии смогла ощутить, что что-то случилось, – сказал Уайт.

– Повезло, что Анна вообще добралась до Перла, ведь она не получила первой медицинской помощи. Слава Господу, что теперь она будет в безопасности.

Каждый из присутствующих проворчал свое согласие, но затем комната вновь погрузилась в молчание.

– Есть кое-что, о чем вы, парни, должны знать, – мужчины устремили взгляды на Чарли, уловив серьезность его тона.

– Бен и я обнаружили синяки и порезы на груди Анны. А также множество гематом. Осмотр ниже пояса я проводить не стал. Пусть лучше док Джонс спросит ее об этом.

– Твою ж мать! Думаешь, ее изнасиловали? – спросил Уайт, затем вскочил со стула и заметался по комнате.

– Не уверен. Такая вероятность существует, а может эти синяки результат сильных побоев. Я молюсь, чтобы над ней не надругались. Следы на теле довольно большие, и, судя по форме, их оставили пальцы и руки какого-то крупного мужчины. Но мы не можем быть в этом уверены, пока она лично не подтвердит это.

– Что за монстр смог поднять руку на такую крошку? Да в принципе на любую женщину? – спросил Бен, и остальные братья закивали головами и вновь пробормотали свое согласие.

– Давайте дождемся вердикта доктора Джонса. Мы все должны дать ей почувствовать себя в безопасности, не спуская при этом с нее глаз. Я не хочу начинать что-то разнюхивать, пока мы не узнаем всех фактов. А получить эту информацию можно только от Анны. Если она не доверилась даже тебе, Чарли, то уверен, с нами ей потребуется еще больше времени. Посмотрим, что будет завтра, – добавил Уайт, и в комнате снова воцарилась тишина.

\*\*\*

Крики пробудили Чарли ото сна. Ранее он настоял на том, чтобы остаться на ночь на случай, если Анне понадобится медицинская помощь. Перепрыгивая через ступеньку, он поднялся на второй этаж. Подойдя к открытой двери, он сразу заметил Эрика и Макса. Оба выглядели бледными, как приведения. Макс нервно запустил руку в волосы, а его глаза лихорадочно блестели, Эрик выглядел не намного лучше.

Чем ближе Чарли приближался к комнате, тем яснее становилась картина происходящего.

Свет от светильника на прикроватной тумбочке освещал всю комнату кроме пространства между кроватью и креслом. Стейси, стоя на коленях, бормотала и шептала утешения кому-то прятавшемуся в темноте.

– Больно... пожалуйста, останови их... папочка! – раздался слабый и беспомощный вскрик.

Чарли медленно обошел кровать и опустился рядом со Стейси. Она сразу же почувствовала присутствие мужчины, но не отвела взгляда, и не выпустила из объятий свою лучшую подругу – Анну.

Чарли наблюдал за тем, как Стейси ласково гладила ноги Анны.

– Они собираются убить меня. Мне нужно бежать! – Анну всю трясло от страха. Видимо она вновь переживала во сне все произошедшее. Боль, горе... все. Чарли должен был что-то предпринять. Эти крики разрывали ему сердце.

Опустившись на колени, он нежно сжал ладонь Анны.

– Это Чарли, Анна. Друг Стейси и врач, милая... проснись, пожалуйста. Давай, детка, теперь ты в безопасности, – его голос звучал очень мягко и заботливо, в это же время Чарли стал поглаживать ее пальцы. Видеть ее свернувшейся в клубок, с ледяной кожей и всю в слезах, выворачивало его душу наизнанку. Чарли волновался о том, чтобы поза, в которой лежала Анна, не ухудшила состояние ее травм.

– Стейси, позволь мне поднять ее, только так мы сможем увидеть, стоит ли ее будить, – прошептал он. Стейси бросила на мужчину пристальный взгляд. Чарли заметил в ее глазах боль и грусть, охватившую ее из-за состояния подруги.

Чарли уловил краем глаза, как к ним приблизился Макс и помог Стейси встать, а затем крепко обнял.

Чарли медленно обернул руки вокруг Анны, нашептывая ей ласковые слова, пока аккуратно поднимал с пола.

Ее дыхание было прерывистым, а грудь покрылась мурашками и покраснела от непрекращающихся рыданий.

– Я держу тебя, детка, со мной ты в безопасности. Никто не причинит тебе боль, куколка, – шептал Чарли, прижимая Анну к груди.

Анна оказалась такой легкой и хрупкой в его руках, словно раненное животное. Чарли обязательно позаботится о ней, и будет защищать любой ценой до тех пор, пока Анна будет рядом. Она вцепилась в его рубашку мертвой хваткой, но, кажется, само объятие ее немного успокоило.

Анна все еще стонала и плакала, когда вдруг ее ресницы затрепетали, и глаза открылись.

– Он не любит меня. И никогда не любил.

Эти слова повисли в тишине комнаты. Чарли уловил реакцию на эту фразу, когда окинул взглядом всех присутствующих. Затем он вновь переключил внимание на Анну. В ее глазах отразился страх, и Чарли почувствовал, как она задрожала. Анна попыталась оттолкнуть его, но он не позволил.

– Шшшш, куколка. Я здесь, и не собираюсь тебя оставлять.

– Анна, я люблю тебя, милая. Пожалуйста, позволь Чарли позаботиться о тебе, – Стейси опять схватилась за руку Анны, и по ее щеках с новой силой потекли слезы.

– Не плачь, Стейси. Мне так жаль... Я... Я не хотела, чтобы это случилось, – прошептала Анна едва слышным голосом.

Чарли в ответ лишь крепче прижал ее к груди.

\*\*\*

Анна испытывала облегчение, когда поняла, что не оказалась в плену у тех подонков из Нью-Йорка. Кошмар был таким реальным, что она перебудила весь дом, и теперь ей было стыдно. Но было так потрясающе ощущать себя в руках Чарли. Анна чувствовала себя в безопасности, хотя и была напугана. Тот факт, что на ней были надеты только лифчик и коротенькие шортики, заставил ее попытаться вывернуться и хоть как-нибудь прикрыться. Похоже, Чарли позаботился о ней, когда она потеряла сознание. Анна ощущала, что ее ребра перебинтованы, наверное, Чарли понял, что ей это было необходимо. Она так устала, веки казались ужасно тяжелыми, и Анна решила последовать совету Стейси и позволить мужчине о себе позаботиться.

Чарли прижал ее еще крепче к себе, затем пересел на кровать, и стал укачивать Анну в колыбели своих рук. А Стейси, по его просьбе, прикрыла ее одеялом.

– Прости меня, – прошептала она в последний раз, прежде чем закрыть глаза. Голову Анны пронзило очередной волной боли, а тело задрожало. Вызвав за собой приступ головокружения. Ей стало жарко. Очень жарко. Анна никак не могла избавиться от мысли, что виной тому был Чарли, который прижимал ее к себе. Ни один мужчина еще никогда не обнимал ее так интимно. Никогда она не была так близка с кем-то, забывая обо всем, даже об отце.

От этой мысли с губ Анны сорвался всхлип. Чарли крепче обхватил Анну и лег вместе с ней на кровать.

– Ты в безопасности, Анна. Закрывай глазки, милая, поспи немного.

\*\*\*

Анна проснулась, ощущая себя довольной, в тепле и в полной безопасности. Лицом она прижималась к чему-то большому и твердому, пахнущему мужским кремом после бритья. Анну мгновенно обуял ужас, и она распахнула глаза – рядом был Чарли.

Он выполнил свое обещание и остался с ней прошлой ночью. Анна чувствовала его руки, сжимающие ее ягодицы, и то, как ее нога покоилась между его бедер. Все эти ощущения побудили в Анне желание отстраниться и сбежать. Она боялась, так как до этого никогда ранее не была так близка с мужчиной, а тем более с таким большим, как Чарли.

Анна посмотрела на него, и ее сердце молотом загромыхало в груди. Он был так хорош собой, чем-то напоминая Джона Кьюсака. Рыжевато-каштановые волосы были немного длинноваты, но надо отдать ему должное, Чарли это шло. Анна запомнила, что глаза у него были светло-карими, словно тростниковый сахар. А его тело... его тело оказалось огромным и мускулистым. Несмотря на то, что в руках Чарли Анна чувствовала себя маленьким ребенком, все ее тело переполняло вожделение, заставляя ощущать себя распутницей.

Анна раздраженно фыркнула, и Чарли зашевелился. Замерев в его объятиях, Анна быстро закрыла глаза.

– О, Боже, – Анна услышала бормотания, а затем Чарли отпустил ее зад и аккуратно убрал ее ногу со своих бедер.

Пару секунд девушка притворялась спящей, пока Чарли приходил в себя, шепча проклятья и убирая свои руки от ее тела, чтобы не испугать ее своими интимными прикосновениями.

Анна почувствовала желание захихикать и какую-то легкомысленность. Но их быстро сменило ощущение потери. Она медленно открыла глаза. И улыбка Чарли заставило петь ее сердце.

– Доброе утро, – прошептал Чарли. Анна же немного отстранилась от него в ответ.

Он коснулся ее бедра, аккуратно пресекая ее бегство от него по кровати.

– Нет, пожалуйста, не двигайся. Клянусь, между нами ничего не было. Я не предпринял ни одной попытки, – пообещал Чарли.

– Ты не – что? – спросила Анна, с сомнением выгнув брови.

– Ничего. Я просто всю ночь обнимал тебя и никогда не допускал мысли о чем-то дурном.

Чарли коснулся ее лба, и Анна прикрыла глаза. Ощущение его кожи согревало ее сердце. Чарли был так заботлив и полон сострадания, именно так должен мужчина относиться к женщине.

Ее тело напряглось, и Чарли моментально поднялся с кровати.

– Температура спала.

Анна окинула Чарли пристальным взглядом, и натянула одеяло на грудь, поскольку тепло от его тела сменила утренняя прохлада.

– Клянусь, я не трогал тебя. Я бы так не поступил.

– Знаю, – прошептала Анна, но что-то подсказывало ей, что Чарли не испытывает к ней ответного влечения. Анна была так неопытна и не уверенна в себе. А Чарли смотрел на нее с таким выражением лица, будто хотел убежать настолько далеко, насколько это вообще возможно. Чарли работал доктором, и остался рядом с ней только из-за своих принципов

– Пожалуй, я уже пойду. Мне еще нужно принять душ и проверить животных. Мой брат Уайт собирается связаться с доком Джонсом. Мне нужно, чтобы тебе сделали рентген ребер, так я смогу проверить сломаны ли они. Плюс док проведет общий осмотр.

– Кто такой Уайт? – спросила Анна.

– Шериф и мой брат.

Анна пропустила мимо ушей фразу «мой брат», уловив только должность шерифа.

Она еще крепче прижала покрывало к груди и судорожно затрясла головой.

– Не надо шерифа. Не надо полиции.

Чарли вернулся к кровати и уставился на Анну.

– Нам необходимо все проверить, чтобы я смог тебе помочь. А мой брат будет защищать тебя, как любой из нас.

– Я не буду говорить о том, что случилось. И ты не в силах заставить меня передумать.

Чарли вздохнул и засунул руки в карманы, словно их разговор доставлял ему дискомфорт.

Анна закрыла глаза.

– Он подъедет к десяти. Я позову Стейси, чтобы она помогла тебе, и, возможно, также сопроводила к врачу.

Анна так и не взглянула на Чарли, услышав только, как тот вышел из комнаты.

# **ГЛАВА 5**

Даже принять простой душ оказалось адски сложно. Стейси до сих пор находилась под влиянием прошлой ночи, и это очень беспокоило Анну. Слава богу, когда они спустились позавтракать, на кухне никого не оказалось. Она заставила Стейси позвонить Уайту и пообещать, что сама отвезет Анну к врачу. Пришлось, конечно, поуговаривать, но он все же дал свое согласие.

Как только они вышли на улицу, Анна быстро надела огромные солнечные очки, чтобы скрыть синяки. Из-за ноющей боли в ребрах, подъем в гору и дорога до грузовика отняли у Анны практически все силы. Она молилась, чтобы кости все же оказались не сломаны. Она просто желала залечить раны и забыть все дурное.

Поездка прошла в тишине и спокойствии. Стейси просто везла Анну в город, не пытаясь давить на нее, чтобы что-то узнать.

Когда они зашли в клинику, там почти никого не оказалось, поэтому доктор Джонс сразу их заметил.

– Хочешь, чтобы я пошла с тобой? – спросила Стейси.

Анна покачала головой. Она была взрослой и самостоятельной женщиной. И смогла с достоинством пережить все трудности и весь тот кошмар, что наполняли ее жизнь, именно потому, что была сильным, а не слабым человеком. А значит и сейчас она не проявит малодушия.

Анна надела желтую смотровую сорочку и удивилась ее яркому и необычному цвету. Когда она, наконец, встретилась с доктором Джонсоном, тот оказался веселым и дружелюбным, словно соответствуя цвету сорочки и оформлению комнаты. Анна оказалась в кабинете, стены которого оказались разрисованы тропическими цветами, растущими на песчаном пляже. Все это очень расслабляло.

– Здравствуй, Анна, меня зовут доктор Джонс.

Анна пожала ему руку, и мужчина начал осматривать ее травмы. Во время всей процедуры он любезно улыбался, и Анна поняла, что он был хорошим человеком. Доктор рассказывал ей о городе и событиях, которые их ожидают в ближайшие месяцы. Это немного притупило ее тревогу.

– Теперь я задам тебе несколько вопросов, Анна, и хочу, чтобы ты была полностью со мной откровенна, также как и я с тобой. Если ты вдруг решишь что-то утаить, то я не смогу тебе помочь.

Анна пристально посмотрела на мужчину, пытаясь побороть дурное предчувствие. Неужели он серьезно полагал, что она расскажет ему всю правду о том, что случилось?

И, тем не менее, Анна кивнула в знак согласия.

– Кто-то явно тебя избил. По всему твоему телу, на лице и подбородке, даже на ногах остались синяки в форме ладоней и пальцев.

Анна тяжело сглотнула, и на ее глаза навернулись слезы.

– Успокойся, дорогая, здесь ты в полной безопасности. И никто не посмеет вновь причинить тебе боль. Кантреллы прекрасные люди и достаточно известны в этом городе. Не сомневайся, уж они-то точно смогут тебя защитить. Чарли уже проделал отличную работу по обработке твоих ран, – док улыбнулся, и Анна почувствовала себя более непринужденно.

Он задал ей еще несколько вопросов, и с каждым ответом Анна выкладывала небольшие детали инцидента.

– Это сделал один мужчина? – спросил он.

– Трое, – выдохнула она, и заметила вспышку гнева, промелькнувшую в глазах доктора, но та быстро сменилась нежностью.

– Дорогая, я понимаю, что для тебя это очень тяжело. Можешь не рассказывать мне все в подробностях, просто опиши в общих чертах, чтобы я смог определить насколько серьезный стоит провести осмотр. Эти мужчины принудила тебя к чему-либо?

Анна прикрыла рот ладонью и в отрицании покачала головой. Перед ее глазами замелькали образы ублюдков, избивавших ее, а затем ее отца, который продал и выкинул ее точно мусор, а после без стеснения ударил по лицу.

Доктор Джонс подошел к ней и погладил по плечу.

– Ты уверена, Анна? – еще раз спросил Джонс.

Анна вытерла глаза и посмотрела ему в лицо.

– Я сбежала... вылезла через окно и спустилась по пожарной лестнице, прежде чем... прежде чем они смогли хоть что-то предпринять, – мысли о том, что мужчины желали ее изнасиловать и заставить заниматься проституцией вновь заставили Анну заплакать.

Доктор Джонс продолжал ее успокаивать, и вскоре Анна полностью ему открылась. Рассказав даже о словах и действиях отца.

– Мерзкий ублюдок, – прошептал Джонс, и Анна усмехнулась сквозь слезы.

– Спасибо за поддержку.

Доктор обнял Анну. Но как-то по-отечески, просто пытаясь утешить.

Когда он отстранился, то переместил руки на ее плечи и посмотрел Анне прямо в глаза.

– Ты очень сильная и смелая девушка. Такая милая и добрая, поверь, я знаю, о чем говорю, так как уже многое повидал в жизни. Если бы я сидел тут без дела, то не поседел бы так рано, – подмигнул Джонс. – Если будет нужен собеседник, или тебе еще что-нибудь понадобится, то не стесняйся и звони сразу мне. Хотя с другой стороны, я уверен, что Кантреллы отлично тебя защитят и позаботятся.

– Спасибо, – прошептала Анна.

– А теперь что касается шерифа Кантрелла.

Анна покачала головой.

– Анна, эти люди хотели убить тебя только чтобы получить деньги от твоего отца. Затем намеревались превратить в проститутку и заставить отработать долг. Ублюдки будут искать тебя даже здесь.

Девушка почувствовала, как по ее щекам потекли слезы.

– Значит, как только мне станет лучше, я покину этот город.

Доктор покачал головой.

– Это не выход, и ты сама это прекрасно понимаешь. Сейчас рядом с тобой находятся Стейси и Кантреллы. Они обеспечат твою безопасность. Но не без участия шерифа, он может сделать кое-какие запросы и убедиться, что эти люди не приедут за тобой в Перл.

Анна подумала о Стейси. Она не хотела навлечь беду на подругу. За всю свою жизнь Анна видела от Стейси только доброту.

Девушка подняла подбородок и бросила взгляд на доктора.

– Обещаю подумать об этом.

Джонс с облегчением выдохнул.

– Договорились, – улыбнулся он.

– Теперь нам пора сделать тебе рентген, и определить дальнейшие наши действия.

– Есть подозрения на перелом?

– Если и так, то мы это увидим. Исходя из размера описанных тобой мужчин, это вполне возможно. Готова? – спросил доктор и протянул Анне руку.

Она кивнула, и он помог ей спуститься со смотрового стола.

\*\*\*

Стейси по-прежнему хранила молчание на протяжении всего пути к ранчо. Анна сцепила руки на коленях, и уставилась в окно.

– Стейси?

– А?

– Я... я хочу поблагодарить тебя за все, что вы для меня сделали. Когда это произошло, мне было некуда идти, поэтому я сразу села на ближайший рейс до Перла.

Стейси погладила руку Анны.

– Я очень рада твоему приезду, дорогая. И счастлива, что ты здесь и, наконец-то, в безопасности.

– Хм... Знаю, что ты беспокоишься, и хочу тебя заверить, что со мной все будет в порядке. Если уж у меня получилось выжить, то я смогу пройти и через все остальное.

Стейси терпеливо ждала, и не заваливала Анну вопросами, за что та любила ее все больше.

– И я понимаю, что ты хочешь выяснить все обстоятельства случившегося, но мне нужно немного времени. А после разговора с доктором Джонсом, я чувствую себя выжатой, как лимон. Главное, что тебе следует знать сейчас это то, что... что они меня не насиловали, – заявила Анна, и ее губы вновь задрожали. Стейси в ответ погладила руку Анны, так как не могла оторвать взгляд от дороги.

– Они? – выдохнула со злостью Стейси.

Анна кивнула.

Стейси крепче сжала руль.

– Дай мне немного времени, и обещаю, я все объясню.

– Столько, сколько нужно, дорогая. А теперь давай вернемся домой и отдохнем. Я до сих пор не могу поверить в то, что у тебя сломаны ребра.

– Я тоже.

Анна улыбнулась от одной мысли при слове дом. Но на самом деле она не ехала к себе на ранчо, оно принадлежало Стейси и красивым мужчинам Кантрелл. У Анны никогда не было своего дома, и мечты о нем казались несбыточными, по крайней мере, в данное время.

Анна вытерла слезы тыльной стороной ладони, и уставилась в окно, наблюдая за великолепной сельской местностью.

Она была не прочь переехать сюда. Город казался необычным и одновременно прекрасным. Люди – дружелюбны, а в самом городке не было стоящих впритирку домов, постоянно сигналящих машин и гор мусора на каждом углу. Все это напоминало сцену из кино. В особенности Доктор Джонс, который был так добр и легок в общении. Люди во всем мире мечтали о таких врачах и городах, как Перл.

Конечно же, и в Нью-Йорке существовали прекрасные районы, но сама Анна жила в одном из самых худших. Она могла себе позволить только его. Возле парадной двери всегда валялся всякий хлам, этажи были загажены, а лифт никогда не работал. Удивительно, что пожарная лестница не сломалась, пока Анна спускалась по ней вниз.

Она вновь занервничала от накативших воспоминаний. Случившееся казалось самым страшным, через что ей довелось пройти. Анна считала, что после своего побега она будет бояться высоты всю оставшуюся жизнь.

Чем ближе они подъезжали к ранчо, тем больше Анна успокаивалась. Разговор с доктором Джонсом, казалось, помог ей почувствовать себя немного лучше.

# **ГЛАВА 6**

Стейси сообщила мужчинам, что с Анной все было хорошо. И успокоила их тревоги по поводу возможного изнасилования. У всех было множество вопросов, в особенности у Чарли, Бена и Уайта. Стейси не смогла ответить на все, но точно поняла, что троих Кантреллов влекло к Анне. Они каждый день справлялись о ее самочувствие, а в свободное время навещали.

Сама же Анна, казалось, удивилась, что у нее оказались сломаны два ребра и еще пять из них были с сильно ушиблены. Неудивительно, что она слегла с лихорадкой из-за этой ужасающей боли. Все были поражены силой ее духа, ведь далеко не каждый смог бы лететь на самолете и добраться до Техаса с такими травмами.

Проходили недели, и синяки на лице Анны начали исчезать. А с небольшим макияжем вообще стали едва заметны.

Кто-то зашел на кухню, и звук шагов, выдернул Стейси из задумчивости.

– Доброе утро, – поприветствовала Анна, затем подошла к кофеварке и налила себе чашку.

– Доброе утро. Как твои ребра сегодня? – с улыбкой поинтересовалась Стейси, и отхлебнула кофе из своей кружки.

– Болят, но учитывая, что прошло всего три недели, думаю, они еще поноют какое-то время.

Стейси наблюдала за Анной, пока та медленно садилась на стул за кухонным столом.

Казалось, Анна о чем-то сильно задумалась, но затем все же решилась высказаться:

– Как насчет того, чтобы сегодня прогуляться и взглянуть на реку? – спросила Анна.

Стейси тяжело сглотнула. Она подозревала, что Анна созрела и готова поделиться с ней случившимся в Нью-Йорке. Все это время Стейси была очень терпелива, и игнорировала мужчин, которые постоянно торопили ее получить от Анны больше информации. Она бы никогда так не поступила с подругой. Ведь это была история жизни Анны, и Стейси не желала потерять ее доверие.

– Если ты так решила, то я упакую обед, и мы утроим себе пикник.

– Звучит прекрасно, но не уверена, что если развалюсь на одеяле, то потом смогу подняться. Меня воротит только от одной мысли вновь испытать эту боль, – хмыкнула Анна, и сморщила нос.

Стейси улыбнулась.

– Не беспокойся, на берегу есть стол. Мы часто устраиваем летом пикники у реки. Вот увидишь, через несколько недель, станет намного теплее. Весной здесь бывает немного прохладно.

– На ранчо очень хорошо и тихо. Тебе повезло называть это место домом.

Стейси села рядом с Анной и сжала руками ее ладони.

– Теперь это и твой дом.

Анна опустила взгляд на стол.

– Я не хочу навязываться и затягивать с визитом. Как только мне станет лучше, я решила, что уеду.

Анна подняла глаза, и Стейси могла поклясться, что заметила в них грусть. Стейси быстро обрела контроль над своими эмоциями, и погладила руку Анны.

– У нас впереди еще много времени, чтобы обсудить этот вопрос, так что не принимай поспешных решений.

Стейси поднялась со стула и поставила чашку в раковину. Затем вымыла ее и убрала в стеллаж для сушки.

\*\*\*

Анне стало грустно. Ей не хотелось оскорблять или отталкивать Стейси, но видимо именно так она только что и поступила.

– Прости, – прошептала Анна, когда Стейси отвернулась от нее и уставилась в окно.

– Тебе не за что извиняться.

– Есть за что, Стейси, – Анна глубоко вздохнула, и на ее глаза навернулись слезы.

– Я чувствую себя такой... оцепеневшей, – призналась Анна.

Стейси сразу же к ней повернулся.

– Эта боль... ее так много внутри меня, – Анна закрыла лицо руками и заплакала. Она ненавидела в себе все без остатка. Ненавидела чувство ничтожности и бесполезности. Даже ее родной отец, от нее отказался.

Стейси потянула Анну за руку.

– Скоро станет легче, Анна. Обещаю, чем дольше ты пробудешь здесь, чем скорее начнешь новую жизнь, тем лучше у тебя пойдут дела. Я люблю тебя.

Стейси и Анна резко обернулись, когда услышали скрип половиц. На пороге стоял Чарли и щурил глаза с озабоченным выражением на лице.

– Все в порядке? – спросил он, и Анна тут же отпрянула от Стейси, вытирая слезы.

– Просто девчачья болтовня, – ответил Стейси, затем встала и направилась к раковине.

– Что-нибудь выпьешь, Чарли?

– Нет, Стейси, это лишнее. Я пришел проведать свою девочку Анну, – Чарли широко улыбнулся, и Анна вновь почувствовала странный трепет в животе. Он был очень симпатичным парнем, ковбоем, и, скорее всего, за ним бегали толпы женщин. Эта мысль вызвала в Анне вспышку ревности. Какая же она дура. Цеплялась за воображаемое влечение, хотя он только помог с перевязкой ее ран. Ей нужно было срочно перестать мечтать об этом мужчине.

– Я в порядке, Чарли, и очень ценю то, что ты помогаешь мне с моими травмами. Но, я больше не... нуждаюсь в помощи. У тебя есть важная работа на ранчо и... я не твоя девочка. Я вообще не девочка... я...

Анна умолкла, так как произносила то, что совсем не собиралась.

Зазвонил телефон, и чтобы ответить Стейси пришлось выйти из комнаты. Чарли сразу же ринулся к Анне и уселся рядом. Затем снял ковбойскую шляпу и, положив ее на стол, посмотрел Анне прямо в глаза. Медленно, Чарли потянулся к ее лицу и смахнул выбившуюся прядь волос с ее лба. Затем погладил большим пальцем ее нижнюю губу и улыбнулся.

– Мне нравится называть тебя своей девочкой.

Она отвернулась и опустила взгляд на свои колени.

– Посмотри на меня, Анна, – прошептал он, затем обхватил ее подбородок и повернул к себе лицом.

Несмотря на то, что у Чарли были длинные и грубые пальцы, само касание оказалось очень нежным. Анна посмотрела в его глаза, и от того насколько он находился близко, ее сердце застучало с новой силой.

– Мне нравится о тебе заботиться, и да, у меня есть обязанности, но, тем не менее, я могу позволить себе навещать тебя тогда, когда захочу. Уверен, Бен и Уайт считают также. Мы заботимся о тебе, поэтому тебе бы лучше привыкнуть к этому как можно скорее.

Анна покачала головой.

– Я не собираюсь оставаться здесь. И как только восстановлюсь, то уеду.

– Нет, не уедешь. Ты останешься прямо на этом ранчо в Перле.

– Ты не понимаешь. Я не хочу навязываться, и я не принадлежу этому месту. Тем более я не уверена, а если они все же придут... – Анна быстро закрыла рот и попыталась отстраниться. Но Чарли ее не отпустил.

– Ты не уверена, придут ли – кто? – эхом разнесся по комнате глубокий голос Уайта.

Анна сразу заметила мундир, и ее глаза наполнились слезами. Она отстранилась от Чарли и встала. Чарли в свою очередь тоже вскочил на ноги и немедленно притянул ее в свои объятия.

Анна с трудом сглотнула.

Последнее, что ей сейчас было нужно, это разговор с шерифом о мужчинах из Нью-Йорка. Это все равно, что нарисовать на своем лбу мишень. Нет. Она должна сохранить их личности в тайне.

– Ну? – снова спросил Уайт и окинул Анну взглядом с ног до головы.

Он был не так красив, по сравнению с Чарли и Беном. И всегда выглядел более строгим. А его лицо казалось сильным и волевым. Уайт явно имел необузданный темперамент. Даже его нос был сломан, по крайней мере, один раз. И все же, Анна и к нему испытывала влечение. Любой женщине захотелось бы его укротить. Если бы Анна могла это сделать. Но она не относилась к такому типу женщин. Всегда была слабой и беспомощной, когда дело касалось мужчин, наподобие этих ковбоев. Ее отец сломал ее оскорблениями и физическим насилием. Уайт был тверд и настойчив, что с самого начала очень пугало Анну.

– Я задал тебе вопрос, Анна.

Она дернулась от его тона, что не осталось незамеченным.

– Уайт, ты ее пугаешь, – попытался вмешаться Чарли, крепче прижав ее к своей груди.

Уайт подошел ближе. Анна тяжело сглотнул при виде его массивной груди под шикарным мундиром шерифа. На его бедре висела кобура с пистолетом, предупреждающая окружающих, что Уайт мог с легкостью им воспользоваться. Анна интуитивно чувствовала, что он был быстр и хорошо владел оружием. Эта мысль согревала ее изнутри. Его значок полицейского, и это поведение альфа-самца, от Уайта так и разило тестостероном. Он был крут, и прекрасно это осознавал.

Анна через силу окинула взглядом все его шесть футов и четыре дюйма тела, прежде чем достигла глаз. Боже, как же он был красив, какой-то особенной красотой. Уайт потянулся к ней, но Анна, вздрогнув, спрятала лицо на груди у Чарли. Она услышала, как он выругался себе под нос, а затем нежно обхватил ее плечо рукой.

– Я бы никогда не ударил женщину, и, черт возьми, точно никогда бы не ударил тебя, – произнес Уайт твердым и глубоким голосом. Он подошел настолько близко, что Анна почувствовала его теплое дыхание на своих волосах.

Анна решилась посмотреть на Уайта, и оглянулась через плечо, при этом скользнув губами по его руке, что заставило ее вздрогнуть. От соприкосновения с его кожей, ее тело будто пронзил разряд электрического тока.

Уайт провел большим пальцем по ее щеке и шагнул ближе. Посмотрев ей прямо в глаза, он повторил свой вопрос.

– Ты боишься, что тебя будут искать здесь – кто?

Анна неосознанно начала отвечать Уайту.

– Мужчины... мужчины, которые причинили мне боль.

Его большой палец на мгновение остановился на ее губах, и она пожелала, чтобы он там и остался. Прикосновения Уайта заставляли ее чувствовать себя слишком хорошо. Анна нервно облизнула губы, когда заметила, как он стиснул зубы. Как оказалось, оба мужчины, изменили свое положение.

– Почему они хотят прийти сюда? Что им нужно? – спросил Уайт, удерживая ее подбородок.

На мгновенье Анна замялась, но затем судорожно вздохнула. Темный взгляд Уайта намекал, что он скоро включит плохого парня и вынудит ее во всем признаться. Анна просто не выдержит его допроса.

– Им нужна я, – прошептала она, и ее голос дрогнул.

Слеза скатилась по ее щеке.

– Милая, – прошептала Уайт. Он смахнул слезу большим пальцем и обхватил ее щеку ладонью. Анна поддалась навстречу теплоте его прикосновения и, закрыв глаза, расплакалась.

– Мы не позволим им причинить тебе боль, Анна. Клянусь, я, а так же мои братья и кузены, сделаем все возможное, чтобы оградить тебя.

Чарли сжал Анну в объятиях, а Уайт поцеловал ее в макушку.

В окружении их рук, Анна чувствовала себя в полной безопасности, и ощущала влечение к ним обоим. Боже, как же серьезно она облажалась.

\*\*\*

Анна окинула взглядом реку и поле, покрытое цветущими полевыми цветами. Все казалось таким спокойным и уединенным. Анна и Стейси сидели бок о бок на стульях у кромки реки, и никто из них до сих пор не проронил ни слова. Они просто наслаждались компанией друг друга и природой.

Казалось, время замедлило свой ход, и Анна, наконец, почувствовала спокойствие. Это придало ей сил и небольшую надежду. Анна наблюдала, как птицы спускались на землю в поисках червяков, а затем резко взлетали. Она пыталась рассмотреть их гнезда и задавалась вопросом, были ли в тех птенцы.

Глубоко вдохнув свежий воздух, Анна ощутила безопасность и свободу.

– Как же здесь тихо, Стейси. Я никогда не представляла, что могу услышать шелест травы.

Стейси рассмеялась.

– Ты к этому привыкнешь, Анна. Жизнь на ранчо сильно отличается от шума и суматохи города. Здесь не нужно никуда спешить и пренебрегать простыми вещами. Я люблю это место. Оно меня успокаивает и заставляет чувствовать райское блаженство.

Анна улыбнулась.

– Райское блаженство... мне нравится, как это звучит.

– Ну, тогда выбирай, дорогая. Нас окружают множество акров земли Кантрелл, и везде есть свой кусочек рая.

«*Если бы все было так просто*», – подумала Анна и улыбнулась.

Анна еще раз огляделась, стараясь запомнить этот пейзаж, и задумалась о своей жизни, страданиях и впустую потраченном времени. Сейчас она, наконец-то, могла дышать без ощущения боли и беспокойства в груди.

Затем ее мысли перенеслись обратно к ранчо и тем мужчинам, которые там работали. И сразу же в ее сознании всплыли образы Чарли, Бена и Уайта. Почему ее влекло одновременно к троим? Пока Чарли обнимал ее на кухне, она ждала прикосновений Уайта. И думала о Бене, постоянно задаваясь вопросом, где тот сейчас находился. Все это было так странно, и одновременно так естественно.

Анна отчаянно нуждалась во внимании. Даже сейчас, после того, как самый важный человек бросил и оттолкнул ее, она все еще искала любовь и ласку.

«*Да что со мной? Как я могу прийти к таким выводам, если он избил меня и чуть не отправил заниматься проституцией? Я с детства мечтала найти счастье и обрести большую семью. Но эта фантазия умерла*».

Нет... у нее не хватит сил снова открыться кому-то, после всех тех разочарований и предательств. Теперь уже никогда.

Анна бросила взгляд в сторону Стейси, и почувствовала сильную зависть. Стейси имела не только дом, но и семью, состоящую из двух мужчин, которые ее обожали и боготворили. От того, как Эрик и Макс смотрели на Стейси, на глазах у Анны наворачивались слезы. Она хотела только счастья для лучшей подруги. А для себя просто желала не оставаться в роли жертвы до конца жизни.

Стейси была прекрасна как снаружи, так и внутри. Она просто потрясала воображение этими своими короткими рыжими волосами и огромными зелеными глазами. Но самое главное, она всегда поддерживала Анну, еще с начальной школы.

Они никогда не теряли связь, и не важно, на сколько миль друг от друга их раскидала жизнь. Несмотря на расстояние между Техасом и Нью-Йорком, они все равно разговаривали по телефону раз в неделю, или на крайний случай раз в две. Звонки Стейси всегда воодушевляли Анну, делая ее жизнь, по крайней мере, сносной.

Максу и Эрику крупно повезло.

– О чем задумалась? – спросила Стейси, привлекая внимание Анны.

– Как же мне повезло заполучить такую подругу, а Максу и Эрику – пару.

Стейси улыбнулась.

– Мне улыбнулась удача, когда я встретила тебя. И я благодарна судьбе, что нашла свою истинную любовь, при том в двойном размере, – заявила Стейси, с небольшим техасским акцентом.

Анна рассмеялась.

– Я сомневаюсь, что встречу хоть одну любовь, а о двух вообще не смею и мечтать.

– Ох, брось, Анна, ты великолепна. Я замечаю, как мужчины оглядываются тебе вслед. В скором времени тебя будут постоянно приглашать на свидания, поверь, в этом городе ты будешь иметь оглушительный успех.

Анна расхохоталась.

– Прости, Стейси, но это точно не про меня. Я же тихая, застенчивая и разборчивая.

– Неужели это правда? Не могу поверить, что ты не встречалась с кучей парней в Нью-Йорке. Мне всегда было интересно, когда я позвоню тебе в следующий раз, признаешься ли ты что, наконец, влюблена.

Анна перевела взгляд на реку и вздохнула.

– У меня не было времени ходить на свидания, ведь я работала в две смены.

Стейси вздохнула.

– Ну, теперь тебе не нужно об этом беспокоиться. Ты в Техасе, а значит уже не нужно вкалывать за двоих.

– Я хочу найти работу, и если в Перле ничего не подвернется, то это станет для меня еще одним поводом, чтобы уехать отсюда.

– Если хочешь, мы что-нибудь для тебя подберем. Вот недавно, я слышала о ресторане, в котором требуются сотрудники. Ты же всегда любила готовить, и может у владельца окажется вакансия повара

– Было бы замечательно.

– А что касается свиданий, то я не стану на тебя давить, Анна. Все должно идти своим чередом.

– Согласна. Сейчас меня пугают отношения. В присутствии мужчин я начинаю сильно нервничать, а после случившегося в Нью-Йорке, вообще стала сомневаться, что смогу преодолеть этот страх.

– А мне показалось, что ты очень комфортно себя чувствуешь с Уайтом, Чарли и Беном, – улыбнулась Стейси, откинувшись на спинку стула.

Анна ощутила, как ее щеки запылали.

– Они были ко мне очень добры. И я уверена, что все это только из-за жалости. Они просто проявили гостеприимство.

– Гостеприимство, мать твою! Да эти трое просто тобой заинтересовались.

Анна выпрямилась на стуле и вцепилась в подлокотники.

– Что?

– Либо ты сейчас врешь, что не заметила этого, либо ты действительно так наивна, когда дело доходит до мужчин.

– Боюсь, что все-таки второй вариант. У меня никогда не было времени ни на парней, ни на мужчин. На первом месте всегда была забота об отце и оплате медицинских счетов, пока мама была еще жива. Времени на саму себя и вовсе не оставалось, поэтому жизнь просто проходила мимо. И теперь я – двадцатитрехлетняя девственница.

– Девственница! – Стейси вскочила со своего стула, тот покачнулся и чуть не опрокинулся. Она быстро поправила его, а затем уперла руки в бедра.

– А ну-ка выкладывай все, девочка!

Анна поежилась. Когда на нее кто-то кричал, то она очень неловко себя чувствовала, но Стейси реально загорелась из-за всплывшей истины о мужчинах и знакомствах.

– Боюсь, это правда. Я ничего не знаю ни о сексе, ни о мужчинах, ни о каких-либо других мелочах.

– Ах, милая, здесь нечего стыдится. Я, например, жалею, что в колледже спала с Алексом. Потому как сейчас могла бы подарить Эрику и Максу нечто священное и особенное. У тебя еще есть шанс встретить истинную любовь и отдать ей каждую частичку себя без остатка.

При этих словах, со стула поднялась уже Анна.

– У меня? Любовь с мужчиной? Этого не произойдет, Стейси.

– Почему, черт возьми, нет?

– Слишком много гребаного багажа, черт побери! – теперь уже разозлилась Анна.

Стейси прикрыла рот рукой и рассмеялась.

– Что? – потребовала ответа Анна, не понимая, что же в этой ситуации было такого смешного.

– Просто, кажется, я никогда не слышала, как ты чертыхаешься, не используй, пожалуйста, больше слово «гребаный».

Анна показала подруге язык.

– Очень смешно. Спасибо большое.

– Ладно, маленькая девственница, давай поговорим об этом поподробнее. Мне необходимо услышать доводы, почему ты должна остаться девственницей и никогда не встретить истинную любовь.

Анна глубоко вздохнула и начала загибать пальцы, в пользу причин, по которым должна оставаться одна.

– Во-первых, все эти годы я работала, как проклятая, чтобы прокормить всю семью, преодолевая все стереотипы и шовинистские препятствия на своем пути. Мужчинам очень трудно найти общий язык с независимыми женщинами. Они хотят быть у власти, а мужчины обладающие могуществом – вредят и причиняют боль.

Стейси тяжело сглотнула.

– Это просто бред. Настоящие мужчины любят независимых женщин. Разница между теми мужчинами, которых тебе пришлось повидать, и мужчинами, с которыми знакома я, в том, что на самом деле они очень заботливые. Если мужчина любит свою женщину, то примет ее независимость и будет поощрять строить свою жизнь так, как ей больше нравится. Теперь продолжай, первая причина не подходит.

– Во-вторых! – повысила голос Анна. – Мужчины нуждаются в доминировании, и в контроле и... в причинении боли, – расплакалась Анна.

Стейси сразу же ее обняла.

– Ох, Анна. Просто ты до сих пор не встретила мужчину, который бы ценил и любил тебя, отказываясь причинить тебе хоть какой-нибудь вред.

– Таких не существует, – прохныкала Анна, но затем рассмеялась, когда поняла, как по-детски звучали ее слова.

– Я уверена, что ты ошибаешься. Посмотри на Эрика и Макса. И никогда так не думай про Чарли, Уайта и Бена.

Анна отстранилась.

– Нет, нет, нет, разве ты до сих пор не поняла, куда я веду? Дело не в Эрике, Максе или ком-то еще… дело во мне. Проблема всегда будет только во мне. Я боюсь, Стейси. Я так чертовски напугана. Не могу спать, не могу... жить нормальной жизнью. Я чувствую, что обречена страдать. Как будто я никто. Я постоянно оступаюсь по жизни и не могу найти своего места.

– Нет, Анна, это не правда. Даже не думай так.

– Я не подозревала, во что ввязался мой отец.

Анна скрестила руки на груди и потёрла предплечья. Затем перевела взгляд на воду, а Стейси встала рядом.

– Я должна была требовать, чтобы он показывал мне чеки за оплату аренды и остальных счетов. Но мне было страшно. Я боялась одиночества и просто приходила в ужас, когда отец возвращался домой в пьяном угаре.

– Он жестоко с тобой обращался, Анна?

– Да... он не бил меня так часто, когда я была еще ребенком, а мама умирала, но позже мне довелось пережить с ним несколько ужасных ночей.

Стейси выругалась под нос и погладила плечи Анны.

– Когда он не оплатил арендную плату, хотя я дала ему денег, то арендодатель пригрозил выселить нас, тогда мне нужно было потребовать, чтобы он сам разбирался со своими проблемами. Но вместо этого я стала работать не только каждый день, но и подрабатывать по вечерам. Мне оставалось всего лишь четыре часа на сон, и все для того, чтобы отец продолжал пить. Я должна была догадаться, что что-то случилось, когда припозднилась, а вернувшись домой, не обнаружила отца.

Анна задрожала.

\*\*\*

Стейси почувствовала, как к ее горлу подкатил ком, а на глаза навернулись слезы. Но ради Анны, ей нужно было оставаться сильной. Анне нужно было высказаться.

– Что произошло?

– Пока я шла к дому, то все думала насколько был дерьмовым наш жилой комплекс, что в нем было совершенно не безопасно, повсюду валялся мусор. Я была такой уставшей. Ведь пришлось набрать кучу дополнительных смен, чтобы погасить долг по аренде. Когда я заметила, что дверь в квартиру была открыта, мне бы стоило сразу же сбежать. Но вместо этого, я решила, что мой отец опять напился и как всегда забыл запереть дверь. Думала, что найду его без сознания на диване или даже на полу в ванной. Но когда я вошла, и кинула свою сумочку на диван, то не обнаружила никаких следов присутствия отца.

Анна задержала дыхание, но Стейси не стала ее торопить и терпеливо ожидала продолжения. Стейси чувствовала, как напряглось тело Анны, а когда она вновь заговорила, то ее голос заметно дрожал.

– Я никогда раньше их не встречала. Один из этих парней схватил меня, а второй только вышел из спальни.

– Кто они?

– Какие-то мужчины, которым мой отец задолжал денег. Они уже предупреждали его, что пришло время вернуть долг, и теперь пришли продемонстрировать свою силу. Якобы если ты не заплатишь, то пострадает твоя дочь.

– Боже мой, Анна, что было дальше?

– Я пыталась вырваться. Старалась объяснить, что не знаю где сейчас мой отец, но они не верили. Эти мужчины стали трогать меня и угрожать, – Анна вновь начала плакать. – Один из них очень сильно сжал мою грудь. И я сразу поняла, что на коже останутся синяки. Я чувствовала его дыхание на моей шее, запах его одеколона. Я до сих пор ощущаю это по ночам... во сне, – разрыдалась Анна.

Стейси продолжала обнимать Анну, но уже не могла сдерживать собственных слез.

– Они начали избивать меня, требуя, чтобы я рассказала отцу, как мне было больно. Я упала на пол и свернулась калачиком, пытаясь защитить от ударов голову и лицо. Я боялась, что если потеряю сознание, то они меня убьют. Я действительно считала, что они меня прикончат. Боль была ужасающей, но они, не переставая, пинали меня и избивали. Затем я услышала голос отца. Я так... так обрадовалась, – всхлипнула Анна, и Стейси погладила ее по спине.

– И как он поступил? Он подрался с ними? Или у него были с собой деньги?

– Отец задолжал тридцать тысяч. И у него не было ни копейки.

– Что было дальше?

– Он заявил, что у него нет денег и что ему нужно больше времени. Но те мужчины ответили, что он просрочил все сроки, поэтому они заберут меня... в качестве первого взноса.

– Что?

– Я плакала и просила помочь мне, но тот мужчина продолжал меня тискать и везде трогать. А я не хотела, чтобы он насиловал меня, Стейси. Не хотела идти с ними.

– Я знаю, дорогая. Понимаю. Что происходило дальше?

– Эти парни продолжали прикасаться ко мне и оценивать мое тело, чтобы превратить меня... чтобы превратить меня в проститутку... а отец просто спросил, не желает ли кто-то из них выпить.

– Какого хрена!

– Сначала я не поверила собственным ушам. Я была полностью обессилена. Из-за ужасающей боли едва могла стоять на ногах, а тот мужчина все не переставал меня лапать. Боже, Стейси, я до сих пор чувствую на себе его руки. А когда смотрю в зеркало и вижу синяки, то он словно встает передо мной.

Анна рыдала взахлеб, но пыталась контролировать дыхание. Стейси тоже не смогла сдержать слез, чувствуя необъятную ненависть и гнев на отца Анны, если бы она могла, то придушила бы ублюдка собственными руками.

– Они заявили, что сделают из меня шлюху, и что я отработаю весь долг. Я умоляла отца о помощи. Но он сказал им... сказал им... забирать меня. Сказал что ему безразлично, что я ничего для него не значу, – Анна не могла перестать плакать.

– Скользкий ублюдок! Как он мог так поступить? – всхлипнула Стейси.

Она притянула Анну в объятия, и они крепко прижались друг к другу.

Спустя несколько минут, дыхание Анны восстановилось, поэтому она отстранилась и продолжила рассказ:

– Мне пришлось найти способ выбраться оттуда. Я не мог позволить им меня забрать.

– Что ты сделала? Как тебе удалось сбежать? – Стейси плакала вместе с Анной.

– Соврала, что в моей комнате спрятана небольшая сумма. Сказала, что отдам все деньги, которые сейчас есть, а чуть позже верну весь оставшийся долг отца. Они поверили, но, затем спросили про количество спрятанного, и я наплела мужчинам, что у меня есть несколько тысяч... – Анна замолчала. А когда посмотрела на Стейси, то слезы по ее щекам побежали с новой силой.

– И? – спросила Стейси.

– Отец назвал меня сукой и ударил.

Стейси от шока прикрыла рот ладонью. Неудивительно, что Анна была так напугана. Как ей после всего этого снова научиться доверию?

– Я всегда знала, что он не любил меня. Но это стало последней каплей. Он собирался позволить им меня забрать. Его заботили только деньги, которые удержали бы его на плаву. Никакой любви. Я быстро добралась до комнаты, захлопнула дверь и помолилась, чтобы они не проследовали за мной. Один мужчина пообещал лично сломить мое сопротивление. И я так боялась, что он предпримет попытку прямо там, в спальне, пока отец и другой головорез стояли бы за дверью. Я схватила все деньги, которые у меня оставались, и вылезла из окна. С Божьей милостью, у меня получилось спуститься по пожарной лестнице, а когда до земли оставалось двенадцать футов, спрыгнула. И бежала, пока не поймала такси, на котором отправилась в аэропорт. Остальное ты заешь.

Стейси взяла Анну за руку и сжала.

– Я очень люблю тебя, Анна. Мне так жаль, что отец и те мужчины тебя обидели. Обещаю, что здесь ты будешь в полной безопасности. Я уверена, что наши мужчины смогут тебя защитить. Тебе больше не нужно никуда бежать.

Анна вытерла слезы и провела руками по своим ребрам.

– Не знаю, будут ли те мужчины пытаться меня найти. Как мне показалось, они были решительно настроены, заполучить меня. Это очень злые и плохие люди. А моему отцу, очевидно, нельзя доверять, раз он мало того что дал наш домашний адрес, так еще и отдал меня. Я не могу себе позволить навлечь беду на твой дом. Не хочу подвергать тебя опасности, Стейси.

– Чушь! Наши техасские ковбои намного, черт возьми, жестче, чем гангстеры или бандиты из любого другого города. К тому же Уайт очень крут, не говоря уже о Максе и об остальных. У Уайта есть связи в Нью-Йорке, а Чарли служил в морской пехоте. Ты больше нигде не найдешь настолько безопасного места.

– Я считаю неправильным заявляться сюда и переворачивать их жизнь, Стейси. Они не должны сражаться в моей битве. Кто-то может пострадать.

– Почему бы нам не позволить мужчинам решать за самих себя?

Анна покачала головой. Но Стейси отказывалась отпускать ее руку.

– Они должны знать правду. И быть готовыми на случай, если эти головорезы явятся на ранчо.

Анна повернулась к реке.

– Они меня возненавидят.

– Очень сомневаюсь, – хихикнула Стейси.

– Почему? – спросила Анна.

– Уже темнеет, а нам еще нужно приготовить ужин для мужчин. Сегодня вечером я с ними все обсужу. И, если честно, не удивлюсь, если Чарли, Уайт или Бен захотят уложить тебя в постель.

– В смысле переспать со мной? – поинтересовалась Анна, когда Стейси стала собираться.

– На данный момент тебе не стоит об этом волноваться. Все будет хорошо.

Стейси подмигнула Анне, и та помогла ей упаковать вещи.

Когда они направились к дому, то шли бок о бок и болтали о том, как пойдут купаться летом.

# **ГЛАВА 7**

В полной тишине Стейси рассказывала мужчинам о том, что все-таки произошло с Анной в Нью-Йорке. Она изо всех сил старалась не плакать, но боль и горечь за лучшую подругу оказались слишком сильны.

Эрик и Макс сидели по бокам от Стейси, оказывая ей моральную поддержку, пока она пыталась не упустить ни единой детали в этой истории.

– Иисус! – воскликнул Бен, затем покачал головой и запустил руку в волосы.

На лицах всех трех братьев Кантрелл Стейси заметила беспокойство и гнев. Все они были хорошими людьми, настоящими мужами с высокой нравственностью, поэтому другой реакции она и не ожидала.

– Ее собственный отец отдал Анну людям, которые собирались превратить ее в шлюху, для отработки его же долга. Он просто бездействовал. Заявил, что она ничего для него не значит, и поэтому они могут спокойно ее забрать.

По комнате пронеслись возмущенные проклятья.

По щекам Стейси катились слезы.

– А когда Анна для того, чтобы ее отпустили, соврала мужчинам, что у нее есть припрятанные деньги, отец обозвал ее сукой и тоже ударил.

– Вот сволочь! – заявил Бен, а Уайт вскочил на ноги и подобно зверю в клетке заметался по комнате.

– Как ей удалось сбежать, Стейси? – спросил Чарли.

– Она вылезла в окно и спустилась по пожарной лестнице. Затем поймала такси и направилась в аэропорт, а там уже села на рейс до Перла. И все это время она испытывала ужасную боль.

– Боже мой! Чудо, что она вообще выжила, – добавил Чарли.

– Она держалась только на адреналине. Сражалась за свою жизнь, – прошептал Уайт, и бросил взгляд на открытую дверь в коридор, как будто пытался увидеть Анну, спящую наверху в своей спальне.

– Сейчас она в безопасности и крепко спит. Из-за кошмаров доку Джонсу пришлось дать ей лекарства, которые должны помочь со сном, – добавила Стейси и сжала ладонь Эрика. Макс же во время всей беседы про Анну, не переставая, поглаживал ее по колену.

– Все это она рассказала, пока вы были у реки? – спросил Чарли.

Стейси кивнула и покосилась на веранду. Уже стемнело, и единственный звук, раздававшийся на улице, был стрекотанием сверчков.

– Она была такой спокойной. Сказала, что наконец-то чувствует, что может вздохнуть без тревоги и беспокойства, которые постоянно ее преследовали. Но выразила свои опасения по поводу доминирующих мужчин, – братья внимательно вслушивались в каждое ее слово, и Стейси почувствовала благодарность. Ведь если ее интуиция не обманывала, то Чарли, Уайт и Бен были весьма заинтересованы в Анне.

– Важно, чтобы вы кое-что поняли. Все вы, – прошептала Стейси, воспользовавшись моментом, пока все трое мужчин обратили на нее все свое внимание. – Анна чувствует себя раздавленной, неуверенной и запуганной. Все мужчины, с которыми Анна сталкивалась на протяжении своей жизни, относились к ней с жестокостью, пренебрежением и доминированием. Ей всего двадцать три, а на ней уже оказалось полное финансовое обеспечение семьи. Анна ухаживала за матерью, пока та не умерла, затем содержала отца, оплачивала коммунальные платежи и медицинские счета. О ней никто и никогда не заботился, – Стейси с трудом сглотнула, а затем вновь расплакалась. – На обратном пути, она сказала... она сказала, что единственная любовь, которую она когда-либо чувствовала и, на которую всегда рассчитывала, была... была... моя дружба, – Стейси ощутила, как Эрик обнял ее за плечи.

– Все хорошо, дорогая. Ты отличный друг, – прошептал Эрик. А Макс сжал ее колено.

– За все эти годы она ни разу не обмолвилась о жестокости, царившей в ее семье. Конечно же, я знала, что когда она была моложе, ее отец позволял себе несколько раз поднимать на нее руку. Но думала, что когда Анна повзрослела, то все прекратилось. Я понятия не имела, что ее отец продолжал к ней так относиться. Ведь Анна об этом ни словом не обмолвилась.

– Как ты могла об этом догадаться? Вы ведь долго с ней не встречались. Ты не могла обнаружить это только посредством ваших телефонных разговоров, детка. Анна боец, Стейси. Что бы изменилось, если бы она все тебе рассказала? – спросил Макс.

– Может, тогда бы я навестила ее в Нью-Йорке. Может, тогда бы я осталась с ней, и, в конце концов, уговорила на переезд сюда.

– Она бы не бросила свою жизнь там, Стейси. По твоим словам, очевидно, что Анна не бездельница. К тому же она и сама прекрасно понимала происходящее, не обращая внимания на всю жестокость. Анне казалось, что если она будет любить отца, заботиться и поддерживать его, то добьется ответного проявления чувств, – пояснил Чарли.

В комнате повисла гробовая тишина, и Стейси теснее прижалась к Эрику.

Уайт вздохнул.

– Сейчас нам нужно придумать, как по возможности получить больше информации от Анны. Я могу сделать несколько звонков, секретно, конечно, и решить, как лучше организовать следствие. Мы с Максом разработали план, и если все-таки получим описание этих мужчин, то распространим эти фотографии по всему городу. Тогда нас будут сразу ставить в известность обо всех приезжающих незнакомых людях, – заявил Уайт.

– Анна в курсе, что ты все рассказала нам, Стейси? – поинтересовался Бен.

– Да. И сейчас она очень сильно меня беспокоит. Анна желает уехать отсюда, парни. Хочет начать скрываться, и тем самым отвести от нас беду. Анна сильно переживает о нашем благополучии.

– Это безумие! Она только здесь будет в безопасности. Как ей вообще такое пришло в голову? Анна такая крошка. Как она сможет защитить себя на улице? – возмутился Уайт. И на его лице отразилось эта обычная властность.

– Анна просто заботиться о Стейси и обо всех нас. А о собственной безопасности даже и не помышляет, – добавил Макс.

– Значит, это скоро изменится.

Все взгляды устремились на Чарли.

Он с вызовом поднял брови.

– Я согласен с Чарли. Она нуждается в нас, – добавил Бен.

Стейси зевнула.

– Пора спать, дорогая. Уже очень поздно, – прошептал Макс, а Эрик поцеловал ее в макушку, прежде чем она встала.

Стейси посмотрела на своих мужчин и сцепила руки.

– Я уверена, что здесь она будет в безопасности, – затем она перевела взгляд на трех братьев. – Пожалуйста, не торопите ее, парни. У Анны нет опыта, и она до сих пор слаба, – заявила Стейси, и, прежде чем мужчины смогли отреагировать, вышла из комнаты.

\*\*\*

Чарли ощущал сильную тяжесть в груди. А бросив взгляд на Бена и Уайта, понял, что они чувствовали то же самое. На самом деле, Уайт выглядел так, будто хотел кого-то избить. Если они собирались заставить Анну почувствовать себя в безопасности, то ему придется научиться контролировать свой гнев и взрывной характер. Как правило, Уайт всегда был доминантным, авторитарным, а временами даже откровенно заносчивым. Будучи шерифом, он практически всегда находился на службе, поэтому никто и никогда не смел, устраивать бардак в городе.

Когда Чарли думал об Анне и ее тревоге за них, то непроизвольно приходил в восторг от силы и независимости девушки. Она оказалась прекрасным человеком и отличным другом для Стейси. Эти черты характера Анны восхищали Чарли, ведь ему не доводилось встречать их ни в одной другой женщине. А зная своих братьев, Чарли был уверен, что они, скорее всего, полностью с ним согласятся.

Эрик и Макс пожелали всем спокойной ночи и проводили братьев до двери. Чарли, Бен и Уайт пересекли двор в направлении собственного дома.

Неожиданно Уайт остановился и оглянулся на окна спальни Анны.

– Я бы хотел сейчас ее увидеть. Просто убедитесь, что она крепко спит и хорошо себя чувствует, – пробормотал он, не прекращая смотреть на дом.

– Прекрасно тебя понимаю, – ответил Бен.

– Да уж, той ночью Анна великолепно ощущалась в моих объятиях, – прошептал Чарли, так же сосредоточив взгляд на окнах.

– Что? Ты спал с ней? – зло спросил Уайт.

– Анне приснился кошмар, а я помог ей успокоиться. Она вцепилась в меня, поэтому я остался. Анна очень красивая.

– Я найду ублюдков, что сотворили это, и ей больше не нужно будет бояться.

Чарли посмотрел на Уайта, затем на Бена.

– Мы тоже желаем в этом участвовать. Держи нас в курсе обо всем, что узнаешь, и если придется отправиться в Нью-Йорк, то мы это сделаем.

Уайт перевел взгляд на Чарли и Бена.

Все мужчины кивнули в знак согласия.

– То, в чем мы ранее пришли к согласию, не изменилось? – спросил Бен.

Между братьями повисло молчание, но затем Чарли заговорил:

– Я хочу ее. Хочу любить, заботиться и доказывать Анне, насколько прекрасной может быть жизнь даже после пережитых страданий и боли. Мне довелось однажды пройти через это. Я думал, что война окончательно разрушила мое сердце и душу. Если бы не вы, Эрик, Макс и ранчо «Трипл К», то я бы закончил жизнь самоубийством.

Бен положил руку на плечо Чарли.

– Тогда были трудные времена. Но мы прошли через это вместе, а теперь так же вместе поможем справиться и Анне.

– Я всегда знал, что когда-нибудь мы найдем женщину, подходящую всем сразу. У каждого из нас есть, что предложить Анне, конечно же, если она решиться нас принять, – добавил Уайт.

– И мы переходим к самому приятному, – воскликнул Бен. Привлекая к себе насмешливые взгляды Чарли и Уайта. – Оказывать знаки внимания нашей женщине, парни... Анна потрясающая, миниатюрная и, черт, она умеет готовить.

Уайт и Чарли рассмеялись.

– Вот только все не пройдет так легко. У нас у всех очень властные натуры, – заметил Чарли.

– Мы начнем все с чистого листа и справимся со всем вместе, – добавил Бен и в два шага преодолел ступеньки крыльца.

Уайт бросил последний взгляд на окна спальни Анны.

Чарли вздохнул, чувствуя то же беспокойство что и Уайт.

– Мы ничего о ней не знаем, – прошептал Уайт, и Чарли ощутил нерешительность брата.

– Нет, не знаем. Но будем работать над этим. Каждый из нас встретится с ней наедине и решит, действительно ли Анна подходит нам.

– Чарли, она слишком многое пережила. А я агрессивен и близок к тому, чтобы сорваться, слишком близок.

Чарли облокотился на перила.

– Что именно тебя так страшит?

– Я никогда не отличался деликатностью с людьми, и не важно, кто передо мной – мужчина или женщина. Я прямолинеен и если чего-то желаю, то просто беру.

– О чем ты не договариваешь?

Чарли наблюдал, как Уайт запустить пальцы в волосы.

– Я не уверен смогу ли быть нежным, просто не хочу причинить ей боль. Анна и так уже натерпелась, а ведь она, кажется, действительно хороший человек. Беспокойство Анны о Стейси и всех нас вопреки ее собственной безопасности и благополучия является прекрасным примером ее самоотверженности. Ты и Бен намного лучше справитесь с этой задачей в отличие от меня. Не думаю, что отношения в стиле менаж привлекут Анну.

– Ты несешь полный бред. Просто ты страшишься своего влечения к Анне и одновременно восхищаешься ее характером и внешностью.

– Я не говорил, что боюсь, – Уайт оттолкнулся от перил и поднялся по лестнице, демонстративно прерывая их беседу.

Чарли остановил его, обхватив плечо.

– Не обязательно спешить. Может ее даже не влечет к нам, и уж тем более она никогда не рассматривала менажные отношения. Для всех нас это будет что-то новое, так что давай просто сосредоточимся на том, чтобы Анна почувствовала себя в безопасности и захотела остаться в «Трипл К»

Вместо ответа Уайт вздохнул и зашел в дом.

\*\*\*

Прошла неделя, и с каждым днем Анна все комфортнее чувствовала себя на ранчо «Трипл К». Особенно рядом с Беном, Чарли и Уайтом.

В этот день Анна встретила Бена, пока наслаждалась прогулкой по аллеям сада.

– Привет.

– Привет, – ответила Анна, и Бен остановился, чтобы перекинуться с ней парой слов. Она села на скамью и заметила дерево с вырезанным сердцем и тремя инициалами. Когда Бен подошел ближе, Анна оторвала взгляд от этого послания.

– Как ты себя чувствуешь сегодня? – поинтересовался Бен и засунул руки в передние карманы брюк.

– Хорошо, спасибо. Пришла вновь полюбоваться этим садом. Я люблю смотреть на полностью распустившиеся цветы.

Анна наблюдала, как Бен огляделся и кивнул с согласием.

– Если хочешь, то можешь срезать себе букет.

– Ох, правда? – Анна посмотрела за скамью.

– Ножницы и корзины в ближнем ангаре. Мама всегда собирала цветы.

Анна улыбнулась в ответ.

– На самом деле, в этом сердце все три инициала принадлежат моим родителям, – Бен указал на дерево, и Анна перевела взгляд на рисунок, которым интересовалась ранее.

Она только сейчас поняла, что там их было три. Интересно они обозначали двух жен и одного мужа или наоборот двух мужей и одну жену? Эта мысль как-то странно согрела ее сердце.

– Отцы делали для мамы все возможное, чтобы этот сад стал прекрасным. Она любила цветы.

Анна не знала, как реагировать на это заявление. Она никогда даже не задумывалась о полигамных отношениях, чтобы делить любовь сразу с несколькими партерами. Вплоть до того момента, пока в одном из телефонных разговоров Стейси не упомянула, что встречается одновременно с Максом и Эриком.

Подруга рассказывала, что в городе живут много таких же семей. И завтра Анна собиралась присмотреться к окружающим, потому что должна была ехать в город, чтобы пройти собеседование в тот ресторан, который упомянула Стейси

– Сегодня ты прекрасно выглядишь, Анна. Мне нравится твоя прическа.

– Спасибо. Куда ты направляешься? – поинтересовалась Анна, пытаясь избежать неудобных и интимных тем. Бен заставлял ее нервничать. Все Кантреллы производили на нее подобный эффект.

Бен окинул взглядом собственную одежду. Мужчина был очень общительным и привлекательным. И прекрасно это осознавал. Не в том смысле, что он ходил по округе со словами: «я горяч» или что-то подобное, просто Бен адекватно оценивал свои внешние данные. И это вызывало у Анны улыбку.

– Я шел в конюшню, чтобы проверить новорожденных жеребят. Хочешь пойти со мной? – Бен протянул ей руку.

Анна глубоко вздохнула и приняла предложенную ладонь. Как только их кожа соприкоснулась, она моментально почувствовала охватившее ее желание.

Бен улыбнулся, затем покрепче сжал ее руку и повел к конюшням.

\*\*\*

– Пойдем, Анна. Ты просто обязана это увидеть, – крикнул Бен, таща ее за собой в конюшню.

Они подошли к стойлу, в котором стояла большая лошадь и новорожденный жеребенок. Он шатался на трясущихся ногах и даже несколько раз упал. Отчего Анна прикрыла рот рукой.

Почувствовав руку на своем плече, Анна моментально напряглась, но потом осознала, что это был Бен.

– Все нормально. Он родился всего лишь час назад.

– Удивительно! – Анна наблюдала, как кобыла лизнула своего малыша, а затем подтолкнула того, чтобы он продолжал пытаться устойчиво стоять и ходить.

– Это зрелище так прекрасно, не правда ли?

Анна обернулась на голос Чарли, раздавшийся за ее спиной.

Сегодня он выглядел очень мило – впрочем, как и всегда – в своей зеленой клетчатой рубашке и темно-синих джинсах. Его шляпа была усыпана сеном, как и вся остальная одежда.

Анна быстро вернула свое внимание к стойлу.

Как же мужчинам повезло иметь возможность лицезреть это семейство в любое время. Было очень трогательно наблюдать, как мать направляла и защищала своего жеребенка. Это зрелище вызывало в Анне теплые чувства.

– Вы были в саду? – спросил Чарли, и Анна с Беном вновь обратили на него свое внимание.

Она кивнула.

– Ты собирала цветы?

– Нет, – ответила Анна и сцепила руки перед собой. Нахождение в таком укромном уголке наедине с Чарли и Беном вынуждало ее нервничать.

– Ладно, в следующий раз возьми с собой корзинку и ножницы, чтобы все-таки набрать цветов. Не зря же мы столько посадили. Бен показал тебе скамью?

– Анна как раз там и сидела, когда я нашел ее.

Чарли улыбнулся.

– Наша мама, всегда отдыхала на ней, прежде чем отправиться собирать цветы в саду. Наши отцы рассказывали, что это она вырезала инициалы на дереве.

– Это очень мило. Сад прекрасен. В следующий раз я наберу себе небольшой букет, вы уверенны, что не против?

– Конечно, – ответил Бен.

Несколько минут они, молча, наблюдали за ней, и Анна почувствовала себя неловко. Дыхание перехватило, и Анна поняла, что если начнет разговор, то обязательно станет заикаться. Оба мужчины были очень привлекательными.

Прежде чем она окончательно выставить себя дурой, Анна принесла извинения и отправилась обратно в дом.

\*\*\*

– Что думаешь? – спросил Бен.

– Думаю, что она милая.

– И робкая.

– Ты бы тоже стал таким, пережив те испытания, через которые она прошла. Я рад, что ты провел с ней немного времени. Кажется Анне вполне комфортно рядом с тобой.

– Да, она хорошо себя чувствовала, и я очень доволен, что наткнулся на нее в саду. Когда Стейси заявила, что не знает где она, я очень встревожился.

– Ладно, пока Анна остается на ранчо, мы можем спокойно за ней приглядывать. Хорошо, что она, наконец-то, стала с нами больше общаться.

– Согласен, – ответил Бен, а затем подошел к загону, чтобы еще раз взглянуть на жеребенка.

\*\*\*

Анна одолжила у Стейси платье. Так как знала, что если хочет получить эту работу, то ей нужно было произвести хорошее впечатление на владельца ресторана «У Франсин». Стейси помогла ей смастерить фантастическую прическу, и Анна в дополнение нанесла легкий макияж и блеск для губ.

– Так, а теперь слушай, Джек будет немного флиртовать, но на самом деле он безвреден. Его жена, Мэри, очень милая, и если ты будешь долго и упорно трудиться, считаться с их порядками и проявлять к ним уважение, то все будет в порядке. Как только они попробуют твои блюда, то никогда не захотят тебя отпускать. Поэтому не переживай и оставайся уверенной в себе, – давала наставления Стейси, когда они вышли из комнаты.

Как только они зашли на кухню, по всему помещению сразу разнеслись свистки и посыпались комментарии.

Анна застыла на месте и опустила голову.

– Черт возьми, женщина, вот это вид! – воскликнул Бен, затем ринулся к Анне, и, схватив ее на руки, закружил по кухне.

Анна рассмеялась и обняла его в ответ. Когда Бен, наконец, остановился, то не отпустил ее, сосредоточив взгляд на ее лице.

– Ты прекрасна, – прошептал он и поцеловал в щеку.

– Позволь мне взглянуть на нее, ну ты и боров! – встрял Чарли, вырывая Анну из рук Бена прямо в свои объятия. Он держал ее на расстоянии вытянутой руки и медленно скользил взглядом с головы до ног Анны. – Великолепно, Анна. Совершенно ошеломляюще, – прошептал Чарли, и мягко поцеловал ее в губы, да так быстро, что она даже не успела его остановить.

– Предоставьте ей хоть немного личного пространства. Тем более нам пора уезжать, – заявила Стейси, хватая Анну за руку и волоча за собой к двери.

\*\*\*

Пока они ехали в город, Анна без конца прикасалась к губам. Она чувствовала, что ее щеки до сих пор горят, а живот сводит от возбуждения.

– Что с тобой, ты нервничаешь из-за собеседования? – поинтересовалась Стейси, как только они выехали за пределы ранчо «Трипл К».

– Какого черта только что произошло? – прошептала Анна, по-прежнему поглаживая свои губы и ощущая прикосновение Чарли. Ее шокировал также и поцелуй Бена.

Стейси оглянулась через плечо и притворилась, что не понимает, о чем говорит Анна.

– Не прикидывайся дурочкой. Ты все видела. Бен и Чарли...

– Поцеловали тебя. Ну и что? Разве тебе не понравилось?

– Стейси?

– Ой, да ладно, Анна. Я понимаю, что физически ты еще девственница, но женская интуиция-то никуда не пропадала. Они желают тебя, также как и Уайт.

– Уайт? – Анна ощутила, как внутри нее что-то затянулось в тугой узел, а ладони неожиданно повлажнели. Ей стало тяжело дышать, и она удивилась возникшему приступу паники. В голове всплыла мысль, что еще немного и у нее начнется нервный срыв. Почему сейчас? Может из-за новой работы. Но она сейчас нуждалась в ней как никогда. Анне нужно было заработать деньги, чтобы купить одежду и снять квартиру.

Зрение Анны затуманилось, и она почувствовала, как грузовик остановился, а Стейси сжала ее руку.

– Успокойся, милая. Просто расслабься и дыши. Вдыхай и медленно выдыхай, – Стейси продолжал бормотать до тех пор, пока, наконец, Анна не задышала нормально.

На глаза Анны навернулись слезы.

– У меня ничего не получится.

– У тебя все получится, дорогая. Сейчас ты соберешь всю свою внутреннюю силу, наденешь маску уверенной в себе девушки и получишь эту работу. А с мужчинами спешить не обязательно. Я уже попросила Эрика и Макса побеседовать с братьями. Поэтому они прекрасно осведомлены, что с тобой никуда торопиться не стоит.

– Разговаривали с ними? Обо мне? Зачем? – удивилась Анна и почувствовала, как ее вновь охватывает паническая атака.

– Успокойся и сосредоточься на собеседовании. Мужчины не причинят тебе вреда, дорогая. Просто они сразу почувствовали к тебе влечение. Чем больше они вьются вокруг тебя, тем сильнее желают.

– О, мой Бог. Они такие... такие крупные, красивые и опытные. Намного меня старше. Да они же могут выбрать любую женщину. Просто оглядевшись вокруг, – воскликнула Анна, махнув рукой в сторону города.

– Чушь. Они хотят только тебя. А теперь заткнись и подправь макияж. Сейчас я представлю тебя Мэри и Джеку, а потом, когда вы закончите, то можешь зайти за мной в клинику доктора Джонса.

– Ты не упоминала, что записана на прием.

– Просто не хотела беспокоить наших мужчин. Они ко всему так серьезно относятся и по любому настояли бы сопроводить меня в больницу. Не беспокойся. Все нормально.

Анна поправила макияж и вышла из грузовика. Вот оно. Пришло время, взять под контроль свою жизнь, судьбу и начать все с чистого листа.

\*\*\*

– Сейчас самое время, куколка. Почему бы тебе не показать нам, что ты умеешь? – заявил Джек Бослоу, хозяин ресторана, и скрестил руки на своей большой груди. Его жена, Мэри, подмигнула Анне, и вышла из кухни, чтобы поприветствовать гостей, приходящих на обед.

Анна окинула взглядом неприветливые лица, заметив при этом, что они все принадлежали мужчинам. Впрочем, для нее это не составляло проблемы. Раньше она уже управляла поварами. Поэтому ей было безразлично, работали вместе с ней мужчины или женщины, пока все выполняли свою работу, Анна чувствовала себя прекрасно.

– Какое твое любимое блюдо? – спросила она Джека, затем схватила передник и вымыла руки. Вокруг нее все суетились с заказами на обед.

Джек внимательно и подозрительно посмотрел на нее, а затем произнес:

– Давай начнем с самого простого. Хочу посмотреть, что нью-йоркский повар сможет сделать с моим куриным салатом.

Анна улыбнулась и быстро направилась на поиск ингредиентов для блюда. А пока копалась в холодильниках, то успела представиться другим сотрудникам, поблагодарив их за одолженные продукты и инвентарь.

Анна долго что-то рубила, смешивала, заправляла и совмещала то, что смогла найти, чтобы превратить салат из курицы в нечто, достойное гурманов.

– У тебя есть на что-нибудь аллергия?

Качание головы было всем, что она получила, поэтому без лишних слов Анна добавила нарезанный виноград, измельченные грецкие орехи и мелко нарубленную клюкву. Затем заправила все майонезом, смешанным с хреном и несколькими специями.

Далее Анна поджарила немного толстых кусков итальянского хлеба, так же сдобрив его специями, и поместила один на тарелку. На ломоть Анна выложила салат с курицей, и все это прижала вторым куском хлеба, а затем разрезала пополам. Каждый кусочек она украсила свежей клубникой. А на тарелку выложила огурцы и знаменитый картофель фри от Франсин.

Анна протянула тарелку Джеку, и в этот момент на кухню вошла его жена.

Анна ждала, пока Джек разглядывал блюдо, как будто был обеспокоен, что эта еда сможет его отравить.

– Я не из тех парней кто ест фрукты, – заявил он.

– Доктор Джонс сказал, что тебе нужно добавить фрукты в свой рацион. А теперь попробуй это чертово блюдо или подвинься, чтобы это сделала я.

Анна попыталась скрыть улыбку, вызванную тоном Мэри.

Джек взял свою половину, откусил и тщательно прожевал. Мужчины издал гудящий звук и вновь откусил. А пока жевал, то прикрыл глаза от удовольствия. В это же время Мэри откусила от своей половины.

– Это очень вкусно! Как ты так преобразила мой куриный салат, девочка? – спросила Франсин, пока Джек доедал картошку.

– Просто приготовила все в нью-йоркском стиле, как и просил ваш муж, – подразнила Анна, и Мэри рассмеялась.

– Ну, Джек?

– Что?

– Если ты не возьмешь ее на работу прямо сейчас, то это сделаю я, – заявила Мэри, и теперь уже смеялся Джек.

– Когда ты сможешь приступить, дорогая?

– Завтра подойдет? – спросила Анна.

– Конечно же, было бы великолепно, если бы ты осталась уже сейчас, но думаю с моей стороны, это уже наглость. Приезжай сюда и будь готовой к девяти утра, повара подготовят все, что тебе понадобится.

– Эй, Мигель! – Джек окликнул рядом стоящего повара.

– *Sí, señor*?[[1]](#footnote-1)

– С завтрашнего дня ты свободен. Теперь у нас есть настоящий нью-йоркский шеф-повар.

Анна почувствовала себя ужасно. Она не хотела, чтобы другой человек потерял работу.

– Джек, Мэри... я не могу забрать у него работу. Разве вам не нужен был просто дополнительный повар?

– О, не беспокойся, дорогая. Мигель готов был умереть, лишь бы спихнуть с себя эти обязанности. Он стал старшим всего на несколько недель, так как Чак, бывший шеф-повар, сбежал в Вегас и не вернулся.

– *Señorita*… *gracias*,[[2]](#footnote-2) – добавил Мигель, затем поцеловал Анне руку и вернулся к работе.

Анна оглянулась, и заметила, что теперь ее окружали только улыбающиеся лица. Она не знала, что и думать, но теперь у нее была работа. Притом довольно хорошо оплачиваемая.

Анна поблагодарила Бослоу и вышла из кухни. Пока Джек провожал ее до главного входа, несколько молодых людей стали отпускать ей комплименты и флиртовать. Джек и Мэри представил ее как нового шеф-повара.

– Когда ты начинаешь, детка? – спросил очень симпатичный ковбой и заскользил по Анне глазами с головы до ног.

С лёгкой улыбкой Анна окинула взглядом других посетителей. Казалось, в этом городе все мужчины были намного выше женщин, и многие были в парах или в тройственных союзах. Анна проглотила комок в горле и подумала о Чарли, Бене и Уайте.

– Она приступит к работе с завтрашнего дня, поэтому, парни, постарайтесь заглянуть, а потом расскажите, что думаете о новых блюдах, – заявил Джек.

– Как тебя зовут, красавица? – выкрикнул кто-то, и Анна начала нервничать. Здесь сидело много мужчин из города, и все неотрывно за ней наблюдали. Каждый из них был по-своему привлекателен, ее официантки из Нью-Йорка обозвали бы их «услада для глаз». Анна почувствовала, как из-за непрекращающихся комплиментов ее лицо залило румянцем.

– Ее зовут Анна, и она живет на ранчо «Трипл К», – все повернулись на глубокий и властный голос. Анна тяжело сглотнул, когда заметила Уайта, стоящего в дверном проеме в форме шерифа. Все мужчины сразу закашлялись и быстро вернулись к поглощению своей еды, а сам Уайт направился к Анне. С каждым его шагом, ей приходилось все выше задирать голову.

Когда Уайт подошел, то обернул руку вокруг ее талии и притянул в свои объятия. Анна ахнула от такой демонстрации власти, но все остальные, казалось, занимались своими делами и не обращали на них никакого внимания. Из всех трех братьев, он меньше всего проявлял к Анне симпатию. По комнате разнеслись шепотки о них двоих. И Анна задумалась, неужели она нравится и шерифу. В отличие от Бена и Чарли, Уайт никогда не проявлял свои чувства. Казалось, он старался сохранить между ними некую дистанцию.

Когда Кантрелл протянул руку и коснулся ее щеки, Анна прикрыла глаза, наслаждаясь его объятиями.

– Ты нашла себе работу, дорогая? – спросил он.

– Да... поваром.

Уайт поднял брови, а затем посмотрел на Джека.

– Позаботься о нашей Анне, Джек. Надеюсь, всем очень понравятся ее блюда. Лично я в восторге. Готов поспорить, что и ты такого же мнения.

В этот момент в голове у Анны крутилось только его выражение «наша Анна», и она все пыталась осмыслить, что он хотел этим сказать.

Ее мысли сразу унеслись к Чарли и Бену. И вдруг Анна почувствовала нетерпеливое желание, поделиться новостью с мужчинами. Как же это было глупо с ее стороны. Ведь они не разделяли никаких глубоких чувств. Но разве она сама не хотела иного? Может они тоже ощутили ее заинтересованность? Ее увлеченность?

Уайт отпустил Анну, затем немного приподнял шляпу в приветствии окружающим и проводил ее из ресторана.

\*\*\*

Как только они оказались на улице, Уайт сразу поднес ее руку к своим губам. И поцеловал костяшки, Анна замерла, в восхищении наблюдая за его действиями.

Кантрелл выглядел идеальным образцом мужчины, типичным шерифом, от классического стереотипа отличаясь разве что только возрастом. У него оказались очень сильные и крупные руки, подобно окружающей его ауре.

Уайт посмотрел на Анну пристальным взглядом.

– Ты сегодня прекрасно выглядишь, Анна.

Она окинула взглядом свое платье.

– Оно принадлежит Стейси. Я просто его позаимствовала, – прошептала она, и удивилась тому, что потеряла голос.

\*\*\*

Уайт чувствовал стеснение в груди. То, как Анна сейчас выглядела, звук ее голоса – все это заставило его член увеличиться, а в животе зародился какой-то трепет. На ранчо ему было тяжело поддерживать с ней беседу. Уайт до сих пор не решил, кем для него и братьев является Анна. Но чем больше он разговаривал с ней и слушал обсуждения своих братьев, тем сильнее ощущал заинтересованность.

В ресторане «У Франсин» в Уайте вспыхнула бешеная ревность при взгляде на всех этих мужчин, глазеющих на Анну. Он прекрасно понимал их мысли. Черт, да Уайт даже услышал, как кто-то бросил комментарий о ее фигуре. Поэтому он продемонстрировал при всех свои намерения, как и своих братьев. Кантреллы были не единственными, кто практиковал менажные отношения. Город славился именно такими семьями.

Уайт наклонился и подарил Анне быстрый и нежный поцелуй в губы. Было настоящей пыткой не углубить его, но Уайт являлся шерифом и сейчас находился в центре города.

\*\*\*

Анна вцепилась в предплечья Уайта, и он отпустил ее губы. Некоторое время она так и стояла, зажмурившись, но затем почувствовала неловкость и распахнула глаза, обнаружив нагло ухмыляющегося Уайта.

Наверно он считал ее слишком наивной. Мысль о том, что все трое братьев сегодня прикасались и целовали ее, заставляла Анну, мягко говоря, нервничать. Во влечении одновременно к трем мужчинам не было ничего нормального. Разве я все еще не усвоила урок, как отдавать кому-то свое сердце?

Эти печальные мысли мгновенно привели ее в чувства и произвели подавляющий эффект. Анна резко повернулась в его объятиях и бросилась прочь. Но ей удалось сделать только два шага, прежде чем сильные руки Уайта обхватили ее талию и притянули к твердой груди.

– Тише, милая, успокойся. Я не обижу тебя, – прошептал Уайт над головой Анны. Его размер, потенциальная сила и телосложение отправило волну дрожи по ее телу.

Свободной рукой Уайт погладил ее плечо. И Анна ощутила каждое его движение, каждое прикосновение. Затем Уайт склонил голову и прижался губами к ее уху.

– Я не хотел напугать тебя, куколка. Просто не смог устоять и не попробовать эти сексуальные губы. Ты выглядишь чертовски вкусной.

Анна попыталась вывернуться, но Уайт только крепче ее обнял. От ощущения мужчины, прижимающегося к ее спине, а его стальных бедер – к юбке, у Анны участилось дыхание, и закружилась голова.

– Ты себя хорошо чувствуешь, милая? Выглядишь так, как будто собираешься упасть в обморок, – вымолвил Уайт полным заботы голосом. Затем резко повернул Анну к себе лицом и вновь стиснул в объятиях

Уайт молчал, как будто ждал ее ответа. Но в голове у Анны не возникало ни одной связной мысли. Она чувствовала себя измотанной и заведенной, а так же считала, что им не следовало этого делать. Анна не заслуживала чувств этих троих мужчин, нельзя было мечтать об этих братьях.

– Я... пожалуйста, не делай этого снова, – прошептала Анна, дрожащим голосом.

Уайт нахмурился, выглядя при этом немного дико.

– Не делать чего? – поинтересовался Уайт, хотя сам прекрасно понимал, что имела в виду Анна.

Уайт посмотрел прямо в ее глаза, и Анна заметила озорство в его взгляде.

– Поцелуй.

– С удовольствием, – заявил он и вновь ее поцеловал.

Анна имела в виду совершенно другое. И вроде как не желала этого поцелуя, но... теперь, когда он все же состоялся, Анну наполнили чувства удовлетворенности и правильности происходящего.

Кто-то откашлялся рядом, и этот звук вывел Анну из оцепенения.

– Шериф, – поздоровалась пожилая пара, проходящая мимо, а Уайт в ответ приподнял свою шляпу в приветствии, но так и не выпустил Анну.

– Это было чудесно, Анна. Можешь просить меня о поцелуе в любое время по твоему усмотрению, – подразнил Уайт и погладил ее губы большим пальцем.

– Нет. Я не желала, чтобы ты меня вновь целовал. И изначально хотела сказать, не целуй меня, – гневно заявила Анна и отвернулась от Уайта.

– Разве тебе не понравилось? – спросил он, а затем подмигнул и еще крепче сжал в объятиях.

– Пожалуйста... я... я не хочу создавать никаких проблем, – заявила она, надеясь, что все-таки смогла донести до Уайта свое беспокойство.

Шериф огляделся, и Анна проследовала его примеру. Казалось, они привлекли к своим персонам все внимание города.

– Мне нужно идти... меня ждет Стейси.

Анна отступила, но Уайт вновь притянул ее к себе.

– Только одно, дорогая, прежде чем ты уйдешь. Мы поговорим об этом позже, – Уайт наклонился, быстро и нежно поцеловав Анну, и только потом ее выпустил.

Анна отстранилась, посмотрела в обе стороны, и пересекла улицу по направлению к клинике.

\*\*\*

Стейси сохраняла молчание все время, пока они садились в грузовик и выезжали на дорогу.

– Все в порядке? Что сказал доктор? – поинтересовалась Анна.

– Все нормально. Так, как я и ожидала, – пробормотала Стейси и вновь сосредоточилась на дороге.

– Ну? Что-то серьезное? Тебе выписали какие-нибудь лекарства?

Анна ждала ответа Стейси, удивляясь, почему подруга ведет себя так странно.

– Только витамины, – ответила Стейси, и Анна моментально к ней повернулась.

– Только что?

Стейси широко улыбнулась.

– Я беременна.

– О, Боже! Это так здорово! Парни будут в восторге, – Анна и Стейси заплакали.

– Ох, Анна, я так счастлива. И я так боялась, что это тебя расстроит.

– Меня? Ты что, с ума сошла? Я люблю детей. Да кто их вообще может не любить?

Стейси вытерла глаза, которые безостановочно катились по щекам.

– Я до сил пор не осознала это.

– Когда ты собираешься рассказать все Эрику и Максу?

– Не знаю. У меня такое ощущение, что когда эти двое услышат новость, то станут опекать меня еще усерднее.

– Но это именно то, что ты так желала, Стейси. Ты хотела разделить наравне с ними эту любовь. Они станут отличными отцами, – заявила Анна и прикрыла рот ладонью, пытаясь скрыть подступающие слезы.

Стейси потянулась и погладила руку Анны.

– Я уверена, что они станут великолепными отцами. И что они придут в восторг от этой новости.

– Я так счастлива за тебя, Стейси. И считаю, что ты должна придумать что-нибудь романтическое для этого разговора. Может, мне лучше сегодняшним вечером остаться в какой-нибудь гостинице в Перле.

– Не глупи. Я бы никогда не попросила тебя покинуть дом.

– Вообще-то, я подумала о том, что ты чувствовала бы себя немного неуютно в моем присутствии, а у тебя намечен особенный ужин со своими мужчинами.

– Что-то до этого твое присутствие никак не повлияло на наши романтические вечера, – насмешливо добавила Стейси.

Анна рассмеялась и покраснела, но затем прочистила горло.

– Не дерзи мне, девочка. Не хочу знать, чем вы там занимаетесь, пока я мирно сплю в своей спальне.

– Ну, если ты не желаешь оставаться на ночь, то могла бы упомянуть об этом в присутствии Уайта, Бена и Чарли. Уверена, они с удовольствием примут тебя у себя в доме.

Анна застыла, и в шоке уставилась на Стейси.

Стейси рассмеялась, и свернула на подъездную дорогу к ранчо «Трипл К».

Когда они припарковали грузовик, казалось, им навстречу вышли все мужчины.

Эрик появился из конюшни, одновременно с Беном и Чарли, которые показались с другой стороны загона, использовавшегося для обучения лошадей. Как будто все они ждали, и выскочили сразу, как уловили рокот двигателя грузовика.

Анна повернулась к Стейси.

– Считай что этим вечером весь дом в твоем распоряжении, чтобы ты смогла спокойно сообщить отличную новость Эрику и Максу. А я хочу посетить тот маленький отель в городе. Он показался мне очень симпатичным. На самом деле я бы с удовольствием съездила и прогулялась по Перлу, – без остановки бормотала Анна, и Стейси рассмеялась.

– Ты скажешь своим мужчинам, что собираешься в отель, и, уверяю, уже через две секунды тебя забросят на плечо и отнесут в спальню, в которой ты и заночуешь. Так что не глупи.

– Мои мужчины? И кто бы это мог быть?

– Ты прекрасно понимаешь, черт возьми, о ком я говорю. Кстати двое из них направляются сюда, а третий целовал тебя посреди главной улицы около двадцати минут назад.

Закончив фразу, Стейси стремительно вышла из машины прямо в объятия Эрика.

– Привет, дорогая. Как все прошло? Заполучил ли «У Франсин» нового повара? – полюбопытствовал Эрик, пока вел Стейси по направлению к Бену и Чарли, которые уже стояли рядом с Анной. Мужчины помогли ей выбраться из грузовика и оба положили руки ей на плечи.

– Давай, милая, расскажи нам, как все прошло, – попросил Чарли.

– С завтрашнего дня я новый шеф-повар в ресторане «У Франсин».

Все вдруг повеселели и ринулись ее обнимать, затем Чарли притянул Анну к себе и прикоснулся к ее лбу, проверяя наличие температуры.

– Завтра. Ты уверена, что уже готова? – спросил он, в его голосе прозвучала забота и нотки властности. Анне не понравилось это, но она все же выдавила из себя улыбку.

– Со мной все будет хорошо. Плюс, мне нужны деньги. Их осталось совсем немного.

Анна почувствовала еще одну руку на своей спине, а затем услышала шепот Бена рядом со своим ухом.

– Мы позаботимся о тебе, дорогая. Не нужно беспокоиться о деньгах, просто приди к нам.

Анна с трудом сглотнул. Это было уже слишком. Анна чувствовала, словно утопает, как и все в ее жизни.

Она отступила от них, пытаясь создать хоть какую-нибудь дистанцию между собой, Беном и Чарли.

– Послушайте, – заявила Анна, немного громче, чем хотела, привлекая внимание всех, в том числе Эрика и Стейси.

Она глубоко вздохнула, и заговорила уже более спокойным тоном:

– Послушайте, пожалуйста... я ценю вашу доброту. Но в действительности нет необходимости в такой опеке. Я – взрослая женщина, и прошла через многое, поэтому, когда я говорю, что могу что-то сделать, то просто верьте. Я не приму от вас деньги. От любого из вас. Я нашла работу и приступлю к ней с завтрашнего дня, так будет лучше.

Чарли стал возражать, а Бен, казалось, был готов разразиться возмущенной речью. Но Анна окинула их суровым взглядом и жестом велела прекратить.

– Со мной все хорошо, Чарли. Я привыкла к одиночеству, привыкла брать на себя ответственность независимо от того больна ли я, ранена или просто истощенна. Теперь перейдем к следующему. Сегодня у Стейси есть некие планы на вечер, поэтому я собираюсь прогуляться по Перлу. Там же я остановлюсь в гостинице на мои последние пятьдесят баксов. И кстати, так как я окажусь в городе, то не стану никого напрягать, чтобы завтра отвезти меня на работу.

Чарли вновь попытался перебить Анну, а Стейси и Макс рассмеялись и быстро ушли, чтобы не ввязываться в конфликт.

Мужчины потянули ее в сторону крыльца своего дома, и Анна задалась вопросом, какого черта они делают.

Чарли сел на скамью, и усадил Анну на свои колени. Бен встал прямо перед ними, в нескольких дюймах от Анны.

Одной рукой Чарли обхватил ее талию, а другую устроил на ее бедре.

– А теперь объясни о чем ты, черт возьми, говоришь? – спросил Чарли, а Бен упер руки в бедра, выглядя при этом охренительно сексуально. Анна старалась не акцентировать внимание на привлекательности мужчин, что было довольно сложно сделать с ощущением прижимающихся к ее заду каменно-твердых бедер.

Чарли обхватил ее подбородок и повернул голову к себе, чтобы посмотреть Анне в глаза.

– Я считаю, что нам нужно все спокойно обсудить. Почему ты собралась отправиться в гостиницу? – спросил Чарли.

Анна сцепила пальцы и начал ерзать.

Бен опустился рядом с ней и Чарли на колени. Наблюдать, как такой крупный мужчина, как Бен, опускается на колени, для Анны было очень странным зрелищем. Его голова оказалась на уровне ее груди, и он скользнул по ней беглым взглядом. Легкий весенний ветер растрепал его темно-каштановые волосы. Бен прищурился, когда одна прядь упала на его длинные ресницы, но затем улыбнулся, когда заметил пристальное внимание Анны. Она быстро перевела взгляд на свои руки. Анна до такой степени сжала ладони, что костяшки ее пальцев побелели.

Бен обхватил рукой ее ладони.

– Анна, пожалуйста, не бойся. Мы не пытаемся управлять твоей жизнью. Только хотим защитить. А теперь объяснись, что это за ерунда о том, чтобы остаться в городе?

Анна не желала выдавать удивительный секрет Стейси, но предположения мужчин на ее заявление пугали.

– А Уайт знает? – спросил Чарли, и Анна подпрыгнула от этого вопроса. Она почему-то опасалась реакции Уайта на ее решение остаться в городе на ночь. На самом деле ее страшил и тот разговор со Стейси по дороге на ранчо о поцелуе Уайта, и то, как на нее отреагировали мужчины в ресторане.

– Я... просто Стейси нужно немного времени, чтобы побыть наедине с Эриком и Максом.

– Значит, ты остановишься у нас, – заявил Чарли.

Анна вскочила с его колен. Но вот сбежать не получилось, так как ей преграждали путь ноги Чарли и тело Бена.

Чарли обхватил ее бедра, и Анна задрожала. Этот жест казался очень интимным. Чарли являлся весьма крупным мужчиной, и его пальцы легли чуть ли не на весь ее зад. А с Беном, стоящим всего в нескольких сантиметрах, Анна ощутила, как расплавляется от жара. Она никогда не страдала от клаустрофобии, но быть зажатой между двух мужчин, вызывало в ней панику.

– Нет! Я не могу остаться здесь... без вариантов, – Анна скрестила руки на груди.

\*\*\*

Чарли изо всех сил старался скрыть ухмылку. Анна выглядела так очаровательно, когда взмахнула руками и вскочила с его колен. Ощущать ее так близко, практически лишало его способности связно мыслить.

– Анна, ничего страшного не произойдет. У нас есть две гостевые спальни. Ты можешь остаться у нас на любой срок, который, по твоему мнению, нужен Стейси и парням.

– Нет, я не могу. Я... я не могу... ты... ты, – она затрясла головой, пытаясь вновь отступить. Но Чарли и Бен схватили ее за руки.

– Тише, милая. Все нормально, – заявил Бен, преграждая ей путь.

Чарли заметил страх в глазах Анны, из-за того что она оказалась зажата между братьями.

– Сядь, Анна. Пожалуйста? – попросил Чарли, она немного замялась, но все же устроилась рядом.

– Мы никогда не обидим тебя, Анна. Поэтому просто поверь и доверься нам.

– Мы понимаем, что тебе страшно, но мы бы никогда тебя ни к чему не принудили. Настоящие мужчины не позволяют себе насилия, – заявил Бен и сел рядом с ней.

Анну шокировало это утверждение, и Чарли заметил, как на ее глаза навернулись слезы.

Анна опустила взгляд на свои руки, а затем заговорила:

– Я не знаю тебя... вас обоих.

– Ну, конечно же, знаешь, куколка. Ты с нами уже несколько недель. И то, что ты видишь, это и есть настоящие мы, – произнес Бен.

– Мне бы не хотелось, чтобы вы подумали невесть что. Если я останусь... здесь у вас... я имею в виду.

– Не плохая идея. И у нас есть гостевая комната, так что ты можешь дать необходимое время Стейси, Максу и Эрику. Мы ничего не будем от тебя требовать или ожидать. Просто мы хотим, чтобы ты оставалась в безопасности, а оправиться одной в город не самый лучший вариант.

– Со мной все будет хорошо.

– У тебя нет шансов, получить наше согласие, – возразил Чарли.

– Ага, особенно после рассказа Уайта, что тобой заинтересовались все мужчины в городе.

– Заинтересовались мной? Но почему?

Бен и Чарли засмеялись.

– Не беспокойся об этом. Уайт уже все им объяснил, – добавил Чарли.

– И что же он такого сказал? – заинтересовалась Анна.

Чарли обхватил подбородок Анны и повернул ее к себе лицом.

– Что ты принадлежишь братьям Кантрелл. Уайту, Бену и мне, – прошептал Чарли, а затем накрыл ее губы в долгом, глубоком поцелуе.

Когда он отстранился, Анна уже не была так уверена, что у нее получиться *просто* провести этот вечер в их доме.

Чарли выпустил ее, и Бен перехватил инициативу, развернув Анну к себе лицом, а затем также страстно поцеловал.

Анна прижалась к его груди, упиваясь удивительными ощущениями, которые дарили ей эти мужчины. Каждый их поцелуй посылал трепет по всему ее телу. Мысли Анны завертелись только вокруг желания быть любимой. Но потом ее накрыло волной реальности. Бен разорвал их поцелуй, и Анна заметила дикое желание, сверкающее в его глазах. Они хотели ее, но готова ли была сама Анна вновь рискнуть? Она боялась потерять себя и какую-то часть своей индивидуальности. Бен, Чарли и Уайт казались такими разными. До сих пор Анна восхищалась их личными качествами, но с возникшей интимностью и ее реакциями на эмоции, в голове Анны не возникало ни одной умной мысли. Если то, что она чувствовала сейчас, продолжиться и в дальнейшем, то это может обернуться катастрофой.

«*Я собираюсь вступить в сексуальные отношения сразу с тремя мужчинами? Это просто какое-то сумасшествие*!»

# **ГЛАВА 8**

*Бруклин, Нью-Йорк*

– Ты, мать твою, утверждаешь, что его дочка настолько горяча, что ты хочешь найти ее, притащить сюда и заставить отрабатывать долги старика? – спросил Маркус.

– Он, охренеть, как серьезен. У него постоянный стояк с тех пор, как она покинула город, – заржав, ответил Джейк.

– Черт, это так. Говорю вам, босс, она дьявольски горяча и чиста, что я даже подумываю самому оплатить должок ее папаши, чтобы только забрать девку себе, – подтвердил Винни.

Маркус рассмеялся.

– Сукин ты сын! Настолько охренительно горяча, да?

Винни и Джейк расхохотались и кивнули.

– Вы же понимаете, что платой за ваше отсутствие эти пару недель станет то, что я первый опробую эту крошку, как только вы ее сюда притащите?

Винни выглядел шокированным, но Маркус был боссом, а это значило, что помимо тридцати штук, он имел право потребовать насладиться женщиной.

– Только один раз, – заявил Винни, и Маркус засмеялся.

– Что насчет старика? Он может стать проблемой?

– Нет. Этот ублюдок пытался продать ее в счет уплаты долгов. Он реальный мудак. А она, похоже, пахала как проклятая, чтобы содержать придурка и больную мать, пока старуха не померла. Это, мать твою, печально.

– И вправду звучит печально. Но с каких пор ты стал долбанным добрым самаритянином? – саркастично спросил Маркус.

– С тех пор как пощупал большие сиськи и упругую круглую попку Анны, – ответил Джейк, и они втроем расхохотались.

– Где сейчас ее тунеядец – отец? – поинтересовался Маркус, садясь за стол.

– Его труп валяется где-то в гребаном переулке Южного Бронкса, – бросил Винни.

– Ладно. Больше нет родственников, которые будут ее искать?

– Ее старик рассказал нам только об одной цыпочке, с которой дружила Анна. Мы вычислили, что она именно к ней и отправилась. Это будет нашей первой остановкой.

– Хорошо, значит, вы все учли. Не оставляйте за собой всякого дерьма и вернитесь в течение трех недель. Не могу дождаться момента, когда увижу эту вашу Анну, – заявил Маркус, посмеиваясь над Джейком и Винни.

\*\*\*

– Не верю, что он хочет еще и поиметь ее, – раздраженно заявил Винни.

Джейк захохотал.

– А какого ответа ты, мать твою ожидал, после того как босс заметил твою заинтересованность в Анне? Ты нахрен слетел с катушек, избивая ее отца. Даже не дал мне шанса, помочь его прикончить. Что за гребаное дерьмо там произошло?

– Мудак швырнул ее нам, словно Анна какой-то мусор.

– А ты, твою мать, откуда знаешь, что она не мусор?

– Джейк, ты ее помнишь? Все охренеть как указывало на то, что она невинна. Думаю, она все еще не траханая целочка.

– Да ну!

– Твою мать, да. И я желаю урвать свой кусок, потому что чем больше мы узнаем о жизни Анны, тем сильнее я хочу ее найти.

– На кой хрен? Ты же не собираешься заботиться о ней, а просто трахнешь и отправишь торговать собой.

– С таким телом и внешностью, она моментально отработает долг папаши и будет всецело принадлежать мне, тогда я буду трахать ее в любое время, когда захочу.

– И что ты собираешься делать, привяжешь ее к кровати и будешь держать на привязи?

– Если придется. Или может она будет настолько благодарна за то, что я спас ее от папаши и взял к себе, тем более она уже будет использованным товаром, что просто взберется на меня и обслужит так, как я того пожелаю.

Джейк засмеялся.

– Ты такой долбаный псих, что это даже не смешно, Винни. Думаю, постоянные убийства окончательно заставили тебя слететь с катушек.

– Может и так, но помяни мое слово, Анна моя, и никто не встанет у меня на пути. А если такие найдутся, то, что ж, я их просто грохну.

– Эй, Маркус велел не оставлять за собой трупов.

– Не переживай, она же в Техасе, посреди кучки чертовых деревенщин. Будет проще простого прикончить любого, кто встанет у нас на пути, оставив их подыхать в чертовом поле со стервятниками и прочим дерьмом

Джейк покачал головой.

– Не могу поверить, что собираюсь покинуть чертов Нью-Йорк, чтобы поехать в проклятый захолустный полный ковбоев Техас и найти твою шлюху.

– Поверь мне, чувак, мы и вправду собираемся, наш самолет вылетает через два дня.

\*\*\*

Анна шла мимо конюшни, когда услышала шум внутри амбара. Она заметила, как оттуда вышли несколько мрачных ковбоев.

– Что происходит? – поинтересовалась она, и двое мужчин посмотрели на нее, словно не ожидали тут увидеть. Затем сняли шляпы и поприветствовали Анну.

– Извините, мисс. Мы не заметили вас сразу, – произнес один из ковбоев с сильным акцентом.

Следом за ними из конюшни вышел Бен, выглядя расстроенным.

– Анна! Что ты здесь делаешь? – поинтересовался он таким тоном, словно его огорчало присутствие Анны. Она опустила взгляд и тяжело сглотнула. Это было сумасшествием, но она почувствовала, как на ее глаза навернулись слезы.

– Прости, милая. Я не хотел показаться недовольным. Просто сейчас у нас рожает корова, и не может разродиться самостоятельно. У нее проблемы с дыханием, и все выглядит очень скверно.

– Она может потерять теленка? – выдохнула Анна.

Бен кивнул.

– О, нет. Может, я могу чем-то помочь?

В эту секунду из здания донесся голос Чарли.

Бен, молча, развернулся и вновь ринулся в амбар, а Анна проследовала следом, несмотря на попытки остальных ковбоев ее остановить.

– О, мой Бог! – прошептала Анна, когда перед ней развернулась ужасная картина.

Чарли очень сильно вспотел, а его руки оказались покрыты кровью, пока он пытался помочь корове. Бедное животное фыркало, пыхтело и склоняло голову, пытаясь вздохнуть, издавая при этом жуткие звуки.

– Анна, тебе не следует быть здесь, – заявил Бен, пытаясь помочь Чарли.

Эти хрипы разрывали Анне сердце. Ей было ужасно жаль эту бедную корову. Она должна была хоть чем-то помочь.

Не раздумывая ни секунды, и вопреки протестам Бена и Чарли, Анна села рядом с головой коровы и начала гладить ее шкуру. Она массировала животному грудь, вспоминая, как много раз делала то же для своей матери, когда она умирала и не могла нормально дышать. Это помогало маме немного успокоится, а также стабилизировало дыхание и усмиряло панику. Анна фактически ничего не знала про коров, но все равно решила попробовать действовать тем же способом, надеясь, что это поможет.

Анна опустила взгляд на корову, посмотрев в темно-карие глаза. А животное в ответ подняло голову и уставилось на нее.

Девушка улыбнулась, продолжая массаж и поглаживая шею коровы, одновременно с ней разговаривая.

– Тебе нужно успокоить свое дыхание, леди. У тебя такой здоровый и красивый малыш, которому обязательно понадобиться мама, чтобы о нем заботиться. Поэтому давай, дыши для меня. Слушай мой голос, леди.

Чарли и Бен продолжали помогать корове.

Время текло очень медленно, но Анна отказывалась терять надежду.

– Думаю, это работает, Анна. Кажется, она начинает тужиться. Продолжай разговаривать с ней, – пробормотал Чарли, а затем затаил дыхание, просовывая руки в тело коровы, чтобы помочь ей вытолкнуть теленка.

– О, мой Бог, не могу в это поверить, – заявил Бен, когда Чарли потянул малыша, а его мать начала выталкивать его, неожиданно очень громко замычав. Наконец теленок родился.

\*\*\*

– Это было потрясающе, Анна. Просто удивительно, – произнес Бен, обхватив девушку руками.

Анна засмеялась, наблюдая за коровой и теленком, стоящими рядом друг с другом, пока Чарли наводил порядок. Пара работников с ранчо зашли внутрь, чтобы позаботиться о животных и прибраться.

Бен погладил щеку Анны и прижал ее еще ближе.

– Где ты этому научилась?

– Чему? – спросила она, и ее дыхание сбилось от ощущений, что дарили объятия Бена.

– Где ты научилась успокаивать рожающее животное? Мы были абсолютно уверены, что она не справится.

– Даже у меня возникли сомнения, – произнес Чарли, присоединяясь к ним.

Анна пожала плечами.

Бен погладил ее губы пальцем, прежде чем наклониться вперед и мягко поцеловать. Всего лишь мимолетное касание, но оно все равно заставило Анну покраснеть.

Пуговицы голубой клетчатой рубашки Бена коснулся шеи девушки. От него пахло соломой и одеколоном, такой соблазнительный и манящий аромат. Бен был мускулистым и очень симпатичным, особенно эти ямочки на его щеках.

Чарли воспользовался моментом, обхватил рукой пальцы Анны и прижаться к ним губами. Ощущение его большой ладони, удерживающей ее маленькую руку, заставляло Анну чувствовать себя защищенной. Чарли поцеловал каждую костяшку, смотря ей прямо в глаза. Ее охватили губительные фантазии о том, как Чарли обхватывает губами каждый ее палец и начинает сосать. Анна тяжело сглотнула.

*«Возьми себя в руки, женщина!»*

– Ты удивительная. Спасибо за помощь.

Анна улыбнулась, когда они вышли из амбара в огороженный загон. Как только вокруг оказалось столько свежего воздуха, то ей стало легче. В амбаре, находясь между двумя сексуальными мужчинами, она ощущала приступ клаустрофобии.

Оба брата прислонились к забору, встав по обе стороны от нее.

Анна тоже облокотилась на перекладины и стала рассматривать лошадей, которые бегали за ограждением.

– Ну, и где ты научилась помогать рожающим коровам? – поддразнил ее Чарли.

Анна сглотнула.

– Вообще-то это были первые роды, в которых я принимала участие.

Чарли аккуратно толкнул Анну плечом.

– Это было впечатляюще.

Анна улыбнулась, но затем подумала про мать. На глаза навернулись слезы. Она заломила руки, и картина скачущих перед ней лошадей расплылась от подступивших рыданий.

– Мама была очень больна… рак... и я заботилась о ней, – прошептала Анна.

Мужчины придвинулись к ней ближе, развернувшись лицом к загону. Они были выше Анны, поэтому могли спокойно наблюдать за животными через верхнюю перекладину.

– Мамины легкие оказались очень сильно заполнены жидкостью, возможно это был побочный эффект от лекарств, поэтому у нее были серьезные проблемы с дыханием. Это ее пугало до такой степени, что могло привести к панической атаке или того хуже. Мы не могли отправлять ее в больницу каждый раз, когда случался приступ, а я не могла себе позволить нанять сиделку, поэтому нашла способ заботиться о ней по-своему.

Анна вздохнула.

– Я просто разговаривала с ней, успокаивая и пытаясь заставить сосредоточиться на моем голосе, а не на невозможности вдохнуть, и это, кажется, ее умиротворяло.

Анна вытерла слезы, ее смущало то, что она делилась такими воспоминаниями с Беном и Чарли. Ей пришлось признать, что она им доверяла, а нежные чувства к ним росли с каждым днем.

– Не знаю, что, черт возьми, заставило меня подумать, что это сработает с коровой! – выпалила Анна, затем оттолкнулась от забора и отошла на пару шагов.

Чарли остановил ее и притянул обратно между собой и Беном.

– Ну, это сработало и готов поспорить, что корова тебе благодарна так же, как когда-то и твоя мама была признательна за твою помощь, – сказал Чарли.

Анна почувствовала, как Бен прижался к ее спине, затем откинул волосы с плеча, тем самым обнажая шею.

– Было очень мило с твоей стороны помочь нам, – прошептал Бен и нежно поцеловал ее шею.

Анна почувствовала, как холодок пробежал по ее телу, когда она неосознанно прижалась к Бену. Чарли коснулся ее подбородка.

– Да, спасибо тебе, Анна, – Чарли поцеловал ее.

Поцелуй был коротким, но таким сладким, и прежде чем Анна успела запаниковать, каждый из братьев взял ее за руку и повел в сторону дома.

\*\*\*

Анна быстро побросала в сумку пару вещей и направилась к лестнице. После долгих и не простых размышлений, она в итоге струсила и решила, что сбежать в город на ночь будет куда безопасней, чем находиться рядом с мужчинами Кантрелл. Они оказались убийственно хороши, а после сегодняшних поцелуев Анна испытывала огромный страх.

Ее пугали их размеры, личности, опыт. Все они были старше ее от семи лет и больше, и не обязательно быть много повидавшей женщиной, чтобы понять, что каждый из них прекрасно знал, как доставить девушке удовольствие. Анна совершенно не желала добавить еще одну запись в свой список «ошибки моей жизни».

Братья Кантрелл были сильными, привлекательными мужчинами, и, находясь с ними рядом, Анна все больше привыкала к их присутствию. Она постоянно искала их взглядом, а получив новую работу, первыми о ком подумала, тоже оказались они, и это было не нормально. Анна поделилась с ними историей своей матери, а это являлось чем-то очень личным. Ее пугало то, насколько комфортно она чувствовала себя с этими мужчинами. Анна слишком быстро начала им доверять. Все эти чувства, вызывающие необходимость постоянно находиться возле них, были только ее проблемой, и они совершенно не должны были испытывать к ней того же. Братья просто жалели ее и ту поганую жизнь, которую она оставила в Нью-Йорке.

Слезы обожгли глаза Анны, пока она думала о Чарли, Уайте и Бене. Каждый из Кантреллов по отдельности был совершенен, но все вместе – просто убийственны. У них был огромный выбор женщин, с которыми они могли бы связать свою дальнейшую жизнь. И, очевидно, что они уже набрались достаточно опыта в выборе той самой девушки.

Братья в любом случае имели огромное количество практики. Анна много об этом думала. Это заставляло ее ревновать, и тоже пугало. Она заметила, как у женщин в городе при виде Уайта буквально текли слюнки. А так же все эти неодобрительные взгляды в ее сторону, когда она заходила в офис доктора. Некоторые женщины буквально прижались лицами к окну, разглядывая, как Уайт ее целовал.

И еще был Бен, который, казалось, всегда привлекал внимание противоположного пола. И это тоже волновало Анну. Подобные чувства были не безопасны и могли вызвать совершенно ненужные проблемы в постоянных отношениях, тем более между четырьмя партнерами. Что, черт возьми, она в этом понимала? А если еще подумать о ревности. Если Анна разговаривала с Чарли, то Бен или Уайт постоянно к ней прикасались. Что если они начнут ревновать ее друг к другу? Она могла разрушить отношения между братьями.

Было много этих «что если», но ее тело и сердце так сильно реагировали на любого из них. Хотела ли она их?

Из каждого брата вышел бы замечательный партнер. Бен все время был таким забавным, заставлял Анну смеяться, всегда выдвигал для нее стул и открывал перед ней двери, пропуская вперед. У Чарли же было непростое прошлое, как и у нее, он прошел через все тяготы войны и последующей адаптации к «цивилизации», как он сам это называл. Их разговор об этом был очень эмоциональным и закончился горячим глубоким поцелуем. Воспоминания об этом согревали Анну изнутри.

Уайт был настоящим мужчиной. В нем не ощущалось никаких тайн и недосказанности. Он был прямым, властным, упрямым и...

«*Ох, дьявольщина, я влюбилась во всех троих!»*

Анне в первую очередь нужно было сосредоточиться на восстановлении, и на том, чтобы завтра отлично отработать смену. Чтобы в итоге скопить немного денег для отъезда. Тем более теперь, когда Стейси забеременела, безопасность подруги и ребенка стали важнее ее собственной.

Помогая корове, Анна вспомнила обо всех естественных и неожиданных вещах, которые могли произойти во время беременности и последующих родах. Она не могла добавить к этому еще и опасность, исходящую от ее преследователей. Стейси была всем ее миром. Анна чувствовала, как живот болезненно сжимался, а страх начинал скрестись в груди. Она не желала, чтобы из-за нее на ранчо «Трипл К» пришли проблемы, поставив Стейси и ее ребенка между двух огней. От этой мысли Анну затошнило. Но ей было страшно уходить, оставаясь совсем одной. Последние несколько недель на ранчо оказались такими прекрасными. Она никогда не чувствовала себя в такой безопасности, ведь даже здешний воздух помогал ей исцеляться. Но Анна не могла себе позволить проявлять слабость. Не могла быть настолько эгоистичной в желании стать частью семьи, чтобы подвергнуть опасности лучшую подругу и ее ребенка. Такой вариант даже не рассматривался.

Пока Анна спускалась на цыпочках с заднего крыльца дома, то услышала, как Стейси, Макс и Эрик смеются. Она завидовала им, покидая дом, и надеялась, что этих троих ждет потрясающая ночь. Как прекрасно, что Стейси оказалась беременна.

И как жаль, что Анна не сможет остаться, чтобы увидеть, как родится малыш. Но может через год или два будет достаточно безопасно, чтобы приехать на «Трипл К» погостить.

С этой мыслью, Анна соскользнула с крыльца и направилась вокруг дома к гаражу.

– Ну и куда ты собралась?

Глубокий голос заставил Анну выронить сумку и вскрикнуть.

Уайт появился на фоне заходящего солнца. Анна надеялась, что деревья, росшие вокруг, помогут скрыть ее побег, но ошиблась.

– О, Боже, ты напугал меня, – у нее сердце громыхало в груди, а ноги начали трястись.

– Куда ты собралась? – снова спросил Уайт, подойдя к ней еще на несколько шагов. Он выглядел, как солдат на задании, будто являлся охотником, а она – его добычей. Темные и сексуальные глаза Уайта блуждали по телу Анны. А короткие волосы были влажными. Может он только что закончил принимать душ? Эта мысль послала дрожь желания по ее телу прямо к сосредоточению женственности. Анна сконцентрировалась на его внешнем облике, подметив, что Уайт снял форму шерифа и переоделся в повседневную одежду. Его джинсы оказались свободного кроя, но отлично на нем смотрелись, оставляя простор для женской фантазии. Черная футболка туго натягивалась на мускулистой груди, а бицепсы казались просто огромными. Уайт был крупным мужчиной и, по ее мнению, возможно, самым большим из всех трех братьев. Анна вдруг поняла, что, начав рассматривать его одежду, тлеющее в ней притяжение отнюдь не успокоилось, а лишь разгорелось еще пуще прежнего.

«*Вот же дерьмо!»*

– Я просто собиралась прогуляться, – она прикусила нижнюю губу, чувствуя, как к щекам приливает кровь из-за такой откровенной лжи. Уайт выглядел ужасно устрашающе. А одна мысль о том, насколько настойчивым он мог быть, вынудила ее трусики стать более мокрыми.

«*Черт!»*

Уайт подкрался к Анне еще ближе и встал прямо перед ней.

– С полностью собранной сумкой? – спросил он, уперев руки в бедра и слегка наклонившись влево, словно позволяя ей посочинять еще немного.

*«О, боже... Похоже, у меня серьезные проблемы».*

Анна перевела взгляд на дом, где оставалась Стейси со своими мужчинами. Видимо помощи ей ждать было не откуда. Скорее всего, эта троица уже перебралась в кровать. Что-то не о том она думала. Что с ней собирается делать Уайт?

Анна должна сосредоточиться и дать ему понять, что идея остановиться на ночь в городе не была такой уж плохой. Но сначала нужно было как-то разрядить напряженную атмосферу.

– А что насчет тебя? Что ты тут делаешь? – Анна решила сменить тактику. Может если они заведут обыденную беседу, то это сможет помочь превратить ее историю в нечто более правдоподобное.

– Я искал тебя. Слышал, что ты останешься у нас на выходные. Ужин уже готов.

– О... нет. Извини. Но я не собираюсь оставаться...

Уайт высокомерно приподнял бровь. Анна была уверена, что когда он смотрел так на преступников, то они во всем признавались... падая на колени. Она же находила его поведение слишком сексуальным и подавляющим, чтобы бороться с этим.

– Ты мне врешь? – тихо спросил Уайт, но с таким глубоким смыслом и скрытым давлением. Анна чувствовала себя ребенком, которого отчитывали, поймав на месте преступления с рукой, засунутой в банку с печеньем. Разве что реакция ее тела была совершенно не детской.

Анна покачала головой.

Уайт приподнял брови и вновь окинул взглядом все ее тело.

– Тебе не стоит лгать мне или моим братьям.

Эти слова послали озноб по ее телу, но Анна ничего не ответила. Все казалось настолько странным, но по какой-то причине, это заявление лишь возбудило ее еще больше. Ощущение пришло из ниоткуда. Не похожее ни на что из того, что она испытывала ранее. Анна захотела бросить ему вызов. Желала ответить какой-нибудь колкой фразой, но ничего не приходило в голову. Накажет ли он ее за ложь? Может Уайт перекинет ее через колено и отшлепает?

*«Какая чушь! Откуда только пришла эта мысль».*

Жар распространялся по телу, окрашивая щеки в ярко-красный.

Анна отступила на шаг назад.

Уайт двинулся вперед.

Ее взгляд сцепился с его, и прежде, чем Анна успела отойти еще дальше, Уайт схватил ее в объятья.

\*\*\*

Уайт не мог этого вынести. Анна выглядела такой уязвимой и напуганной. Он не хотел пугать ее, но и не желал отпускать в город. Он с братьями жаждал защищать ее и оберегать. С таким соблазнительным телом и милой внешностью любой в городе мог захотеть ее заполучить. А они, твою мать, не собирались предоставлять кому-либо даже малейший шанс. Это была замечательная возможность узнать ее лучше и завоевать доверие. Братья рассказали Уайту о том, как Анна помогла корове при родах, а также о ее матери. Он старался изо всех сил не контролировать все вокруг, но это было трудно.

Уайт держал Анну в своих руках. Она казалась такой крошечной по сравнению с ним, а от ощущения ее пышной груди, прижатой к его телу, притяжение и жажда прикоснуться к ней лишь разрастались еще больше. После всех историй об Анне, о том какой она прекрасный человек, которые поведали ему Бен и Чарли, Уайт тоже стремился ее узнать. Он желал ее любым из возможных способов, но очень боялся испугать. Как он мог заставить ее понять и поверить, что они не причинят ей никакого вреда, ничего кроме любви и защиты?

Анна оставалась напряженной и неуверенной в его объятиях. Она стояла, уронив руки вдоль тела, пока Уайт все теснее прижимал ее к себе. Он заметил, что если говорить с ней твердо, то девушка начинала уступать. У Уайта были свои методы для получения информации и поддержания закона и порядка в городе. Ни разу за всю свою жизнь он не притворялся тем, кем не являлся на самом деле. И не собирался начинать сейчас, особенно если Анна была той самой для их троицы. Может быть, их крошка на самом деле нуждалась в твердой руке в сочетании с мягким убеждением. Бен и Чарли могли быть чувствительными и разговорчивыми в этих отношениях. Ведь можно же было назвать то, что у них было сейчас отношениями? Они пытались не спешить, но терпение никогда не было сильной стороной Уайта.

– Обхвати меня руками, Анна. Мне так нужно ощутить эти прикосновения на себе, – прошептал он, надеясь, что интуиция его не подводила.

Ощущение, что дарили ее руки, медленно скользящие вокруг талии Уайта, разжигали пожар в его теле. Он хотел ухмыльнуться, но поспешил скрыть это от Анны.

Уайт погладил ее бедра, затем осторожно пробежался руками до плеч, и, наконец, обхватил ладонями ее лицо, повернув его к себе. Ее большие блестящие карие глаза смотрели прямо на него. И в эту секунду он пропал.

Уайт представил, как этот взгляд будет наблюдать за ним, когда они будут заниматься любовью. Эти сочные пухлые губы будут ласкать его кожу, рот, член.

Он выдохнул, пытаясь выровнять дыхание. Эта женщина разбивала вдребезги все его самообладание. Казалось, они ждут уже целую вечность, чтобы назвать ее своей.

Но Уайт понимал, насколько бесценный дар оказался у него в руках, и ему понадобился весь его контроль, чтобы не опрокинуть ее на машину, стянуть штаны и оттрахать до изнеможения. Анна не была похожа на остальных женщин. Она была особенной.

В голове у Уайта роилось множество чувств и мыслей.

*«Что я должен теперь ей сказать? Что заставит Анну открыться мне?»*

Анна облизала губы, и все его мысли испарились.

– Я хочу поцеловать тебя Анна... могу ли я это сделать? – спросил Уайт, пока его дыхание ускорялось. Когда дело касалось женщин, он просто брал то, что хотел, а его партнерши были более чем готовы ему это дать. Но с Анной он напоминал себе младенца, совершающего первые шаги, ведь каждое слово и движение было как следует продуманным и абсолютно искренним. И так будет всегда. Он это знал, чувствовал всем своим существом.

Анна не проронила ни звука, пока Уайт все ближе подбирался к ее губам.

– Пожалуйста, милая, скажи мне да, а после мы сможем пройти внутрь и поужинать.

Глаза Анны мерцали, и Уайт чувствовал ее прерывистое дыхание, но так и не получил озвученного ответа на свой вопрос. Ее молчание означало «да», и прямо перед тем, как он захватил ее губы, Анна прикрыла глаза в ожидании и молчаливом согласии.

*«Спасибо, Господи».*

Ее рот был таким теплым и шелковистым. Пока Уайт исследовал ее глубины, то чувствовал, как его переполняет вкус Анны и ее собственное желание. То, что началось как нечто медленное и нежное, превратилось в эротичное и опаляющее. Ему все было мало, а от ощущения рук Анны, которые ласково касались его, и от ее попытки взять под контроль их поцелуй, его член, зажатый в оковах штанов, начал пульсировать от желания.

Уайт протянул руку, задирая подол ее рубашки, желая ощутить еще больше обнаженной кожи Анны. Но коснувшись повязки на ее ребрах, Уайт невольно остановился, разозлившись на то, что кто-то посмел причинить ей боль. Анна воспользовалась заминкой и отстранилась.

Они оба задыхались, но продолжали удерживать взгляд друг друга.

Анна прикрыла свой рот рукой. Уайт заметил, как слезы наполнили ее глаза, перед тем как она отвернулась. Ее плечи задрожали, когда она обхватила себя руками. Уайт проклял себя за подобную реакцию на повязку.

– Анна, прости меня, – он потянулся к ней, но она даже не пошевелилась. Голова Анны была низко опущена, и тогда до Уайта донеслись ее рыдания.

\*\*\*

Это был идеальный поцелуй. Заставляющий все внутри Анны затрепетать, пальцы на ногах поджаться, тем самым делая ее трусики абсолютно мокрыми. Но все было испорчено в тот момент, когда Уайт дотронулся до ее бинтов и весь напрягся. Он не хотел к ней прикасаться. И совершенно о ней не заботился. Ее отец и прошлое разрушало все, даже этот удивительный момент, который она разделила с Уайтом.

Анна не могла сдержать рыдания, сотрясавшие ее тело. Затем, вдруг, она услышала шепот, умолявший Анну обернуться, но она боялась того, что могла увидеть. Она так много вложила в этот поцелуй. Уловив момент, Анна просто позволила чувствам вырваться на свободу и вести ее в своих действиях. Что он на самом деле хотел от нее?

Анна почувствовала, как ладони Уайта обхватили ее, а затем оторвали от земли. И спустя мгновение девушка оказалась у него на руках.

– Анна, малыш, посмотри на меня, пожалуйста, – просил он, и когда она подняла взгляд, то была потрясена той печалью, что отражалась в глазах Уайта.

«*Я, должно быть, схожу с ума»,* – Анна была смущена и выбита из колеи, но его сильные руки дарили такое потрясающее чувство, что она просто не могла от этого отказаться.

Ее окутал запах его туалетной воды с легкой ноткой сигаретного дыма. Уайт казался таким мужественным и сексуальным, что Анне было необходимо ощущать его максимально близко. Она лишь сильнее прижалась к Уайту, когда он присел, чтобы поднять ее сумку, а затем быстро поднялся, почти не напрягаясь, хотя все также держал ее в своих объятиях.

Они пересекли двор. Солнце полностью скрылось за горизонтом, лишь облака еще были окрашены в пурпурный цвет его последними лучами.

– Что случилось? Она в порядке?

Анна услышала голос Чарли, а затем и Бена, когда Уайт подошел к дверному проему.

Должно быть, они обменялись какими-то молчаливыми посланиями или настолько тихими словами, что Анна их даже не расслышала, потому что братья просто расступились, позволяя Уайту зайти в дом с Анной на руках.

Она спрятала свое лицо у него на груди, не желая, чтобы остальные увидели ее такой беспомощной и расстроенной.

*«Просто отнеси меня в мою комнату и оставь там, пожалуйста»,* – подумала Анна про себя, когда Уайт положил ее на кровать.

Комната оказалась большой, с такой же огромной постелью, на которой валялось множество мягких подушек. А замшевое покрывало было великолепным, от него так и веяло чем-то мужским, точно как от самого Уайта.

Он сел рядом, одной рукой обхватив Анну за талию. Затем он протянулся к ней, и девушка зажмурилась, чувствуя, как он нежно вытер ей слезы.

Когда Анна приподняла веки, то обнаружила три пары темно-карих глаз, пристально за ней наблюдающих. В них плескалось беспокойство. А воздух казался настолько густым, что Анна фактически почувствовала, что начала задыхаться.

– Это гостевая комната? – спросила она, проклиная свой прерывающийся голос.

– Нет. Это моя комната, – ответил Уайт.

Анна с трудом сглотнула и попыталась сесть.

– Мне казалось, вы утверждали, что приготовили для меня гостевую комнату.

– После того как ты чуть не сбежала в город, я не собираюсь больше давать тебе шанса повторить этот фокус, – отрезал Уайт.

– Что?

– Она чуть не сделала что? – задал вопрос Бен, а затем и Чарли.

Выражение их лиц явно говорило о том, что мужчины были расстроены, но она продолжила стоять на своем.

Анна села и опустила ноги на пол.

Все трое мужчин нависли над ней.

\*\*\*

Чарли настолько разозлился, узнав, что Анна пыталась улизнуть от них в город, что чуть не сорвался. В Перле оставалось множество мужчин, заинтересованных в Анне, даже не смотря на то, что Уайт дал четко понять, кому она принадлежит. Ни он, ни его братья не могли рисковать ее потерей.

Пока Анна тихо сидела, Чарли удалось внимательно ее рассмотреть. Волосы были взъерошены из-за того, что она лежала на кровати Уайта, а блузка сбилась, приоткрывая надетую под нее кружевную комбинацию. Их взгляду явно открывалось намного больше обнаженной плоти, чем хотела Анна. Чарли желал убедиться, что она не собиралась щеголять в таком виде по городу, показывая хоть кому-то свои прелести. Ну, разве что только им.

Одна только мысль о другом мужчине, прикасающемся к ней или пытающемся предпринять хоть что-то в отношении Анны, вызывала внутри него какую-то сумасшедшую реакцию.

Чарли схватил Анну за руку и притянул к себе. Она успела лишь вскрикнуть за секунду до того, как его губы обрушились на ее.

Чарли одной рукой удерживал оба запястья Анны за ее спиной, а второй обхватил ее лицо, пока целовал девушку.

От ощущения ее тонких, нежных запястий, помещающихся всего в одной его ладони, его член начал пульсировать от необходимости обладать Анной.

Чарли почувствовал облегчение, когда она не отстранилась, а застонала прямо ему в рот.

Поцелуй все длился, и когда Чарли, наконец, отстранился от губ Анны, то те были припухшими и красными.

– В каждых нормальных, крепких отношениях партнеры должны быть честны друг с другом. Так что мы никогда не будем врать тебе, Анна. Мои братья и я хотим тебя, – выпалил Чарли, пока Бен встал за ее спиной, готовый остановить Анну, если она попробует вырваться. Но Чарли был приятно удивлен, когда она даже не пошевелилась. Анна продолжала стоять перед ним с пылающими губами и щеками.

– Мы собираемся защищать тебя, обладать твоими душой и телом, делать все для тебя, так что нет никакой необходимости бороться с этим.

Чарли прижал Анну к груди и начал снова целовать, чтобы она не успела запротестовать.

Он был готов выкрикнуть благодарственные молитвы, когда почувствовал ее руки у себя на груди. Анна отвечала на поцелуй со страстью, ничуть не уступающей его собственной.

\*\*\*

Анна не понимала, что с ней происходило. В одну минуту она хотела бежать, спасаясь от них, а в следующую, хотела послать ко всем чертям свою осторожность с громким криком: *«Да пошло оно все!».*

Она могла винить в этом только свой возраст, опыт, свежий воздух, но Анна прекрасно понимала, что на самом деле причиной всему была жажда, которую пробуждали в ней братья Кантрелл. Они были горячими. Хотели ее, и, черт подери, она так же желала их в ответ. Жаждала все, что они только могли ей предложить.

Но в это мгновение проснулся ее рассудок, а может ее полностью охватил страх вновь довериться кому-то. Анна изо всех сил зажмурила глаза пытаясь прогнать картинки, всплывающие в голове.

Ощущение мускулов под ее пальцами пугало, а когда Бен прижался к ее спине, то на нее обрушились воспоминания. Анна резко распахнула глаза. Она понимала, что это были всего лишь Чарли и Бен, но ее сердце все равно бешено колотилось, словно до сих пор не могло поверить в то, с кем она находилась рядом. Анна смежила веки, стараясь сосредоточиться на ощущении рук братьев, и на том, что это именно Бен и Чарли касались ее, но изображения в мыслях не желали исчезать.

Мужчины из Нью-Йорка наполнили ее разум. Анна пыталась сражаться за контроль над воспоминаниями, но проиграла битву, когда ей померещился запах одеколона одного из тех бандитов.

Анна почувствовала, что ее начало трясти, а из глаз брызнули слезы.

Чарли замер, а потом она почувствовала, что и Бен остановился, но все равно не смогла открыть глаз. Ведь если она посмотрит им в лицо, то признает насколько была слаба и напугана. Они, несомненно, решат, что она просто незрелый ребенок, а не женщина, которая им так нужна, не та, которой они ее считали. Анна была в этом уверена, потому еще сильнее зажмурилась, пытаясь остановить дрожь.

\*\*\*

– Анна, детка, что не так? – Уайт услышал вопрос Чарли, но все его внимание было приковано к Анне. Она вся тряслась, а слезы бежали из ее глаз, и он неожиданно понял, что они слишком сильно и слишком рано попытались на нее надавить. А может, ее травмы вновь заболели.

– Вам не следовало так на нее давить, – заявил Бен из-за спины Анны.

– Я не действовал грубо. Анна, я сделал тебе больно? – прошептал Чарли, вытирая слезы с ее щек.

– Отойдите от нее, живо, – скомандовал Уайт, так громко, что Анна подскочила от звука его голоса, а затем обхватила себя руками.

Он медленно подошел к ней, не сводя взгляда с братьев. Оба выглядели шокированными и обеспокоенными тем, что они каким-то образом навредили Анне.

Уайт осторожно притянул девушку в свои объятия.

– Что такое, Анна? Они сделали тебе больно? – спросил он.

– Сделали ей больно! Мы не причиняли ей боли!– воскликнул Бен, и они с Чарли начали спорить.

– Прекратите это! – закричала Анна, заставив мужчин внезапно замолкнуть и посмотреть на нее и Уайта.

Анна выглядела застенчивой и смущенной, когда подняла лицо к Уайту и прикусила нижнюю губу. Черт, он обожал, когда она так делала, даже если это почти всегда обозначало, что девушка нервничала.

– Они... они не травмировали меня, Уайт, – прошептала Анна, и ласкающий тон ее голоса заставил его член запульсировать напротив ширинки. Уайт должен был сохранить самообладание. Нельзя было причинять Анне еще больше боли. Он не имел права подталкивать ее к более интимным отношениям, если она пока не была к этому готова.

– Тогда в чем дело, куколка? Поговори с нами, чтобы мы могли помочь тебе, – произнес Уайт, одной рукой обняв ее за талию, а второй продолжая вытирать слезы.

Он мягко улыбнулся Анне, заметив, что она покраснела, затем опустила лицо, уставившись в пол. О да... она желала их с равной им силой, но что-то ей мешало. Может дело в том, что они предлагали ей менажные отношения сразу с тремя мужчинами? Его убивала сама идея, что Анна не была в этом заинтересована. Или, возможно, проблема была в том, что ей придется заниматься любовью с тремя, когда она привыкла быть только с одним. Плохие мысли! Когда он представлял Анну в объятиях другого мужчины, то его кровь закипала. Уайт сжал челюсти, и она вздрогнула. Он не заметил, что Анна сейчас за ним наблюдала.

– Не злись на меня. Дело не в них и не в тебе. Это все я, – выпалила Анна, когда слезы снова побежали по ее щекам.

– Я не злюсь на тебя, милая. Лишь хочу узнать, как стереть это испуганное выражение с твоего лица и заставить улыбнуться. Я так люблю твою улыбку, – произнес Уайт.

– Что мы сделали, Анна? Что бы ни напугало тебя, пожалуйста, скажи нам, и мы никогда вновь не повторим своей ошибки, – добавил Бен.

Уайт смотрел, как Анна обернулась к Бену и Чарли.

– Вы не сделали ничего не правильного. Дело в том, что... Я чувствую себя... Чувствую себя словно в ловушке.

– В ловушке? – переспросили Чарли и Бен, а Уайт почувствовал, как все внутри у него сжимается. Похоже, у них ничего не получится. *Твою мать!*

# **ГЛАВА 9**

– Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я... Я наслаждалась поцелуями и ощущением ваших рук на мне... – Анна покраснела.

Уайт обхватил ее подбородок и приподнял ее лицо к себе.

– Тогда в чем проблема?

– Это не честно. Не честно, что я не могу выкинуть эти мысли из головы.

– Какие мысли? – спросил Уайт, бросив взгляд на Бена и Чарли.

– Той ночью, когда бандиты ворвались в мою квартиру. То как они касались меня, и то, что они хотели со мной сделать...

– Мы заставляем тебя чувствовать себя также? – громко спросил Чарли. Было очевидно, что он был оскорблен и огорчен словами Анны.

– Нет... нет, Чарли, – воскликнула Анна, положив ладонь на его руку.

Уайт все еще прижимал ее к себе, а Бен вновь прижался к ее спине. Анна почувствовала, как он положил руку ей на плечо, и слезы вновь наполнили глаза.

Бен сразу от нее отстранился.

Уайт заметил, как младший Кантрелл реагировал на слезы Анны. Его братья переживали, что пугали ее, даже если сама девушка утверждала обратное.

– Дело во мне, а не в вас, парни, – добавила Анна, вытянув шею, чтобы взглянуть на каждого из них. Кантреллы снова ее окружили. Как будто не могли сдержаться. Не могли находиться вдали от Анны.

– Объясни, Анна, чтобы мы смогли помочь, – предложил Уайт.

– Я знаю, что вы не причините мне боли. Хочу верить во все, что вы говорите. И дать нашим отношениям шанс, правда, хочу.

– Но? – спросил Чарли, взяв ее руку в свою.

– Я ничего не могу с этим поделать. Вы такие большие и пугающие. Наверное, вы привыкли к более зрелым и опытным женщинам, а мне никогда и никто не уделял столько внимания, не говоря уж о трех потрясающих, сексуальных мужчинах. Я не знаю, почему эти мысли возникают у меня в голове, вы ничем не похожи на тех подонков. Я понимаю, что это был ужасный опыт, возможно, мне просто нужно время, чтобы пережить это. Я слабая... в этом все дело, – Анна все говорила и говорила, а слезы снова начали катиться из ее глаз.

– Ты считаешь нас потрясающими и сексуальными? – прошептал Бен рядом с ее ухом.

Анна фыркнула и хихикнула. Как это похоже на Бена, из всех слов важными он посчитал лишь эти.

Уайт знал, что Анна чувствовала себя неуверенной и напуганной. С этим он мог бы справиться, в отличие от ситуации, если бы они просто ее не привлекали.

– Ох, детка, ты вовсе не слабая. На самом деле все твои переживания лишь показывают насколько ты особенная, сильнее любой другой женщины, которую мы когда-либо встречали, – заявил Уайт, а затем притянул ее ближе к себе и поцеловал в лоб.

– И кроме того ты самая сексуальная женщина из всех, на кого мы когда-либо западали. Знаешь, я не в курсе, какого типа мужчины привлекали тебя прежде, но поверь, они понятия не имели, как именно нужно обращаться с такой женщиной. Твое удовольствие и счастье всегда будут стоять для нас на первом месте, – добавил Чарли, затем поднял руку Анны и прикоснулся к ней губами.

Она вздрогнула, ощутив еще одну пару рук, так как Бен вновь начал поглаживать ее плечи.

– Не позволяй этим мыслям пугать себя, Анна. Просто положись на нас, и мы позаботимся о тебе, – прошептал Бен ей на ухо.

\*\*\*

Анна закрыла глаза, впитывая в себя ощущения от прикосновений этих трех мужчин. Они считали, что у нее был какой-то сексуальный опыт. Иисус! Кажется, у нее возникли серьезные неприятности. При всем желании, она не смогла бы им соврать или притвориться опытной. Анна никогда даже не видела полностью обнаженного мужчину, не говоря уж о трех одновременно. У нее, наверное, произойдет чертов сердечный приступ. Насколько это ее смутит? Нет, Анна не будет думать о своих недостатках. Пора бы уже ей начать доверять кому-то еще, кроме себя самой и Стейси. Самое время поверить мужчине, если она в принципе хочет когда-нибудь полюбить и иметь нормальные отношения. Мысль о том, что бы испытывать к братьям Кантрелл серьезные чувства никогда до этого не посещала Анну. Что-то сжалось у нее в животе, когда она с трудом сглотнула.

Чарли, Бен и Уайт никогда не причинят ей боли, по крайней мере, не намеренно.

Почувствовав, как губы Бена прижались к ее шее, Анна закрыла глаза, потерявшись в нахлынувших ощущениях и чувствах. Он провел руками по ее плечам, спине и спустился к бедрам, обхватив ягодицы. Бен шептал ей что-то на ушко, пока Чарли обхватил ее подбородок и смял губы в поцелуе. Анна чувствовала, как его язык обвел по контуру ее рот, а затем прикусил нижнюю губу.

Уайт медленно скользнул ладонями с ее бедер под блузку. Он погладил бинты, стягивающие ее ребра, но Анна не почувствовала боли, лишь тепло и легкое покалывание. Пока трое мужчин ласкали, лизали и целовали ее кожу, Анна начала расслабляться, а ее тело стало постепенно откликаться на их прикосновения. Она откинулась назад на Бена, а спереди к ней прижался Чарли. Анна начала искать Уайта, нуждаясь в нем также.

У него оказались огромные руки, длинные и крепкие пальцы, они скользили по ее коже к бюстгальтеру. Он обхватил ее грудь, и Анна застонала от охвативших ее ощущений, когда он попытался вместить в ладонь весь объем.

Чарли оторвался от ее губ, стянул с Анны блузку и комбинацию через голову, отбросив их в сторону.

Анна попыталась прикрыться, но руки Уайта все еще ласкали ее грудь, а от одного взгляда на Чарли сердце загромыхало в груди.

– Ты прекрасна, Анна. Никогда не прячься от нас, – сказал ей Чарли, прикоснувшись пальцами к ее губам, затем подарил ей быстрый поцелуй и переключится на кожу.

Анна покраснела, затем вздохнула так, что ее грудь приподнялась, прижимаясь к ладоням Уайта. Одновременно Бен поднял ее руки и обвил ими свою шею. Она чувствовала его эрекцию, прижимающуюся к ее заду. Анна закрыла глаза, ощущая, как ее тело еще больше жаждет их прикосновений.

– Мы позаботимся о тебе, Анна. Для нас такое наслаждение целовать, сосать и обладать каждым дюймом твоего дьявольски идеального тела, – прошептал Чарли ей в шею.

Анна почувствовала, как мурашки побежали по телу от этих откровений. Все это было для нее так ново, что киска сжималась от каждого слова и прикосновения. Она ощущала, как становится с каждой секундой все более влажной и застонала, когда Уайт ущипнул ее сосок. Бен расстегнул застежку ее лифчика, а затем снял кружевные чашечки с груди. Все трое мужчин резко втянули в себя воздух, пристально разглядывая Анну.

Но прежде чем она успела почувствовать хоть какую-то неловкость, Уайт присел на корточки и обхватил губами ее сосок. Анна вцепилась в его голову, когда Бен освободил ее руки. Чарли, ласкающий ее вторую грудь, наклонился и тоже испробовал ее на вкус.

Анна стонала, прижимая их головы к себе. Это так потрясающе ощущалось. Боже, она никогда даже не представляла, насколько ей будет хорошо.

Пока они целовали и посасывали ее плоть, Анна ощутила, как Чарли и Уайт переместили руки на ее бедра.

Она качнулась прямо им в руки, и они застонали, не выпуская груди изо рта, посылая дрожь вибрации по всему ее жаждущему телу.

Анна хотела большего, а они с легкостью читали язык ее тела, поглаживая ее ягодицы через материал брюк.

– Я обожаю эту задницу. Такая упругая и округлая, созданная специально для мужчины, чтобы он мог держаться за нее, трахая свою женщину сзади.

Анна застонала при этих словах Бена. Никто и никогда не разговаривал с ней подобным образом. У нее никогда не было даже одного любовника, что уж говорить о троих. Ее киска вновь сжалась, и Анна почувствовала, как еще больше влаги пропитало трусики. Она закричала, пораженная тем, что только их прикосновения и слова смогли довести ее до оргазма.

– Твою мать, детка! Это было дьявольски невероятно! – заявил Бен около ее уха, прежде чем начать посасывать мочку.

Уайт и Чарли стали стягивать с нее штаны.

– Ты чувствуешь насколько мой член твердый? – прошептал Бен. Его эротичные слова снова проделали тот же фокус с ее телом. Анна вновь ощутила, как напряжение спиралью скручивается в теле, готовое в любой момент взорваться.

Теперь она стояла перед ними фактически обнаженная, прикрытая лишь крошеными черными стрингами.

Пальцы Бена ласкали ее наступающими движениями. А когда он натянул веревочку трусиков между половинками ее попки, Анна выгнулась. Он опустился на колени, поцеловал и лизнул ее спину, а затем каждую ягодицу.

Чарли и Уайт все еще ласкали ее грудь, и она почувствовала, как их пальцы стали поглаживать губки ее киски. Рука Чарли гладила и ласкала ее клитор, а палец Уайта вошел в ее тело. Анна откинула голову назад, застонав от этого желанного вторжения.

– О, Боже, Уайт! – Анна схватила его за руку. Сначала она дрожала от страха и предвкушения, но затем темп, с которым его палец продолжал двигаться, заставил ее бедра приподниматься, подаваясь навстречу каждому движению.

– У нее сама лучшая задница во всем мире. Не могу дождаться, когда же войду в нее. Тебе нравится эта идея, Анна?

Прежде чем она смогла ответить, Чарли коснулся ее подбородка и повернул к себе лицом. Анна с трудом сглотнула, посмотрев в его глаза. В них полыхало обещание плотских наслаждений и сумасшедшее напряжение.

Чарли прикусил ее губы. И нежно потянул нижнюю, прежде чем углубить поцелуй, толкаясь в ее рот языком и пробуя на вкус. Уайт продолжал двигаться внутри нее, добавив еще один палец, а затем, опустившись ниже, прижался ртом к ее киске. Ощущения, что дарили его руки и язык, облизывающий ее клитор, подарили Анне еще один оргазм. Она шире раздвинула ноги, и Уайт положил одну из них себе на плечо, полностью открывая ее для своих глаз и рта.

Анна схватила Чарли за плечи, а Бен, уловив момент, приласкал половые губы, собрав влагу, и погладил ее сфинктер. Анна задохнулась от одной лишь мысли, что они возьмут ее еще и там.

– Я так хочу поиметь эту тугую красивую попку, Анна. Кто-нибудь уже трахал твой зад? – прорычал он напротив ее кожи, слегка прикусив щеку и сразу зализав укус.

– О, Боже, нет! – вскрикнула она.

Звуки, с которыми Уайт слизывал ее влагу, заполнили всю комнату.

– Думаю, ей нравится эта идея, Бен. А ты что об этом думаешь, Уайт? – спросил Чарли, опускаясь рядом с Уайтом.

– Чертово лакомство. Она такая дьявольски вкусная, – Уайт снова провел по киске Анны языком, погружая пальцы еще глубже в ее лоно.

Анна уловила звук расстегивающейся молнии, и ее сердце забилась еще быстрее. Он же не собирается взять ее туда, правда?

– Нет! Остановись! – выпалила она, отстраняясь от братьев.

Они выглядели обезумевшими от желания, и Анну моментально заполнило чувство тоски от потери их прикосновений и объятий, но она намеревалась быть с ними честной. Не могла позволить им считать ее более опытной, чем на самом деле.

– Что такое? – спросил Бен.

Анна посмотрела на него. В какой-то момент он снял рубашку, и перед ее глазами предстал его безупречный пресс. Он казался таким твердым, хорошо сложенным и, о Боже, его пах. Узкая дорожка светло-коричневых волос тянулась от пупка и терялась за ремнем брюк. Головка члена четко прорисовывалась под тканью, и, судя по выпуклости, Бен был более чем щедро одарен.

– Я... Я...

Сначала Бен взглянул на нее, словно понял ее страх, но затем этот самоуверенный дерзкий жеребец имел наглость вытащить свой член и направить его прямо в сторону Анны.

Анна была очарована его видом и размером. Он оказался таким красивым. Толстый, более светлый, чем загорелая кожа мужчины, и этот вид заставил Анну облизать губы.

– О, детка, ты убиваешь меня, – прошептал Бен хриплым голосом.

Уайт взял ее за руку и подвел к кровати.

– Поговори с нами, – приказал он, и Анна ощутила, как ее охватывает озноб от этого требовательного тона.

– Я еще никогда этим не занималась, – прошептала она, переводя взгляд с члена Бена на его озорную улыбку.

– Девственная задница? Черт подери, мне это нравится, – воскликнул Бен, и Анна опустила глаза.

Чарли повернул ее голову в их сторону.

Анна увидела беспокойство на его лице и небольшую ямочку на щеке. Она обожала эти ямочки. Он был таким привлекательным, с этими светло-каштановыми волосами и огромными карими глазами. Она чувствовала мозоли на его руках и грубоватое поведение. Он был загадкой для нее во многих отношениях.

– Не бойся. Если ты к этому не готова, то мы можем притормозить. Но однажды, и довольно скоро, мы собираемся взять тебя все вместе, – с уверенностью заявил Чарли.

Анна облизала губы и откинулась на кровать, опираясь на локти. Уайт лег рядом, а Бен остался стоять прямо перед ней, все еще обхватывая ладонью свое мужское достоинство и ухмыляясь.

Такое поведение заставило Анну засмеяться. Он был таким задирой.

Занервничав еще больше, девушка вновь провела языком по губам, заставляя троих мужчин застонать.

– Если ты продолжишь так облизывать свои губки, то я дам тебе кое-что пососать, Анна, – произнес Чарли, стягивая через голову рубашку и расстегивая штаны.

Анна понимала, что должна все им все объяснить.

– И этого я тоже никогда раньше не делала.

Трое братьев переглянулись между собой, а потом вновь посмотрели на Анну.

На этот раз ответил Уайт.

– Никогда что, Анна? – мягко спросил он.

– Сосала член? – встрял Бен, и оба, Уайт и Чарли, окинули брата сердитым взглядом.

Анна почувствовала, что начала краснеть и кивнула.

– Ух, ты... ну, не переживай. Мы будем все делать медленно, детка, – прошептал Чарли, затем окончательно стянул джинсы и устроился по другую сторону от Анны.

– Нет! Вы не понимаете. Боже, это так неловко, – Анна закрыла лицо ладонями.

Прошло несколько секунд, и она ощутила, как ее начали гладить по всему телу. А затем Уайт отнял ее руки от лица.

– Эй, не надо сейчас стесняться из-за того, что ты неопытна.

– Ага, мне вроде как нравится то, что в этом ротике не побывает ни один член кроме наших, – изрек Бен.

– Бен! – воскликнули Уайт, Чарли и Анна.

– Что? – спросил он, пожимая плечами, все еще сжимая свою длинную и толстую эрекцию в кулаке.

– Эээ... мы вроде как договорились быть абсолютно честными друг с другом, правильно? – поинтересовалась Анна, посмотрев на каждого из братьев. Ее рот наполнился слюной от представшей перед ней картиной. Три чертовски сексуальных мужчины, и она все еще не могла до конца поверить, что они желали ее заполучить.

– Конечно, Анна.

Она улыбнулась Чарли.

– Ну, это все имеет отношение к моему опыту, – прошептала она, сцепив пальцы.

– И? – трое мужчин поторопили ее.

– Я девственница, – выпалила Анна, вновь закрыв ладонями лицо.

– Что? – воскликнули они, и она вся сжалась.

На пару секунд между ними повисло молчание, и Анна медленно открыла глаза.

Все трое мужчин не сводили с нее глаз. Взгляд их был темным и завораживающим. Их дыхание ускорилось, когда они переместились на кровати. Анна почувствовала себя загнанным животным, которое собираются съесть трое огромных хищников.

– Никогда, Анна? – шепотом спросил Бен.

Она покачала головой, и в этот момент все трое ринулись к ней, прижимаясь и окружая со всех сторон.

# **ГЛАВА 10**

– О, Боже, – воскликнула Анна.

Бен широко развел ее бедра и немедленно погрузил свой язык в ее киску. Не единого сомнения, лишь жажда испить ее до дна, наполненная похотью. Анна потянулась вниз, прижимая к себе мужчину.

Застонав от вторжения, она подняла бедра, прижимаясь к его рту. Боже, это ощущалось так чертовски потрясающе. Что даже боль в ребрах не могла ее остановить.

– Ты была создана специально для нас, детка. И всегда останешься только нашей, – воскликнул Чарли, обхватывая ее грудь и склоняясь ниже, чтобы вобрать сосок в рот.

Анна остановила взгляд на Уайте.

О, Боже, он выглядел опьяненным, а может просто полным похоти и жажды.

– Наша. Твою мать, вся, целиком и полностью, – голос Уайта был похож на рычание, а затем он впился в ее губы. Он, не отрываясь, целовал Анну. Его язык с увлеченностью исследовал ее, от чего у Анны перехватило дыхание. Он нежно ласкал ее, пробуя на вкус, также как и Анна. Уайт был таким мужественным и горячим. Вкус сигар и ментола пронзил ее вкусовые рецепторы. Мужчина был намного старше и искушеннее. Все в Уайте возбуждало Анну. От его коротко стриженых волос и огромной фигуры, до униформы и властного поведения. Он представлял закон, и все всегда было так, как он говорил. Что-то перевернулось внутри девушки.

\*\*\*

Уайт понимал, что это было эгоистично и отдавало шовинизмом, но тот факт, что Анна оказалась невинна во всех смыслах этого слова, заставлял его жаждать захватить ее и владеть. А судя по реакции Бена и Чарли на ее заявление, они ощущали те же эмоции, желая быть для нее первыми.

Когда Уайт наткнулся на бинты, охватывающие ее ребра, и почувствовал беспокойство из-за тех страхов, в которых призналась им Анна, то на мгновение остановился и задумался. Не было никаких причин так торопиться и столь стремительно заявлять на нее права. Братья ее привлекали, и сейчас она была рядом с ними. Нужна ли им вообще эта спешка?

Уайт поймал взгляд Анны, но прежде чем успел спросить, желает ли она продолжения, ее рука схватила его и притянула ближе для поцелуя.

Ее губы касались его с непередаваемой страстью, они были такими нежными и ласковыми, что сердце Уайта заколотилось с удвоенной силой.

– Моя очередь, – Уайт услышал заявление Чарли, отодвигающего Бена от бедер Анны. Теперь и младший брат присоединился к ним на кровати.

– Ты такая дьявольски вкусная, – произнес Бен, погружаясь языком в ее рот.

\*\*\*

Анна застонала. Ее потрясли слова Бена, но ей бесконечно понравилось то, что он творил с ней. Она никогда не могла даже представить, что кто-то будет так пировать на ее теле. Все эти ощущения, их умения и сами движения лишали ее контроля. Анна обхватила голову Бена и ответила на поцелуй, сплетаясь с ним языками. Словно сражаясь в схватке. В той, в которой не могло быть проигравших.

Анна впитывала каждую эмоцию и ощущение. А испробовав свой вкус на губах Бена, ее охватило чувство восторга и какой-то порочности. Всю свою жизнь она запрещала себе испытывать хоть что-то к мужчинам вроде братьев Кантрелл. Обладающих такими обнаженными телами, чувственностью и решительностью. Анна никогда даже в мечтах не воображала себе подобного. Но с этими тремя мужчинами, ее переполняло желание, она просто хотела их, до бесконечности, с безудержной силой.

Когда Бен, наконец, отстранился от нее, прикусив нижнюю губу зубами, то поймал ее взгляд. Анна увидела по его глазам, что их поцелуй повлиял на него так же, как и на нее.

– Твоя грудь идеальна. Полная и округлая, я обожаю эти маленькие хорошенькие розовые соски, – прошептал Бен, выдыхая слова прямо над ее вершинками.

– Разве они не совершенны? – добавил Уайт, лежащий с другой стороны от Анны, сжав в ладони другую грудь, прежде чем склониться и впиться в губы девушки поцелуем.

Анна застонала в рот Уайту, когда Чарли ввел в нее два пальца, не прекращая посасывать клитор. Она никогда не испытывала ничего похожего. Трое мужчин ласкали ее, столь по-разному стимулируя и прикасаясь к телу. Анна извивалась и вскрикивала от удовольствия. Боже, она сейчас просто умрет от этих ощущений.

Чарли скользил пальцами в ее влагалище. Настолько глубоко, что это посылало дрожь наслаждения и желания в самую ее сердцевину. Анна приподняла бедра, и, не осознано, начала покачивать ими в такт движениями Чарли. Прижимая руками головы Бена и Уайта, пока они наслаждались ее грудью. Черт, ей хотелось большего. Откуда только могла придти такая нужда?

Анна изогнулась от охвативших ее чувств и поморщилась от боли, прострелившей ее поврежденные ребра.

Все трое братьев замерли.

\*\*\*

Анна дышала с трудом, а в тот момент, когда почувствовала, что Чарли ослабил хватку, одновременно с Беном и Уайтом, боль пронзила ее сердце.

– Что? Что не так? – спросила она, испуганная, что сделала что-то такое, что расстроило их и заставило остановиться. Будь все проклято, Анна не осознавала, что творила. Может им не понравилось то, что она сжала в их волосах пальцы, желая большего? Как это смущало. Она никогда не испытывала подобного ранее и совершенно не хотела останавливать Кантреллов. Анна чуть не потребовала, чтобы братья продолжили, но когда дотянулась до руки Чарли, то тот лишь нежно сжал ее ногу.

А затем аккуратно дотронулся до ее бинтов второй рукой.

– Тебе больно? – поинтересовался он, и Анна быстро окинула взглядом троих мужчин, желая потребовать, чтобы они перестали нянчиться с ней и, наконец, трахнули как следует. Анна хотела почувствовать их внутри себя, и была совершенно не в силах жать еще хотя бы минуту. Но ее недовольство быстро улеглось, когда девушка заметила тревогу на их лицах.

Неужели они настолько заботились о ней, что были готовы отказаться от собственных желаний и жажды, лишь бы Анна была в безопасности? Невероятно. Мысль о том, насколько они переживали за нее, заставила слезы навернуться на ее глаза.

– Анна? – прошептал Бен.

– Мне не больно, – Анна шмыгнула носом и вытерла влагу с век.

– Тогда почему ты плачешь? – спросил Уайт.

Анна не хотела портить момент и выставить себя плаксивой идиоткой. Черт, ее юный двадцатитрехлетний возраст явно проигрывал в сравнении с их опытом. Анна глубоко вздохнула, пока братья все еще ждали ее ответа, нежно и ласково к ней прикасаясь.

– Потому что вы остановились, – заявила она.

– Мы остановились, потому что ты вздрогнула, словно тебе было больно, – ответил Бен, защищаясь.

Анна улыбнулась мужчинам.

– Я хочу, чтобы вы продолжили. Мне необходимо, чтобы вы занялись со мной любовью, показали, что заботитесь обо мне и собираетесь защищать. Я желаю, чтобы вы забрали, наконец, мою девственность, и занялись этим прямо сейчас! – воскликнула Анна, ощущая, как кровь прилила к ее щекам от этого дерзкого высказывания. Она прикусила свою нижнюю губу.

Чарли улыбнулся, а затем снял свои боксеры. Он протянул руку и вытащил презерватив из кармана штанов, а после натянул его на себя.

– В таком случае, дорогая, позволь нам начать окружать тебя нашей любовью и нежностью.

Все в ней затрепетало, а в животе что-то сжалось, когда Чарли стал ласкать ее бедра, медленно их раздвигая.

Уайт и Бен лежали с двух сторон от нее, помогая расслабиться и почувствовать себя увереннее.

Три пары рук, ласкающие и скользящие по ее телу, заставляли Анну не только ощущать возбуждение, но и прогоняли чувство одиночества.

Анна улыбнулась, бросив взгляд на член Чарли, а затем ощутила, как он стал медленно погружаться в ее тело.

Неторопливое мучительное проникновение, заставляло Анну с каждым мгновением судорожно втягивать в себя воздух, пока Чарли все глубже продвигался внутрь. Он оказался настолько большим, что Анна удивлялась, как они смогут подойти друг другу. Черт, он чувствовался таким жестким и одновременно дарил такие прекрасные ощущения. Чарли сжал зубы и зарычал, так как был полон решимости довершить начатое.

Анна пыталась расслабиться, но она столько времени предвкушала это, так долго ждала, чтобы, наконец, избавиться от девственности. Она желала этого, жаждала ощутить внутри себя каждого из братьев Кантрелл.

Анна посмотрела на Чарли. Первое, что она заметила – его бедра, мускулы на которых напряглись, когда он наклонился, а затем ее вниманием завладела его великолепная грудь с твердыми и накаченными мышцами. Среди волосков, покрывавших ее, виднелось множество темных отметин. Но прежде чем Анна смогла сообразить, что это такое, ее взгляд двинулся дальше. Темные волоски на его коже, спускались вниз тонкой дорожкой к паху, обрамляя член. Анна облизала губы и вновь отвлеклась на мгновение, ощутив, что Бен и Уайт придвинулись ближе.

Бен прикусил ее сосок, в то время как Уайт ущипнул и стал перекатывать между пальцами второй, лишь усиливая ощущения, которые ей дарили движения Чарли.

Анна чувствовала, как стенки ее влагалища обхватывали и сжимали плоть Чарли, пока он пытался бороться за свой самоконтроль. Вновь зарычав, он толкнуться в ее лоно, прорывая барьер девственности и похоронив член в ней по самое основание.

– Ох! – простонал он с облегчением, а Анна вскрикнула, откинув голову назад.

Она чувствовала себя такой наполненной. Ее охватил шквал эмоций, порожденный скольжением Чарли внутри, сначала медленным, а затем все более нарастающими толчками.

– Вот так, детка. Черт, Анна, ты такая тугая и горячая. Я чувствую, как ты сжимаешь меня, это просто невыносимо. Так дьявольски прекрасно, – прорычал Чарли.

Уайт ласкал ее грудь, а затем накрыл ее губы, впиваясь в них поцелуем.

Бен лизнул, а затем втянул в рот ее сосок, покрывая нежными поцелуями ее полушария. Руки братьев ласкали ее бедра, приподнимая ее ноги выше и раздвигая их чуть шире, чтобы Чарли мог войти еще глубже. Этого было слишком много для Анны, и она уже не могла бороться с оргазмом, который, наконец, охватил все ее тело. Она закричала от охватившего ее удовольствия возле губ Уайта, пока Чарли вбивался в нее все сильнее, изливаясь прямо внутри.

Уайт оторвался от губ Анны, улыбнулся и соскользнул с кровати.

Чарли опустился на нее сверху, убедившись, что не травмирует ребра Анна и не слишком сильно давит, так как хотел ее поцеловать.

– Это было фантастически.

Анна улыбнулась, обхватив лицо Чарли ладонями, прежде чем подарить ему поцелуй.

Она впитывала в себя его облик, мускулистую грудь и множество покрывавших ее шрамов. Анна знала, что на ее лице проскочило выражение озабоченности, но не могла не интересоваться тем, что же с ним произошло.

– Все хорошо, Анна. Просто пара следов, оставленных на мне войной.

Чарли вышел из нее и откатился в сторону, занимая место Уайта.

Когда Анна чуть повернула голову, то увидела Бена, который моментально наклонился к ней, втягивая ее в очередной сумасшедший поцелуй.

Она потерлась в нем, когда почувствовала прикосновение чьих-то ладоней к своим бедрам, и член, прижавшийся к ее входу.

– Моя очередь, милая, – прошептал Уайт, когда Бен оторвался от Анны, позволяя девушке взглянуть на старшего Кантрелла.

Уайт обхватил ее бедра и нежно провел по ним пальцами, заставляя Анну рассмеяться. Он подарил ей одну из своих задорных и сексуальных усмешек, прежде чем медленно толкнуться в ее лоно.

Взгляды Анны и Уайта скрестились, пока он неторопливо проникал в ее плоть.

Она ощущала глубокую связь с братьями, которая лишь укреплялась, пока каждый из них овладевал ею. Эта связь оказалась такой всепоглощающей и сильной, что Анну накрыло волной блаженства от чувства принадлежности этим мужчинам.

Сжав зубы, Уайт все мощнее вбивался в ее глубины, а Анна начала подаваться ему навстречу, заставляя мужчину еще сильнее и глубже проникать в ее лоно. Этот отклик толкнул Уайта за черту, и вся его стойкость разрушилась от страстного ответа Анны.

\*\*\*

Уайт был таким огромным и твердым, но тело Анны жаждало каждого дюйма этих троих мужчин.

Она знала, что Уайт был человеком, берущим от жизни все, что хотел, но в тоже время он всегда помнил о ее ранах и был аккуратен.

Пока он входил в нее, его толчки были долгими и мучительными, а когда он приподнимал ее бедра, то всегда убеждался, что вонзаясь в Анну, не потревожил ее ребра.

Ощущения, которые дарил его член, были слишком хороши, чтобы сопротивляться им, поэтому Анна стиснула зубы и приподнялась ему на встречу.

Они сотрясали кровать, почти не оставляя на ней места для Бена и Чарли, но каким-то образом, те все еще находились рядом.

– Мне безумно нравиться смотреть, как мой брат трахает тебя, милая, но ты также нужна и мне, – прошептал Бен, и когда Анна была в состоянии сосредоточиться на нем, то заметила, что он сидит, сжимая свою эрекцию в кулаке.

Анна облизала губы, и Уайт, зарычав, начал вбиваться в нее сильнее и быстрее.

– Мне необходимо ощутить этот ротик на себе. Можешь попробовать сделать это, милая?

Анна вытянула шею, потянувшись к Бену, и улыбнулась, прежде чем вкусить свой первый кусочек рая.

Бен застонал, а затем схватил ее за волосы, придерживая голову Анны, пока входил в ее рот.

– Твою мать, как горячо! – вскричал Уайт, начиная двигаться в одном ритме с Беном.

Анна ощутила голод, какого никогда еще не испытывала, пока сосала, облизывала и вкушала плоть Бена. В начале, она ощутила легкие позывы к тошноте, но рядом был Чарли, шепча ей слова ободрения и подсказывая, как правильно принять Бена. Анне нравилось, что братья приняли ее неопытность, и казалось, они даже наслаждались мыслью, что будут у нее во всем первыми. После всего, что случилось сегодня, она уже никогда не сможет стать прежней. Анна желала получить еще больше от этих мужчин. Столько, сколько сможет принять.

Уайт обхватил ее зад, вбиваясь в нее все сильнее и жестче. Она почувствовала, как его рука скользнула чуть ниже, погладив между ягодицами, и тело Анны затрепетало. А затем она осознала, что палец Уайта потерли ее сфинктер, проталкиваясь внутрь.

Анна закричала от удовольствия, почувствовав свое освобождение, не выпуская изо рта члена Бена, лишь еще глубже вобрав его, облизывая и лаская.

Бен продолжал быстро проталкиваться в ее рот, и чем больше Анна сосала и стонала, тем тверже становилась его плоть. Он сжал волосы девушки в кулаке с такой силой, что Анна ощутила легкую боль. Но это не испугало ее, а наоборот, заставило почувствовать себя ужасно распутной и особенной.

– Вот так, детка, да, вот так. Черт, этот ротик, я не могу сдержаться, я кончаю, милая.

– Я тоже, – воскликнул Уайт, толкаясь с сумасшедшей силой. Кровать билась об стену, когда Чарли обхватил ее грудь и сжал. Бен попробовал выйти изо рта Анны, но она не позволила ему, обхватывая его яйца пальцами и заставляя остаться на месте, она начала сглатывать так быстро, как могла, пока он изливался ей в горло. Анна все облизывала и ласкала его плоть, наслаждаясь вкусом.

Бен начал умолять о пощаде, и Анна задалась вопросом, что с ним не так.

Чарли и Уайт усмехались, пока Бен лишь сильнее сжимал зубы в агонии. Наконец, Анна его отпустила.

– Я причинила тебе боль? Сделала что-то не так? – спросила она, смутившись и задержав дыхание.

Бен наклонился вперед, сминая ее губы, целуя сильно и глубоко, прежде чем отстраниться.

– Ни одной гребанной ошибки, Анна. Ты такая настоящая.

Это вызвало улыбку на лице у девушки, а когда Уайт, толкнувшись в нее последний раз, вытащил свой член из ее лона. Чарли обхватил Анну руками и поцеловал.

# **ГЛАВА 11**

«*Анна почувствовала чужие пальцы на своей шее, сжимающиеся все сильнее, почти полностью перекрывая доступ кислорода. Горячее дыхание овевало ее плечо и ухо, вызывая у Анны желание бежать. Она пыталась сопротивляться, но напавший мужчина был настолько силен, что с легкостью поднял ее с земли, словно тряпичную куклу. Она кричала, молила отпустить и оставить ее в покое, но он только смеялся в ответ. Анна пнула его, попав прямо в бедро, и это вынудило его ослабить хватку. Она упала на землю, сильно ударившись поврежденными ребрами, но начала карабкаться по грязи, пытаясь спастись. Но уже через секунду нападающий навалился сверху, разрывая ее платье, пожирая злобными глазами ее обнаженное тело.*

*Единственное что смогла сделать Анна – это плюнуть мужчине в лицо, но он ударил ее по губам. Затем продолжил избивать, одновременно раздвигая ее ноги.*

*– Ты мерзкая шлюха! Я убил всех твоих мужчин, и теперь ты принадлежишь мне!*

*Анна закричала, и стала брыкать ногами, крича о помощи, пока вдруг не услышала голос Уайта, который почему-то кричал на нее*».

\*\*\*

– Проснись, черт возьми! – требовал Уайт. Он и Бен пытался разбудить Анну от кошмарного сна.

Наконец, спустя несколько долгих минут, она проснулась, а по ее щекам потекли слезы.

Уайт и Бен заговорили одновременно:

– Дорогая, с тобой все в порядке. Ты с нами, – заявил Уайт.

– Боже, детка! Ты напугала нас, – добавил Бен, лаская руки Анны.

Она окинула их взглядом и просто закрыла глаза.

Уайт лежал рядом, приподнимаясь на локте, поэтому заметил, насколько сильно Анна стиснула в кулаках простынь.

– Простите, – прошептала она, затем повернулась к Уайту и прижалась к его груди.

Он крепко обнял ее в ответ.

– Это происходит каждую ночь? – спросил Бен, начиная ласкать ее плечи и спину, оставляя крошечные поцелуи на плечах Анны.

Она кивнула головой.

Уайт стиснул зубы и перевел взгляд на брата.

В данный момент их обоих переполняли гнев и беспокойство.

Анна подняла голову и посмотрела на Уайта.

– Где Чарли?

– Ему пришлось выйти, чтобы проверить нескольких животных. Несколько дней назад у нас заболела кобыла, – прошептал старший Кантрелл, обхватывая рукой ее щеку.

Слезы все еще блестели на ее длинных темных ресницах, заставляя сердце Уайта сжаться.

– Детка, я думал, что доктор Джонс прописал тебе успокоительное для здорового и крепкого сна, – прошептал он.

– Мне не нравится мое состояние после них. Когда я впервые приняла таблетки, то все следующее утро чувствовала себя сонной и долго не могла понять, где нахожусь.

Уайт нахмурился, будто был недоволен тем, что она не следовала предписанием доктора.

– Сегодня ты их примешь. А мы останемся с тобой, – добавил Бен за ее плечом, прижавшись эрекцией между ягодиц Анны.

Она закрыла глаза и почувствовала, как краснеет от охватившего ее возбуждения.

Уайт поцеловал ее и перекатился на спину, увлекая Анну за собой.

Она оседлала его бедра, и ощутила, что между ее ног все еще немного саднило.

Они боролись друг с другом за контроль над поцелуем, и Анна стала тереться лобком о жесткий член. Она почувствовала, как прогнулась кровать, и поняла, что Бен их покинул, но вернулся уже через несколько секунд.

Уайт разорвал поцелуй и переместился к краю кровати так, что его ноги оказались на полу.

– Я хочу почувствовать насколько у тебя горячая и узкая киска, детка. И немедленно, – зарычал он, а затем легко приподнял, и вошел своим набухшим членом.

Анна запрокинула голову и застонала от резкого вторжения. Несмотря на ноющую боль в лоне после прошлой ночи, она все равно стала влажной и готовой для своего шерифа

Эта мысль заставила ее улыбнуться.

– Я так желал увидеть, как покачивается и подпрыгивает твоя грудь, пока мы занимаемся любовью. Это занимало мои мысли всю прошлую ночь, – прошептал Уайт и начал ласкать соски Анны, пока она объезжала его член. Анна увеличила темп, но затем почувствовала за собой Бена.

– Ты доверяешь нам, детка, не так ли? – спросил Бен, медленно прижимая ее к груди Уайта.

Она кивнула, и Уайт возобновил поцелуй, продолжая вколачиваться в ее лоно

Анна подхватила ритм мужчины, поднимаясь и опускаясь на члене, упиваясь чувством контроля.

Ощутив, как руки Бена начали ласкать ее ягодицы, она на мгновение остановилась, чтобы отдышаться.

– Спокойно, дорогая. Все будет просто отлично, мы будем продвигаться медленно.

– О чем ты, Бен? – спросила она, задыхаясь от предвкушения.

– Я хочу трахнуть эту тугую милую девственную задницу, дорогая. Но для начала желаю ее подготовить, – прошептал он и поцеловал ее в шею, прижимаясь эрекцией к заду Анны.

Уайт протиснул между ними руку и провел пальцами по половым губам, собирая смазку и размазывая ее по сфинктеру Анны.

Девушка ахнула от вспыхнувшего вожделения, а Бен слегка сильнее надавил на ее спину, прижимая к груди Уайта.

Уайт надавил пальцем на тугой вход, размазывая ее собственную смазку.

– Ааааах... О боже, – застонала Анны, вцепившись в Уайта.

Затем она почувствовала, как Бен перехватил инициативу и нанес на ее вход что-то скользкое и холодное. Анна застонала и вильнула задом, желая, чтобы он погрузил палец глубже, усилив наслаждение, переполнявшее ее тело.

Это было настолько эротично, что Анна напряглась в предвкушении, а ее киска стала еще сильнее истекать влагой.

– Вот так, Анна, почувствуй это, прими мои пальцы, продолжая скакать на члене Уайта, – прошептал Бен, прижимаясь телом к Анне и толкаясь в нее пальцем. Она извивалась, постоянно меняя движения и наслаждаясь этими странными и новыми ощущениями.

Бен добавил второй палец и, толкнувшись внутрь, стал растягивать ее вход.

Анна застонала и поддалась к Уайту, захватывая его губы в поцелуе.

Он сразу же ответил на ее порыв, продолжая приподымать бедра ей на встречу. Затем резко опустился на кровать, когда Бен вытащил свои пальцы. Анна уже было запротестовала, но ощутила, как их место занял член Бена.

– Расслабься, милая, и мы сделаем все возможное, чтобы ты в полной мере насладилась этим, – Бен подался вперед, а Уайт слегка прикусил язык Анны.

Анна приподнялась и поддалась назад, вынуждая Бена, войти в нее быстрее, чем он планировал.

– Черт, Анна! – проворчал он и схватил ее за бедра, останавливая. – Я мог причинить тебе боль! – гневно воскликнул Бен.

Но Анна в ответ лишь застонала, слишком поглощенная ощущением наполненности.

Ее реакция, то как она проигнорировала слова Бена, явно показывали, что он может делать с Анной все, что только пожелает.

Он начал вколачиваться в ее тело. В одну секунду в ней был лишь Бен, но уже в следующую она ощутила, как к брату присоединяется Уайт. Этого было слишком много. Анна совсем перестала контролировать свои движения и просто не попадала в ритм. Ей оставалось только лежать и безропотно принимать то, как наполняли ее эти мужчины.

– Ты настолько, черт возьми, тугая! – воскликнул Бен, слегка прикусывая ее шею.

Он надавил на плечи Анны, подталкивая вниз, тем самым вынуждая Уайта войти в нее еще глубже. Старший Кантрелл увеличил темп, и девушка ощутила, как их члены словно увеличились в размерах. Она поняла, что в скором времени они оба собирались кончить. Ее тело натянулось подобно струне. Один лишь маленький толчок, и она рухнет в пропасть.

Уайт обхватил и ущипнул сосок Анны, одновременно покусывая и посасывая ее шею. В этот момент ее настиг оргазм, как и обоих мужчин.

Толчки продолжались еще несколько минут, а затем все трое обняли друг друга, наслаждаясь близостью, которою только что разделили.

Бен медленно вышел из нее и направился в ванную. Уайт так же покинул ее тело и переложил Анну на кровать, прижимая к своей груди.

Она закрыла глаза и затаила дыхание.

– Поразительно! – заявила Анна, когда вернулся Бен, и Уайт усмехнулся.

Затем шериф ущипнул ее за сосок, от чего Анна слегка дернулась.

– Эй.

– Восхитительно, – прошептал он и поцеловал девушку.

Бен забрался на кровать с теплой мыльной мочалкой в руках, которой намеревался помыть Анну.

Он склонился над ее телом и прикоснулся к груди, а затем поцеловал.

– Ты прекрасна, Анна. Я обожаю твое тело, – прошептал Бен, когда закончил заботиться о ней и ласкать ее грудь.

Анна улыбнулась и потянулась ближе к Уайту, ощущая, как Бен прижался к ее спине.

\*\*\*

После душа и завтрака все собрались в гостиной. Уайт уже облачился в форму и был готов отвезти Анну в ресторан. Чарли ненадолго отвлекся от работы и вернулся в дом перед ее отъездом.

Он подхватил девушку на руки, поцеловал, а затем подарил игривый шлепок по заднице.

– Эй! – воскликнула она и отстранилась, улыбаясь.

Чарли погрозил ей пальцем.

– Веди себя хорошо и не флиртуй с парнями из города, либо я буду шлепать этот зад до тех пор, пока он не приобретёт розовый оттенок.

Анна рассмеялась. Он же не серьезно? Она посмотрела на Уайта, а затем на Бена, чтобы подтвердить свои догадки о шутке Чарли, но их тяжелые взгляды говорили об обратном. Анна тяжело сглотнула. Идея быть отшлепанной должна была ее напугать. Но вместо этого Анна почувствовала влагу между ног и возрастающее возбуждение. Черт!

– Перестань дарить нам эти взгляды, дорогая, иначе опоздаешь на работу в свой первый день, – поддразнил Бен и поцеловал ее так же сильно, как и Чарли.

Анна улыбнулась и помахала всем на прощание, направившись к грузовику Уайта.

# **ГЛАВА 12**

Отдав свой последний заказ, Анна выпила стакан воды с лимоном и вышла из кухни. Впервые за весь день. Владельцы ресторана «У Франсин», Мэри и Джек, утверждали, что еще никогда у них не было такого наплыва посетителей в обед.

– Вот черт, женщина, а ты умеешь готовить. Я подниму тебе зарплату и извлеку еще больше выгоды для нас всех.

– Это замечательно, Джек. Я ценю это, – Анна испытала облегчение. Она как раз хотела спросить у доктора Джонса, сколько задолжала ему за медицинские услуги.

– Мужик, я так рад, что все прошло хорошо. Я нервничал целый день, как уж на сковороде! – воскликнул Джек, и Анна рассмеялась. Он всегда разговаривал на каком-то сумасшедшем техасском сленге, и ей это в нем ужасно нравилось.

– Ты опять надо мной смеешься, девочка? – подразнил он и подмигнул Анне. В ответ она лишь покачала головой, а затем повернулась ко всему персоналу кухни.

– Спасибо. Мы отлично отработали этот день, – Анна улыбнулась.

– Только благодаря тебе, Анна. Это все твоя заслуга, – ответил Мигель, поддержав одобрительные возгласы остальной команды.

В этот момент Анна прижала руки к своим ребрам, чувствуя, что из-за целого дня, проведенного на ногах, ноющая боль стала сильней.

– Как твои ребра, дорогая? – спросила Мария, присоединившись к ним за столом с закусками.

– Все в порядке, просто я немного устала.

– Хорошо, тогда почему бы тебе не отправиться домой. Уже практически четыре часа дня. Уверена, Коди справиться. Он просто придет пораньше и обязательно подготовит новое меню для обедов. То, что ты придумала – потрясающе. Может, когда у тебя все заживет, то ты сможешь выходить и в вечерние смены, – заявила Мэри, подмигнув.

– Это было бы здорово. Я уже вижу, как здесь забурлит деятельность. С таким прекрасным шеф поваром, как Анна, каждый ресторан будет нам завидовать.

Мэри засмеялась и немного подтолкнула Джека, чтобы тот помог убраться на кухне.

Анна стала собираться домой.

– Я могу воспользоваться вашим телефоном? Мне нужно позвонить Стейси, чтобы она приехала за мной.

– Мне кажется, что тебе не придется беспокоиться об этом, дорогая. Шериф заглядывал сюда двадцать минут назад и пообещал встретить тебя у выхода.

– Спасибо, Мэри, – Анна улыбнулась, затем взяла свою сумочку и направилась на улицу к главному выходу.

С каждым шагом девушка шла все медленнее, так как ребра стали ныть сильнее. Она была на ногах уже более девяти часов и теперь расплачивалась за это. Анна понимала, что если бы брала перерывы во время работы и пила болеутоляющие, то сейчас бы ей было бы намного лучше.

– Эй, Анна, ты хорошо себя чувствуешь? – спросил Стью, когда девушка облокотилась на стойку, чтобы не упасть.

Она улыбнулась, пытаясь отмахнуться от его беспокойства.

– Все прекрасно, просто я немного устала.

– Неудивительно. Я еще никогда не видел в «У Франсин» так много народа. Ты удивительный повар – заявил Стью и подошел ближе к Анне. Он был немного старше Кантреллов, но тоже довольно привлекательный. Девушка слышала, как Бет, одна из официанток, томилась по его вниманию.

Анна улыбнулась.

– Приятно слышать, – она села на стул у барной стойки. Стью встал рядом, но слишком близко, доставляя Анне дискомфорт.

Она бросила взгляд на дверь в надежде, что Уайт вернется за ней в самое ближайшее время. В данный момент она умирала от желания наконец-то попасть домой и принять горячую ванну.

– Итак, ты научилась готовить в Нью-Йорке? – спросил он, немного наклонившись к Анне и пробежавшись пальцами по ее руке.

– Да. Я работала во многих ресторанах, – Стью заставлял Анну чувствовать себя неловко, так как он явно испытывал к ней влечение. Это было очень плохо.

– А, правда, что ты сейчас живешь со Стейси и ее мужчинами? – спросил он, подбираясь еще ближе и вновь касаясь ее руки.

– Эй, Стью, может, ты все же отойдешь и дашь мне немного личного пространства? – спросила она, нахмурившись.

Мужчина положил руку на ее колено, а когда Анна попыталась отстраниться, то сильно его сжал. Она запаниковала.

– Мне просто интересно, ты трахаешься только с Кантреллами или и с мужчинами Стейси?

– Хватит, Стью. Если бы я был на твоем месте, то убежал бы раньше, чем сюда придет шериф. У всего есть свои границы, поэтому если ты не хочешь заработать кучу неприятностей, то будешь держаться подальше, – заявил Джек, подходя к барной стойке и указывая мужчине на дверь.

Стью встал и прижал ладонь к щеке Анны.

– В другое время и в другом месте, дорогуша, – он поправил свою шляпу и направился к двери.

В ресторан зашел Уайт.

– Стью.

– Шериф.

Анна глубоко вздохнула и перевела взгляд на Джека. Она очень надеялась, что он ничего не расскажет Уайту.

Хозяин ресторана подмигнул ей, и в этот момент к Анне подошел Уайт.

– Он не доставил тебе неприятностей, Джек? – спросил шериф, оглянувшись на дверь, через которую только что вышел Стью.

– Нет... в этот раз от него было намного меньше дерьма, чем обычно.

Уайт улыбнулся.

– Как прошел день у моей женщины? – спросил он, целуя Анну в губы и стаскивая со стула. Девушка поежилась от боли.

– Она хороша в своем деле. Ты же видел, насколько был переполнен зал?

– Я был уверен, что она лучшая. Сегодня в ресторан поступила огромное количество телефонных звонков о том, что люди не могут найти парковочные места. И это прекрасно, – добавил Уайт, подмигивая Анне.

Она покраснела и сосредоточила внимание на его ямочках. В отличие от братьев, у Уайта были ямочки на обеих щеках, и, даже несмотря на небольшую щетину, он выглядел убийственно красивым. Анна пришла к выводу, что уже после полудня у мужчины появятся усы.

Шериф помог ей выйти, Анна изо всех сил старалась скрыть свое самочувствие.

Анна помахала на прощание Джеку, затем они вышли из ресторана, и Уайт отвез ее домой прямо на полицейской машине.

\*\*\*

– Ты устала, дорогая? – спросил он, сжав руку Анны и притянув ту к своему бедру, пока сам продолжал управлять машиной.

– Да, – ответила она, откинув голову на подголовник.

– Мне нужно еще пару часов поработать, а Бена и Чарли не будет до ужина, так что если хочешь, то можешь немного полежать.

– Я бы лучше приняла горячую восхитительную ванну в вашей комнате.

– Звучит прекрасно. Не беспокойся насчет ужина. Стейси и парни устраивают сегодня барбекю.

Анна улыбнулась.

\*\*\*

Анна набрала ванную горячей воды, добавив туда немного соли и пены, которую Уайт выпросил у Стейси. Он был таким милым, и Анна точно знала, что смогла скрыть от него боль в ребрах.

Медленно раздевшись, девушка размотала бинты. Бросив взгляд в зеркало, Анна стала рассматривать синяки. Казалось, они поблекли, а значит, успешно заживали. Сегодня первый раз за долгое время, она провела на ногах целый день. И, кажется, немного переборщила. Анна была уверена, что после ванны ей станет намного лучше.

Обернувшись в полотенце, девушка проверила температуру воды.

– Эй, Анна?

Она улыбнулась, услышав голос Чарли.

– Я здесь.

Чарли, с угрюмым выражением на лице, открыл дверь.

– Ты в порядке?

Анна положила руки на бедра и чуть не уронила полотенце.

– Уайт что-то рассказал тебе?

– А должен был?

Чарли подошел ближе и прижал руку к ее щеке, а Анна в ответ прильнула ближе к его ладони.

– Ты выглядишь усталой.

– Мммм.

– Дай мне взглянуть, – заявил он, и прежде чем Анна смогла хоть что-то сказать, стянул полотенце с ее тела.

Чарли мягко пробежался ладонями по ее талии. Все прикосновения были такими нежными.

– Что-то мне подсказывает, что сегодня ты немного перестаралась.

Когда Анна открыла рот, чтобы возразить, он приложил палец к ее губам.

Чарли наклонился и поцеловал девушку, а затем притянул ее обнаженное тело к своей груди.

Обхватив руками ее зад, мужчина сжал его, а затем легко шлепнул по ягодице.

– Садись в ванну, я помогу тебе помыться.

Анна в предвкушении зажмурилась, представив, как Чарли будет ее купать.

Он помог ей забраться в ванну.

Анна расслабленно выдохнула, когда ее тело укутала теплая вода.

Откинув голову на бортик, Анна закрыла глаза.

Черт, как же она устала. Но чем дольше она лежала, тем лучше себя чувствовала.

Анна даже не поняла, в какой момент Чарли тоже залез в ванну, пока не ощутила волнение воды. Когда она открыла глаза, мужчина уже сидел напротив нее.

– Иди сюда, детка. Позволь мне помочь тебе расслабиться, – прошептал он и осторожно притянул девушку в свои объятия. Когда она приблизилась к Чарли, то почувствовала, как его эрекция вжалась в ее живот. Анна удобно устроилась между бедер мужчины.

\*\*\*

Чарли намылил мочалку и стал медленно массировать плечи Анны. Перед тем как забраться в ванну, она собрала волосы на макушке, чтобы те не мешали. Чарли любовался обнаженной шеей Анны, а затем пробежался губами по ее ключице. Он любил мягкость ее кожи и маленькие россыпи веснушек вдоль шеи, чуть ниже линии роста волос.

Он поцеловал Анну и обхватил ее грудь, лаская соски.

– У тебя есть веснушки даже здесь.

– Никогда не обращала на них внимания, – тихо простонала Анна.

– Видимо, они спрятались здесь, чтобы только я мог ими полюбоваться, – прошептал он и слегка прикусил ее шею. Анна захихикала. Этот звук заставил сердце Чарли сжаться. Она была такой миниатюрной и женственной. Он мог бы легко причинить ей вред, если бы не был настолько осторожен, и это вызывало в нем желание всеми силами защитить Анну. После разговора с Беном, Чарли стал испытывать какую-то дикую потребность в том, чтобы уберечь девушку от всех напастей. Он не хотел, чтобы Анна страдала, или чтобы ей снились кошмары о произошедшем в Нью-Йорке. Им нужно было как-то заставить ее открыться и поделиться деталями случившегося, чтобы Уайт мог начать расследование всего лишь парочкой звонков. Но вынуждать Анну делать что-то против ее воли, было бы самым глупым поступком с его стороны.

Чарли не смог сдержаться и потянул ее соски, перекатывая их между пальцами и пощипывая так, словно настраивал музыкальный инструмент. Анна выгнулась под его прикосновениями, и его член стал еще тверже. Чарли не мог насытиться ей. Даже во время работы на ранчо он скучал по ней и хотел, чтобы она сейчас находилась рядом. Тогда бы он мог постоянно наблюдать за ее здоровьем и, конечно же, заниматься с ней любовью.

Он заскользил ладонью по ее коже, сначала до пупка, а потом еще ниже, между бедер. Анна, не задумываясь, раздвинула ноги, и Чарли торжествующе улыбнулся. Ее желание соответствовало по силе его собственному.

Когда она раздвинула бедра, то подняла колени над водой.

Чарли толкнулся пальцами в ее лоно, и Анна застонала. Ее тело изогнулась, а голова откинулась на плечо мужчины, в попытке добраться до его рта.

Встретившись с ним взглядом, Анна повернулась и медленно оседлала его бедра. Лихорадочно найдя губы друг друга, они слились в поцелуе, тесно переплетаясь телами.

Распахнув глаза, Анна провела ладонями по волоскам на его груди, ущипнув за соски, затем наклонилась и слегка прикусила один.

– Ох, детка, это чувствуется так хорошо.

Чарли ощутил, как Анна начала исследовать шрамы на его гуди, и напрягся. Он ненавидел эти рубцы.

Грубее, чем он того желал, Чарли схватил ее запястья, останавливая от дальнейшего изучения его травм.

– Чарли, расскажи, как ты получил их? – от ее тихого голоса ему стало легче, но даже после стольких лет и переживаний, он все равно не хотел говорить о войне.

– Не стоит, детка, тебе не понравится то, что ты услышишь

Отпустив запястья, Чарли заскользил ладонями вверх по рукам Анны, а когда добрался до шеи, то притянул девушку для поцелуя.

Но Анна уперлась ладонями в его грудь.

– Период твоей жизни в качестве солдата – это часть тебя, Чарли, а я желаю знать о тебе все.

Закрыв глаза и глубоко вздохнув, Чарли опустил голову, одновременно массируя спину и зад Анны под водой.

– За моими плечами три поездки в горячие точки, детка. Я посетил Афганистан и множество других жестоких мест пустыни. Пехота, дорогая. Медик и снайпер – эксперт по военным стандартам.

Анна поцеловала грудь мужчины и обвела пальцем его сосок.

– Как я понимаю, тебе довелось повидать много плохого, да, Чарли?

Он вновь погладил ее спину, борясь с воспоминаниями, которые мелькали в его сознании.

– Так и было. Я видел то, о чем никогда не буду говорить, Анна. Это было самое ужасное время в моей жизни.

– Ты герой, Чарли.

– Нет, детка.

Анна немного приподнялась и обхватила его лицо руками. Ее глаза сверкали от слез.

– Неправда! Тот, кто верно служил своей стране, защищая и обеспечивая нам свободу – герой. Ты отказался от своей семьи, безопасности и охраны Соединенных Штатов Америки, принес многие жертвы, ты по праву заслужил это звание.

Он улыбнулся в ответ на пламенную речь Анны.

– Произошло слишком много ужасного, и я этого никогда не забуду. По возвращению домой я был в очень плохой форме. Чуть не потерял братьев и контроль над собственной жизнью.

Анна погладила пальцем нижнюю губу мужчины.

– Значит у нас много общего, Чарли.

– Да ну?

Девушке потребовалась минута, чтобы собраться с мыслями. Ей было легко разговаривать с ним, и она искренне сопереживала, но также ей требовалось быть настороже и умалчивать некоторые детали. Чарли сжал ее немного крепче. Показывая свою любовь.

Он ждал ее ответа.

– Ты выжил, Чарли, как и я.

Сейчас они разделили очень напряженный момент. Он притянул Анну к себе и нежно поцеловал. Вскоре поцелуй углубился, и в голове у Чарли осталась лишь любовь к этой женщине.

Он обхватил рукой член, и подвел его к киске Анны. Девушка слегка приподнялась, а затем полностью опустилась на стержень, нуждаясь в этой близости так же, как и сам Чарли.

В какой-то момент Анна разорвала поцелуй и откинула голову назад. Чарли воспользовался возможностью и всосал ее сосок в рот, побуждая Анну двигаться быстрее.

Он позволил ей установить темп, который Анне больше нравился, продолжая гладить ее спину и зад.

Их взгляды встретились, и между ними промелькнуло нечто значительное. Настолько сильное, что у Чарли сжалось что-то в груди, а сердце воспарило от счастья из-за женщины, оказавшейся в его объятиях. Но он не желал бороться с этими чувствами, Чарли и его братья готовы были рискнуть чем угодно, ради любви к Анне.

Она обвила руками его шею, затем лизнула и прикусила мочку уха. Ее движения стали более агрессивными, заставляя воду вокруг них выплескиваться через край ванны. Член Чарли стал настолько твердым, он был готов взорваться в любую секунду.

– Объезжай меня, детка. Как же мне, черт возьми, хорошо, – процедил он сквозь зубы, сжимая ее ягодицы.

Чарли начал массировать сморщенный вход девушки, от чего Анна стала скакать на нем еще жестче, ища свое освобождение. Их губы вновь слились в пламенном поцелуе, и Чарли толкнулся пальцем в ее сфинктер, подстраиваясь под их общий ритм. В этот момент они оба достигли кульминации, задыхаясь и крича от наслаждения.

\*\*\*

Анна положила голову на плечо Чарли. Все ее тело покалывало, а сердце колотилось в груди с удвоенной скоростью.

– И кто будет убирать этот бардак?

Они оба обернулись к двери, у которой, облокотившийся на косяк, стоял обнаженный Бен.

Анна почувствовала, как ее щеки опалило жаром и начала отстраняться от Чарли.

Но мужчина не позволил ей уйти, крепче сжав в своих объятиях.

– Я об этом позабочусь, не волнуйся, – заявил Чарли и поцеловал Анну в висок.

– Здесь так жарко. Словно в сауне, – пожаловался Бен, направляясь к ванне.

Бен протянул руку Анне. Она посмотрела на Чарли и улыбнулась.

– Позже, – прошептал он.

– Позже, – повторила она, и позволила Бену вытащить себя из ванны.

Бен прижал девушку к себе, и Анна в ответ подняла подбородок так, чтобы встретиться с мужчиной взглядом.

– Итак, значит, ты сегодня перестаралась на работе настолько, что у тебя заболели ребра, и плюс ко всему ты решила объездить Чарли? Ты просто напрашиваешься на хорошую порку, детка, – подразнил Бен и шлепнул Анну по ягодице.

Девушка обняла его, наслаждаясь тем, как ощущались его грудные мышцы.

– Моя очередь, дорогая, но я буду принимать душ.

Бен опустил Анну на ноги, взял за руку и направился в душ.

\*\*\*

Чарли наблюдал, как Анна пересекала комнату. Синяки на ее теле выводили его из равновесия, было очень трудно игнорировать их во время занятия любовью. Если им когда-нибудь удастся добраться до скотов, которые причинили ей боль, то Чарли лично позаботиться о том, чтобы они пожалели о содеянном. Он успел хорошо узнать Анну – это была сладкая и страстная молодая женщина, которая всю свою жизнь изо всех сил старалась свести концы с концами. Своим доверием, она оказала огромную честь ему и его братьям, и Чарли никогда ее не подведет. Несмотря на то, как Анна держалась, он знал, что после долгих часов на ногах у нее болело все тело. Ей еще только предстоит научиться показывать свои слабости ему и больше не подвергать свое здоровье опасности.

Обтерев себя полотенцем, Чарли начал убирать беспорядок на полу и улыбнулся. Он еще никогда не занимался любовью в ванне. И хотя теперь ему придется все тут отмывать, это того стоило.

Как бы он хотел, чтобы Анна, его гордая женщина, наконец-то, смогла опереться на него и братьев. Она была сильной, сексуальной, красивой, с ярко выраженными бойцовскими качествами. Может, он и пережил войну в Ираке, но Анна прошла через войну, развернувшуюся в ее собственном доме. Слава Богу, она выжила и добралась до «Трипл К».

\*\*\*

Анна чувствовала себя очень уставшей, поэтому просто прислонилась к стене душа и закрыла глаза. Бен в этот момент смывал шампунь с волос, так как они уже успели тщательно помыть тела друг друга. Анна мысленно улыбнулась. Бен был настолько сексуален, что она не могла перестать думать обо всех тех женщинах, с которыми, как была уверенна сама Анна, он переспал. Он очень любил пофлиртовать, но был настолько чертовски милым и симпатичным, что это становилось неважным, и парень знал это. Подмигнув ей, Бен кивнул головой, чтобы Анна подошла к нему, и она, не задумываясь, ринулась на встречу. В нем все так и кричало о сексе, именно касательно Бена у Анны возникали различные сексуальные фантазии. Она никогда раньше не задумывалась об анальном сексе. Но с Беном, Чарли и Уайтом Анна желала попробовать все и в ответ подарить им себя.

Несмотря на сумасшедший первый рабочий день, она чувствовала себя лучше, чем за всю свою жизнь. Теперь кроме Стейси, у нее еще появились мужчины, которых можно было поблагодарить за свое самочувствие.

– О чем ты думаешь? – спросил Бен, прижимая Анну к своему телу.

Она обняла его за шею, встала на цыпочки и поцеловала в подбородок.

– Размышляла о том, как же мне повезло встретить тебя и твоих братьев.

Бен улыбнулся и немного наклонился.

– Хочешь, я покажу, насколько счастлив я?

Бен стал прокладывать дорожку из поцелуев по коже Анны, спускаясь все ниже.

– Синяки стали выглядеть лучше, – прошептал он, мягко целуя нежную плоть, и двинулся еще ниже.

Бен поднял ногу Анны, сел на корточки и разместил ее стопу у себя на колене.

У мужчины были длинные сильные пальцы, загорелые от солнца и огрубевшие от тяжелой работы на ранчо. Он заскользил ими между ног Анны. Погладив ее влажную кожу, Бен надавил на вход Анна, вынуждая девушку извиваться от желания. *Твою мать!* Она недостойна Бена. Недостойна всех троих. Если она едва может осилить одного мужчину, то как справиться сразу с тремя?

Анна наблюдала за тем, как его взгляд остановился на ее груди, затем соскользну на ее лицо, подмигнул, сексуальный ублюдок, и вновь стал нежно ласкать пальцами ее половые губы.

Теплая вода, омывающая их тела, только распаляла чувственность.

Анна прижалась спиной к стене, и в этот момент Бен прильнул ртом к ее киске.

*Господи помилуй!* Бен действовал неумолимо, стремительно приближая Анну к кульминации.

Мужчина провел языком по ее складкам и толкнулся пальцем в лоно, вынуждая ее еще сильнее истекать соками.

– Сядь на скамейку, – потребовал он, приподняв ее зад и впившись поцелуем в киску Анны прежде, чем она успела разместиться на выступе.

Анна совсем позабыла о встроенной скамейке. Та была высокой, явно выполненной на заказ для крупных мужчин, если бы не помощь Бена, то она бы никогда не забралась на нее самостоятельно.

Ванная комната была больше спальни. Они могли бы устроить вечеринку в душе, но эта мысль вызывала в Анне только ревность.

Прежде чем она успела развить эту идею, Бен толкнулся в лоно уже двумя пальцами. Когда Анна начала буквально истекать соками, он встал и повернул ее лицом к стене.

– Нагнись над скамьей и обхвати ее руками.

Анна последовала указанию Бена, задрав перед мужчиной зад и прижавшись плечами к выступу.

– Тебе удобно? – спросил он, наклонившись над девушкой и вновь проникая в нее пальцами.

– Да, – выдохнула Анна.

Погладив ладонью ее ягодицы, Бен уткнулся носом в изгиб между плечом и шеей девушки и поцеловал.

Анна ощутила, как Бен отстранился, вытаскивая из нее пальцы, и неосознанно толкнулась навстречу к мужчине, требуя большего. Он рассмеялась, и этот смех послал чувственную дрожь по ее телу.

– Я обожаю трахать тебя сзади, Анна. Твоя задница идеального размера, за нее так удобно держаться, детка. Знаешь... – Бен лизнул и слегка прикусил мочку ее уха, затем обхватил и сжал соски Анны. Его теплое дыхание ласкало ее кожу, вынуждая закрыть глаза в ожидании его следующего шага, – ... я могу быть очень требовательным, воплощая фантазии о том, что я так жажду сделать с тобой. Взять тебя под душем одна из них, – в ответ на его слова ее лоно сжалось, увлажнив еще сильнее вход.

– О Боже, – простонала Анна и прижалась к скамье, чувствуя, как Бен потерся членом о киску и резко вошел.

С губ мужчины сорвался рык, который эхом отразился от стен комнаты.

Бен брал ее сзади, толкаясь вперед и отступая.

Когда он увеличил скорость, Анна заскользила по влажной поверхности скамьи.

Он был таким твердым и настолько глубоко входил, что у Анны от каждого толчка перехватывало дыхание.

Звук, как его яйца хлопают о ее задницу в сочетании с журчанием воды, стекающей по их телам, вынуждал Анну чувствовать себя дикой, безудержной и очень сексуальной.

– О да, Бен, это ощущается великолепно, – застонала девушка, толкаясь ему на встречу.

– Помедленнее, или я скоро кончу.

– А разве не в этом смысл? – подразнила Анна, уловив разочарование в его тоне.

Бен шлепнул ее по заду, вынуждая немного дернуться.

– Продолжай в том же духе, проказница, и увидишь, что я с тобой сделаю.

Сердце Анны заколотилось словно безумное. Бен был так непредсказуем, что...

Ощутив на сфинктере его палец, девушка задержала дыхание. А когда он толкнулся внутрь, Анна запрокинула голову и протяжно застонала.

– Больше не хочется болтать, не так ли? – прорычал он и прикусил мочку ее уха.

Бен, не прерываясь, двигал бедрами, подводя Анну все ближе к кульминации. Но когда он резко вышел, то Анна хотела запротестовать, но неожиданно ощутила член возле своего ануса и замерла в предвкушении.

Бен аккуратно надавил на плотно сжатый вход. Крепко удерживая Анну за талию, он вошел в ее тело на всю длину своего стержня.

Анна раздвинула ноги шире, позволяя Бену играть с ее клитором и толкаться пальцами в лоно.

Она закричала, достигнув оргазма, пытаясь устоять на трясущихся ногах. Но Бен удержал Анну.

– Я тоже скоро кончу, детка. Продержись ради меня еще немного, – пробормотал Бен, вбиваясь в нее все быстрее и быстрее. С каждой минутой, вода, льющаяся на их тела, становилась все холоднее, но никак не могла потушить их страсть.

Анна прижалась к Бену, а он подтолкнул ее к стене, переплетая их пальцы.

Прикусив изгиб между шеей и плечом девушки, Бен стал двигаться еще быстрее, и вскоре нашел свое освобождение глубоко в ее теле.

– Черт! Черт, Анна! – вскричал он, ловя ртом воздух в попытке отдышаться, все еще оставаясь внутри нее. Через несколько мгновений Бен вышел из ее тела, повернув девушку к себе настолько быстро, что Анна почувствовала головокружение, и прижал к своей груди.

– Это было чертовски невероятно, – выдохнул Бен, удерживая Анну под остывающим потоком воды.

– Да... невероятно, – подтвердила Анна, целуя грудь мужчины и наслаждаясь ощущениями его мышц под своими губами.

Захватив губами сосок Бена, она слегка сжала его зубами.

Мужчина обхватил ладонью ее щеку, вынуждая посмотреть ему в глаза.

– Одна фантазия осуществилась, а около триллиона до сих пор витают в воздухе, – добавил Бен, сжав второй рукой ее зад и скользя пальцем между ягодиц.

Анна зашевелилась в его объятиях.

Бен точно хочет ее смерти... впрочем, она была совершенно не против.

# **ГЛАВА 13**

Прекрасным ясным вечером Анна вошла во двор Стейси, Макса и Эрика. Ее мужчины уже были здесь, перед своим уходом они разбудили ее от сна. У Анны приятно ныли все нужные места и что удивительно, ребра почти не беспокоили.

Сегодня девушка надела короткую бежевую юбку, слегка расширяющуюся к низу и на несколько сантиметров выше колен, чуть приоткрывающую бедра. Белая майка подчеркивала полные груди и загорелые руки. Она чувствовала себя свежо и комфортно, а аромат еды дразнил ее обоняние. Конечно же, в меню присутствовали крылышки, приготовленные по фирменному рецепту Стейси. Анна любила аромат соуса барбекю, меда, лимона и свежего тимьяна.

Когда она прошла еще дальше во двор, то улыбнулась от представшего перед ней зрелища. Чарли, Уайт и Эрик на традиционной открытой веранде готовили что-то на гриле.

Бен, с широко расставленными ногами, сидел в кресле, попивая пиво и разговаривая с Максом.

В этот момент на крыльце появилась Стейси, неся в руках стакан чая со льдом и тарелку чипсов.

– Привет, Анна! – воскликнула она, и все мужчины повернулись к Анне, пока та поднималась по ступенькам.

– Привет! – помахала девушка в ответ, но Стейси положила на стол все, что держала в руках и привлекла Анну в свои объятия.

– Как прошли выходные? – спросила Анна. Стейси захихикала.

– Фантастически. Раз ты не вернулась прошлой ночью, значит, отношения с Кантреллами пошли в гору? – подразнила Стейси, и Анна кивнула.

– Да! – воскликнула Стейси, затем сжала руку в кулак и вытянула ту вдоль бедра.

Анна рассмеялась.

– Как ты себя чувствуешь, детка? – спросил Чарли, обняв Анну сзади и притянув ее к своей груди. Девушка повернула голову и прикоснулась губами к его щеке.

– Я чувствую себя отлично.

– Выглядишь прекрасно, – прошептал он, прижавшись эрекцией к ее заду.

Анна усмехнулась.

– Иди сюда, милая. Дай мне посмотреть на тебя, – она взглянула в сторону Бена, который манил ее пальцем к себе. Черт, он всегда необычно влиял на нее, и дважды, черт побери, потому как после его команды Анна сразу направилась к мужчине, но не раньше, чем Чарли подарил ей еще одно продолжительное объятие. Девушка ударила по его руке и попыталась скрыть смущение.

Стейси рассмеялась, будто прочитав мысли Анны и заняла место рядом с Максом.

Бен посмотрел на Анну, схватил ее за юбку и немного отдернул вниз. Затем одобрительно кивнул и подмигнул девушке.

Анна положила руки на свои бедра, подняла брови и в ответ окинула мужчину насмешливым взглядом.

– Ох, нет, дорогая, я бы на твоем месте не стал играть в эти игры с Беном. Ты уже должна была бы понять, что тем самым напрашиваешься на неприятности, – с ухмылкой добавил Чарли и глотнул из бутылки пива.

– Ты дерзишь мне, девочка? – спросил Бен, затем погладил ее зад и резко дернул девушку на себя, вынуждая ее потерять равновесие.

– Бен! – воскликнула Анна и покачнулась вперед, она практически распласталась под подбородком мужчины, но быстро среагировала и уперлась руками в плечи мужчины.

Тогда Бен протиснул ноги между ее бедер и резко раздвинул колени. Девушка потеряла равновесие, у нее оставалась два выхода, либо упасть на Бена, либо выставить свой зад на обозрение перед лицом Эрика. Как раз в этот момент все мужчины поднялись на веранду.

Уступая, она упала в большое мягкое кресло.

Бен прижал ее к себе, чтобы Анна не могла встать. Обвив рукой ее талию, он еще теснее прильнул к телу девушки. Вторая его ладонь демонстративно опустилась на ее задницу.

Анна почувствовала, как ее щеки покраснели, и ее характер дал о себе знать.

– Осторожнее, Бен, я думаю, ты, наконец, встретил того, кто с легкостью даст тебе отпор, – добавил Эрик и рассмеялся.

– Бен, отпусти меня, – процедила она сквозь стиснутые зубы. И они впились друг в друга взглядом.

Бен стиснул девушку в объятиях, из-за чего ее груди приподнялась, прямо к его лицу.

Она наблюдала, как взгляд мужчины соскользнул вниз, и на его губах заиграла улыбка, а на щеках вновь появились сексуальные ямочки.

Анна попыталась встать, но это только привело к тому, что ее грудь стала еще ближе к его рту.

Бен медленно лизнул кожу девушки, и теперь жар распространился не только на ее щеки, но и в трусики Анны.

– Черт бы тебя побрал, Бен, такое поведение совершенно недопустимо! – сделала замечание Анна и услышала, как окружающие сначала захихикали, но затем продолжили свои разговоры. Теперь, никто даже не обращал на них внимания.

Возбудившись, Анна на миг прикрыла глаза, а затем окинула Бена злобным взглядом. Это длилось не больше нескольких секунд. Бен был красив и чертовски сексуален, Анна совершенно не могла ему противостоять. Бороться с ним не было смысла, ведь тогда он начинал действовать более напористо, тем самым демонстрируя, что он все контролирует. Поэтому Анна решила выбрать другую тактику.

– Бен, дорогой, может, ты все же отпустишь меня? У меня болят ребра.

Сначала он начал медленно расслаблять объятия, но затем глупо улыбнулся. Бен понял, что она соврала, поэтому быстро изменил ее положение, так и не дав сбежать.

Теперь она, как ребенок, сидела у мужчины на коленях, пока он крепко обхватывал ее бедра. Анне больше ничего не оставалась, как положить голову на его грудь.

Так как у нее не получилось обхитрить Бена, Анна сдалась и поддержала разговор в компании.

\*\*\*

Уайт наблюдал за Анной, пока Бен, Макс и Чарли говорили о ранчо и животных, обсуждая идеи по расширению конюшни. Затем мужчины прошли к грилю, чтобы убедиться, что барбекю готово. Теперь на крыльце остались лишь сам Уайт, Бен и Анна.

– Не хотела бы ты мне помочь? Нужно накрыть стол вместе со Стейси.

– Позволь мне для начала насладится сладеньким, – Бен наклонил голову к Анне и сжал ее бедра, не позволяя двигаться.

Анна раздраженно вздохнула, и Уайт рассмеялся. Бен был требовательным мужчиной, которому всегда было безразлично мнение окружающих. Он делал что хотел, когда хотел и при ком хотел. Было забавно наблюдать за тем, как он укрощал Анну. Впрочем, со стороны казалось, будто девушке как-то удалось успокоить его, но что-то подсказывало Уайту, что это не конец истории.

Анна подарила Бену быстрый мягкий поцелуй и попыталась встать.

Но он продолжал крепко удерживать ее на месте.

– Я же попросил сладенького, дорогая.

Прежде чем Анна смогла ответить, Бен притянул ее к себе и припал к ее губам долгим диким поцелуем. Уайт покачал головой и рассмеялся. Когда Бен, наконец, отпустил ее, губы Анны опухли и покраснели, а в глазах плескалось желание. Только от одного этого зрелища член Уайта затвердел, болезненно прижавшись к ширинке джинсов.

Анна медленно поднялась с колен Бена, а когда повернулась, чтобы уйти, он шлепнул ее по заднице. Анна резко обернулась, удивленная его наглостью.

– Позже я намерен получить гораздо больше, – прорычал Бен, подмигнув Анне, на что она фыркнула и ушла.

Она не успела далеко уйти, так как Уайт обхватил ее рукой за талию и притянул в свои объятия.

– Даже не поприветствуешь меня, дорогая? – прошептал он, нежно обведя набухшие губы девушки большим пальцем.

Анна улыбнулась ему и обняла в ответ.

Уайту безумно нравилось, как она ощущалась в его руках, поэтому он притянул ее еще ближе к своему телу. От исходившего от нее аромата в паху у мужчины заныло, его член требовал оказаться внутри Анны.

Девушка отстранилась, мягко улыбнулась и, встав на цыпочки, поцеловала Уайта. Он застонал и, обхватив ее зад, прижал Анну к своему стержню, но она очень быстро отступила. Затем ударила его по руке и поправила юбку, отходя от обоих мужчин.

– Может, хватит? Кто-то может увидеть, – заявила она.

– Слишком поздно, милая.

Анна перевела взгляд на дверь дома и увидела Макса, наблюдающего за ними с широкой улыбкой на лице.

Заворчав и что-то пробурчав себе под нос, она резко открыла дверь и удалилась.

Уайт лишь рассмеялся.

\*\*\*

– Похоже, в эти выходные вы, наконец-то, нашли общий язык, – подразнил Макс, присоединившись к Уайту и Бену на крыльце.

– Можно сказать и так, – ответил Уайт, глотнув пива.

Макс хмыкнул.

– А как насчет вас? Как прошел славный и романтический уик-энд со Стейси? – спросил Уайт.

Макс сразу же оживился.

Засунув руки в передние карманы джинсов, он начал раскачиваться с пятки на носок.

Видимо, что-то все же произошло. Уайт вопросительно посмотрел на своего кузена.

Макс же отвел взгляд и сосредоточил внимание на Эрике с Чарли.

– Как стейки? – выкрикнул Макс.

– Только что дошли до готовности. Дамы подготовили стол?

– Да, мы готовы! Присоединяйтесь к нам, пока все не остыло, – ответила Стейси, пока они с Анной расставляли последние тарелки на столе.

– Все выглядит превосходно, Стейси. Я обожаю картофельный салат, – похвалил Бен, когда присоединился к ним возле стола.

Уайт наблюдал за тем, как парни уложили стеки на блюдо и так же направились на крыльцо.

– Запах восхитителен, – заявил Уайт. Эрик обнял Стейси и широко улыбнулся.

– Давайте начнем наш ужин, – рассмеялась Стейси, и все расселись вокруг стола.

\*\*\*

Анна наслаждалась трапезой, но через некоторое время заметила, насколько трепетно обращаются со Стейси Макс и Эрик. Они постоянно подкладывали ей в тарелку еду, при этом что-то нашёптывая на ухо, на что Стейси лишь раздраженно отмахивалась.

И, кажется, Анна была не единственной, кто заметил эти перемены.

– Ладно. Выкладывайте. Какого черта с вами тремя происходит? Вы трясетесь и насильно кормите бедную Стейси. Это сводит ее с ума.

Уайт привлек всеобщее внимание своим заявлением. Стейси громко рассмеялась, чуть не выплюнув всю еду, которую на этот момент жевала.

– Мы просто хотим убедиться, что она сыта и ни в чем не нуждается, – ответил Макс.

– Ну, конечно же, мы трясемся за нее. Стейси беременна! – воскликнул Эрик, и все вокруг начали возбужденно обсуждать новость. Задавать вопросы о том, когда Стейси узнала, на каком она сроке и нужна ли ей помощь.

Это было так чудесно и волнующе, что Анна расплакалась. Они были одной большой семьей, где каждый из них заботился друг о друге, был готов пожертвовать собой ради другого. С каждым днем она все больше осознавала, что самое главное в семье доверие и солидарность. Стейси всегда была семьей для Анны и, возможно, скоро она сможет отнести туда и этих мужчин.

– Эй, детка, с тобой все в порядке? – спросил Чарли, приобняв Анну за плечи.

– Все хорошо, – резко выпалила она.

– Что случилось, Анна? – спросила Стейси.

– Это так прекрасно. Я очень рада за вас троих. Эрик и Макс, я знаю, что вы станете замечательными отцами. Уверена в этом.

Уайт поднял бокал и произнес тост:

– Я хочу добавить кое-что от себя. Макс, Эрик и Стейси, да будет благословен самый первый из многих счастливых и здоровых детей семьи Кантрелл! – мужчины рассмеялись, а Стейси с Анной украдкой улыбнулись друг другу.

# **ГЛАВА 14**

– Она не доверяет нам настолько, чтобы раскрыться еще больше, – Бен ничего не мог поделать с грустью, прозвучавшей в его голосе, поэтому он просто облокотился на перила крыльца, окружающего дом. Уже почти наступила полночь, когда они закончили праздничный ужин в доме Макса и Эрика.

Уайт присоединился к Бену и Чарли уже в середине дискуссии.

– Анна заснула. Сегодня она потратила слишком много сил, – добавил он, прежде чем сесть на кресло рядом с Чарли и напротив Бена.

– Бедняжка. Я боюсь, что она может повредить своему выздоровлению. Ей следовало бы остаться здесь, рядом с нами, чтобы мы могли позаботиться о ней, – произнес Чарли.

– Она независимая девушка. Разве ты еще не понял этого, Чарли? – ответил Уайт.

– Это лишь из-за того, что всю свою жизнь Анна могла полагаться только на саму себя. Но мы должны показать ей, что она больше не одна. Не знаю насчет вас, ребята, но я хочу с ней чего-то более серьезного. Мечтаю, чтобы живот Анны округлился, потому что в нем рос бы наш малыш, чтобы этот дом был наполнен детьми, которые дарили бы нам счастье, чтобы мы растили их все вместе. Лично мне никогда не хотелось брать на себя такие обязательства раньше, – Бен засунул руки в карманы штанов, словно был смущен собственными словами.

– Дерьмо, Бен. Мы бы прибили тебя, если бы ты не чувствовал подобного. Я хочу того же, также, как и Уайт, – ответил Чарли, повернувшись к старшему брату, ожидая, что тот подтвердит сказанное.

Уайт выглядел обеспокоенным.

– У Анны до сих пор есть от нас секреты, – произнес он, а затем встал со стула.

– Ты говоришь о Нью-Йорке? – спросил Бен.

– И о нем тоже. Кое-что произошло сегодня в ресторане.

– Что? – одновременно поинтересовались Бен и Чарли.

– Когда я пришел, чтобы забрать Анну, то увидел рядом с ней Стью. Он стоял почти в плотную к ней, и было заметно, что Анна очень переживала. Я спросил все ли у нее в порядке, но тут вмешался Джек, заявив, что у нее все хорошо. Анна лишь подтвердила его слова, но Стью слишком быстро ретировался оттуда, вы же понимаете, к чему я клоню?

– Стью лучше бы держаться от нее подальше, – прошептал Чарли, прижимая сжатые кулаки к бедрам.

– Что заставляет тебя думать, что что-то произошло, если Джек утверждает обратное? – поинтересовался Бен.

– У меня возникло ощущение, что это было вранье. Думаю, он сделал это ради блага Анны, тоже заметив ее реакцию на Стью. Поэтому я заехал к Джеку после того, как привез Анну сюда. Он рассказал, что Стью дотронулся до нее, но Джек вмешался раньше, чем тот успел сделать что-то еще. А затем уже появился я.

– А сама Анна ни словом не обмолвилась? – со злостью произнес Бен.

Уайт покачал головой.

– Надо положить этому конец прямо сейчас. Она должна, наконец, осознать, что мы тут для того, чтобы защищать ее, – добавил Чарли.

– Поверь мне, я тоже не в восторге. Когда я все это узнал, то хотел разодрать Стью на клочки, а Анну перекинуть через колено и преподать ей урок. Она совершенно не думает о своей безопасности. Ее старик сделал из нее жертву во всех смыслах этого слова, но теперь нам следует научить ее, как жить по-другому, – заявил Уайт.

– Итак, если она не поделилась с нами произошедшим со Стью, то как тогда заставить ее рассказать о Нью-Йорке, чтобы мы могли, наконец, позвонить нужным людям – спросил Чарли.

– Именно этим мы займемся после того, как решим вопрос с утаиванием от нас информации.

– Да, кстати, Анна была в курсе беременности Стейси, – добавил Бен. Оба, Чарли и Уайт, уставились на брата, словно спрашивая, что за ерунду он мелит.

– Моя женщина усвоит урок и поймет, что я за нее отвечаю. Лучше бы ей ничего от меня не скрывать. И это включает информацию о друзьях, семье и особенно о себе, – раздраженно выпалил Бен и повернулся к дверям.

– Эй, Бен! Притормози-ка. Анна не похожа на других женщин, Бен. Она была жертвой жестокого обращения на протяжении многих лет, и любая попытка с нашей стороны подтолкнуть ее к чему-то или излишнее проявление силы может быть воспринято, как попытка обидеть.

– Я не собираюсь причинять ей боль, Чарли! Как ты смеешь даже просто предполагать такое.

– Успокойся, Бен, Чарли говорил совершенно не об этом. Просто помни о прошлом Анны и то, насколько мало мы знаем о ее жизни с отцом.

– Куда ты собираешься идти? – спросит Уайт Бена, когда тот раздраженно вздохнул и направился в дом.

– Я иду в кровать, а с самого утра Анне придется мне кое-что объяснить.

\*\*\*

*Собственное тело казалось Анне тяжелым и слабым, она была не в силах пошевелиться. Она могла лишь лежать и наблюдать за разворачивающимися перед ней событиями. Стейси была такой красивой. Она погладила рукой свой слегка выпирающий живот, пока стояла, прислонившись к опоре переднего крыльца. Улыбка подруги заставила Анну улыбнуться в ответ. Как же прекрасно, что у Эрика, Макса и Стейси вскоре появится малыш. Анна подумала о мужчинах. Но их нигде не было видно. Осмотрев пейзаж, раскинувшийся вокруг ранчо, девушка попробовала пошевелиться. Она хотела присоединиться к Стейси, но все еще была не в состоянии сдвинуться с места. Внезапно Анна услышала выстрел. Один, два, три... Глаза подруги распахнулись от шока, когда кровь начала заливать ее тело.*

*– Ребенок! – закричала Анна, в этот момент к Стейси подошли двое мужчин и посмотрели прямо на Анну.*

*– Неужели ты думала, что мы не найдем тебя? Мы убьем всех, если это будет нужно.*

Анну всю трясло, а слезы градом текли из глаз, когда Уайт, Бен и Чарли пытались разбудить ее, вытащив из очередного кошмара.

– Анна, сладкая, проснись. Давай, девочка, просыпайся! – крикнул Бен, схватив ее за руки и слегка встряхнув.

– Этот кошмар хуже того, что был у нее прошлой ночью! – воскликнул Уайт.

– Прошлой ночью? То же самое было вчера? Почему ты не сказал об этом раньше? – спросил Чарли, а затем погладил Анну по щеке.

– Она заявила, что не хочет принимать лекарства, потому что из-за них очень странно себя чувствует. Впрочем, мы попросили Анну этой ночью все же выпить таблетки, пообещав, что будем рядом, если понадобимся, – добавил Уайт.

– И Анна вновь их не приняла, – с яростью прошептал Бен, продолжая попытки разбудить Анну. Он так чертовски злился на нее.

Постепенно Анна начала приходить в себя. Слезы все еще стекали у нее по щекам, а всхлипы вырывались из груди, когда она обхватила себя руками за живот.

Уайт попытался притянуть Анну к себе, но она оттолкнула его. За ним и Чарли попытался дотянуться до девушки, но она отскочила и от него, пытаясь слезть с кровати.

Бен обхватил Анну рукой, притягивая к себе на колени.

– Куда, по-твоему, ты собралась? – потребовал он ответа, еще крепче прижимая девушку к груди.

Анна продолжала плакать, пытаясь оттолкнуть Бена.

– Остановись, Анна! Я не позволю тебе уйти. Тебе кое-что нужно нам объяснить, а пока ты только напрашиваешься на еще одно наказание. Продолжишь эту хрень и дальше, и я заставлю твою милую маленькую задницу гореть.

Анна замерла и уставилась на Бена. Он еле сдержал торжествующую улыбку, когда заметил страх и грусть на лице Анны, чувствуя, как от этого вида что-то сжимается у него в животе. Но Бен не мог проявить слабость по отношению к Анне. Ей нужна была твердая, но любящая рука, и он точно знал, как именно дать Анне необходимое.

Бен наблюдал, как поднималась и опадала ее грудь. Футболка, которую Анна надела перед сном, задралась на ее бедрах, полностью обнажая их перед братьями, соски девушки, выступающие под белым хлопком, были такими напряженными. Бен предположил, что Уайт просто предупредил ее забыть о трусиках вообще. Так как они бы в любом случае не остались на ее теле надолго.

Чуть передвинув ноги Анны, Бен развернул ее так, чтобы она оседлала его бедра. А затем мужчина принялся гладить ее кожу, утирая слезы на щеках.

– Ты в безопасности. Это просто плохой сон, – прошептал он, и Анна, на мгновение прикрыв веки, отвела взгляд в сторону. Бен почувствовал, как она вздрогнула, встретившись глазами с Уайтом и Чарли.

Бен все еще сохранял полный контроль над ситуацией, когда похлопал Анну по бедру, привлекая все ее внимание к себе.

– Ты вновь не приняла таблетки, – утверждение, а не вопрос, и Анна поняла это. Она уперлась ладонями в грудь Бена и попробовала сбежать. Но он крепко удерживал ее, а Уайт в этот момент встал позади девушки. Бен сидел на краю кровати, поэтому Анна чувствовала, что может упасть с его коленей на пол. Она схватила его за плечи, стараясь не прижиматься к мужчине. Анна пыталась сохранять между ними дистанцию, что только больше раздражало Бена. Он был преисполнен решимости обладать ею во всех смыслах этого слова. Мужчина хотел, чтобы Анна знала, что все они четверо были едины, и вместе могли справиться и победить что угодно.

– Разве ты не обещала мне и Уайту, принять этой ночью лекарства?

Анна с трудом сглотнула и кивнула.

– Значит, ты солгала нам? – ее глаза расширились, когда он притянул бедра Анны ближе к своим, тем самым еще шире разводя ноги девушки, открывая ее киску и зад для своих прикосновений.

Член Бена пытался вырваться из-под его боксеров, все чего он хотел – это использовать его, чтобы вбить в голову Анна хоть немного здравого смысла. Это была какая-то хреновая мысль, но она заставляла Бена сходить с ума от желания и нужды.

– За это тебя нужно хорошенько отшлепать, Анна. И знаешь почему?

– Нет. Почему ты решил так со мной поступить? Я ничего плохого не сделала.

Бен прервал ее речь, нежно прижав палец к ее губам.

– Мы здесь для того чтобы защищать тебя, заботиться и обеспечивать твою безопасность. Мы поверили твоему обещанию о лекарствах, но ты не сделала этого. И причинила себе ненужную физическую и душевную боль. Уайт, Чарли, вы согласны, что ее следует наказать?

– Нет. Они не согласны, а ты сошел с ума, – выпалила Анна, пока Бен ласкал ее ягодицы, прежде чем скользнуть пальцем в ее лоно. Он слегка надавил, и Анна прижалась к его груди. Как и думал Бен, их малышка была горячей и мокрой. Мужчина подмигнул братьям, заметив их озабоченные лица, передавая им без слов то, что обнаружил. Казалось, они поняли его молчаливый сигнал и включились в игру, помогая Бену.

– Она также подвергла себя опасности в ресторане днем, – добавил Уайт, проводя ладонью вверх по спине Анны, к шее, а затем к волосам. Он собрал их в кулак, медленно поворачивая голову Анны к себе. Ее подбородок оказался поднят, а шея полностью доступна, когда их взгляды скрестились.

– Я этого не делала, – хрипло произнесла Анна, а затем сглотнула так громко, что звук был слышен всем в комнате.

– То есть, когда Стью дотронулся до тебя в ресторане, ты рассказала мне об этом, а также поведала о своем страхе? – спросил Уайт, ярость проскальзывала в его голосе. Бен зарычал, добавляя еще один палец, то проникая, то выскальзывая из ее плоти.

– Это ужасно, Анна. Ты была очень, очень плохой, – вмешался Чарли.

– Наказание неизбежно. Давайте начнем.

Анна застонала, когда Бен молниеносно вытащил из нее пальцы, Уайт тоже выпустил ее волосы, а Чарли поднял ее, перевернул и уложил на колени к Бену. Она извивалась, пытаясь освободиться, но Уайт держал ее за руки, одновременно снимая с нее футболку, обнажая плоть для взоров братьев. Чарли поставил Анну так, что ее зад оказался слегка приподнятым, а широко разведенные ноги стояли на полу.

Анна ахнула от шока, но затем Бен прижал руку к расщелине между ее ягодиц и погладил. Она все еще была перекинута через его ноги.

– Эта задница принадлежит нам. Тело тоже принадлежит нам, и мы удостоверимся в том, что оно в безопасности, а ты полностью здорова.

*Шлеп!*

Анна дернулась и пошевелилась на бедрах Бена. Мужчина едва сдержал стон, когда ее бок потерся о твердый член, натянувший ткань боксеров.

– В следующий раз ты примешь лекарства, как хорошая девочка, и будешь следовать всем рекомендациям врача.

*Шлеп!*

Еще один стон сорвался с губ Анны.

– Твою мать, как красиво. Я вижу, как соки стекают из ее киски по бедрам, – произнес Чарли, затем собрал проступившую влагу пальцами и скользнул к расщелине между двух покрасневших ягодиц. Погладив сморщенный вход, он проник внутрь.

– Ох! – застонала Анна и скользнула чуть дальше по коленям Бена, прежде чем ухватиться за ногу Уайта в поисках опоры.

Пока пальцы Чарли продолжали двигаться в ее тугом входе, Бен продолжал наказание.

– Ты научишься быть искренней со своими мужчинами. Ты знала о ребенке, но опять же не сказала нам.

*Шлеп!*

Чарли и Уайт смотрели на брата так, словно он был идиотом, наказывая Анну за это, но в ответ Бен лишь пожал плечами и ухмыльнулся. Стало очевидно, что он просто наслаждался происходящим.

Бен погладил ее ягодицы, а затем ввел палец в киску, пока Чарли продолжал толкаться в ее зад.

Анна выгибалась и стонала, лежа на коленях Бена, а затем закричала в освобождении. Оба мужчины тут же вышли из нее.

*Шлеп!*

Бен погладил ладонью порозовевший зад Анны, пока девушка пыталась отдышаться.

\*\*\*

Уайт поднял Анну с колен Бена и прижал к своей груди. Она обхватила его ногами за талию, а мужчина, собрав ее волосы в ладонь, нежно отбросил их Анне за спину. Он накрыл ее рот своим, поглощая вырывающиеся стоны. Уайт почувствовал руки Анны на себе, то как ее ногти оцарапали кожу на его бицепсах и груди.

– Держись за меня, – прорычал он, отрываясь от ее губ. Анна подчинилась указанию Уайта, а затем принялась целовать, посасывать и покусывать его шею, пока он прижимал девушку к себе.

Уайт скинул с себя боксеры и упал на кровать, приземлившись так, чтобы Анна оказалась сверху.

\*\*\*

Анна должна была быть в ярости, но вместо этого чувствовала наслаждение, от такого проявления доминирования. Впрочем, может ее мужчины могли отшлепать ее по заднице и довести до оргазма, но будь она проклята, если они считают, что Анна позволит повеселиться только им.

Бен думал, что контроль находился в его руках, но он сильно ошибался. Кантреллы пробудили в Анне какую-то сокрытую часть личности, нечто, о существовании чего девушка даже не догадывалась. Порочные слова, что они произносили, соблазняя ее тело и душу, вопреки всему не испугали Анну, а лишь еще больше распалили. Она чувствовала себя независимой и всесильной сексуальной богиней, задачей которой было завоевать тела мужчин, заставив их нуждаться в ней также, как Анна нуждалась в них, если не больше.

Она лизнула кожу Уайта, потираясь своими чувствительными сосками о его мускулистую грудь, а затем чуть приподняла зад, позволяя Бену и Чарли полюбоваться ее ягодицами.

Анна чувствовала себя сексуальной и полностью готовой привести свой план в исполнение, но Уайт был не тем человеком, которого можно было контролировать. Свесив ноги с кровати, он еще шире раздвинул их, вынуждая бедра Анны распахнуться сильнее, демонстрируя братьям ее возбужденное лоно. Она резко вздохнула, когда прохладный воздух коснулся ее киски, но затем сразу переключилась на иную цель – заставить Уайта кончить раньше, чем она сама достигнет экстаза.

Просунув лодыжки под колени Уайта для устойчивости, Анна еще выше приподняла зад, прижимаясь грудью к его животу, а затем медленно прочертила языком путь прямо к огромному и твердому члену.

Уайт попробовал схватить ее за волосы, но замер в туже секунду, как она обхватила его стержень губами, опускаясь ниже, пока его головка не достигла ее горла.

– Ох, твою мать, детка! – вскрикнул он, в то время как Бен и Чарли отпустили похожие комментарии, находясь у нее за спиной.

От ощущений, которые дарили две пары рук, ласкающих ее зад и киску, волны страсти растекались по телу Анны, но она сдерживалась, отказываясь кончать раньше Уайта, а может быть и Чарли с Беном тоже.

Анна застонала, продолжая скользить губами по твердому члену, облизывая, слегка покусывая и одновременно с этим позволяя возбужденному стержню скользить между ее больших грудей. Слава богу, тут она обделена не была, и будь она проклята, если не воспользуется каждым из своих преимуществ, чтобы приручить ковбоя.

– Ох, твою мать, Анна, где ты, черт подери, этому научилась! – выкрикнул Уайт.

*Шлеп!*

Анна чуть отпрянула назад, удивленная неожиданным ударом по заднице. Кто это сделал?

Бен склонился над ее плечом, поглаживая рукой ее анус.

– Я знаю, чего ты добиваешься, но это не сработает, – прошептал он, а затем скользнул пальцем в ее зад.

Когда Чарли спустился чуть ниже, а Уайт толкнулся двумя пальцами в ее киску, Анна почти пересекла черту.

*«Пора!»* – подбодрила она себя, а затем вновь взяла Уайта в рот и принялась сосать член так, словно завтра не наступит никогда.

Стоны Уайта наполнили комнату, оргазм неимоверной силы сотряс его тело, пока Анна вылизывала и ласкала его член от головки до самих яиц.

Один готов, осталось двое.

Уайт в изнеможении развалился на кровати, положив руку на глаза, его дыхание была рваным, но выглядел он донельзя довольным.

\*\*\*

Прежде чем Анна смогла обрадоваться своей победе, Бен поднял ее с Уайта.

Он поставил ее на кровать на четвереньки, схватил за бедра и в считанные секунды погрузился в нее сзади. Анна закричала, потрясенная неожиданным вторжением, но это не помешало Бену заявить на нее права самым доминирующим образом, каким только мог мужчина.

Она взбесила его и теперь была вынуждена столкнуться с последствиями. О Боже, это будет очень непросто. Анна попыталась отстраниться, чтобы противостоять его толчкам, но в итоге ее в очередной раз шлепнули по заду и ущипнули за сосок. Она чувствовала себя так, словно того и гляди свалится в пропасть удовольствия.

Анна задыхалась от нехватки воздуха, когда Чарли, сжав в кулаке ее волосы, нежно подтянул ее рот к своему члену, зажатому в другой ладони.

– Соси его! – прорычал Бен, не прекращая яростных толчков.

Колени Анны дрожали, а все внутри словно было объято пламенем, но, глубоко вздохнув, она решила продолжить осуществление плана со второй жертвой.

Чарли застонал, а затем ослабил хватку. О, да... с ним было почти что покончено.

Уверенно, Анна сосредоточила все свое внимание на Чарли, и, кажется, еще сильнее разозлила Бена. Похоже, ему совершенно не нравилось чувствовать все это на своей собственной шкуре.

Анна делала с Чарли то же самое, что и с Уайтом. Бен обернул руки вокруг ее талии, удерживая вес девушки, и толкнулся еще глубже. Она решила воспользоваться этим преимуществом и подняла руку, обхватывая член Чарли, не прекращая облизывать и покусывать его плоть, и в это мгновение весь ад вырвался наружу.

Чарли схватил Анну за волосы и начал все быстрее скользить меж ее губ.

– Черт, я сейчас кончу! – закричал он, прежде чем взорваться у Анны во рту.

Пока она вылизывала член Чарли дочиста, Бен вышел из ее влагалища и поднялся чуть выше. Анна почувствовала прикосновение к своему анусу, а затем туда толкнулся ствол Бена, в то время как его пальцы проникли в ее киску.

– О Боже! – закричала она, когда Бен полностью перехватил контроль над ситуацией, трахая ее с такой силой, словно завтра грозил наступить конец света.

Анна была готова в любое мгновение потеряться в удовольствии. У нее не было ни единого шанса справиться с накатывающим удовольствием.

Уайт перекатился под Анну, когда Бен ненадолго поднял ее, обхватив за талию, а затем вошел в ее жаркое лоно, заменив собой пальцы брата.

Они моментально поймали единый ритм. Один член входил в нее, в то время как второй выходил, затем они одновременно толкнулись в ее тело, и в эту секунду участь Анны была предрешена. Она закричала в освобождении, на ее лбу выступила испарина. Анна попыталась восстановить дыхание, когда Бен и Уайт толкнулись в нее последний раз и потерялись в собственном удовольствии.

Медленно мужчины вышли из Анны, и она упала на кровать.

\*\*\*

– Тебе не кажется, что мы были слишком грубы с ней этим утром? – спросил Чарли, прикрывая рот по время зевка.

Бен рассмеялся и облокотился на деревянный столб, скрестив руки на груди.

– Нет... ей было нужно преподать урок, – добавил он, ухмыляясь.

– Да, ну тут мы с Уайтом потерпели неудачу. Этот ее чертов рот, проклятье, я становлюсь твердым, стоит мне только подумать о нем, – Чарли переступил с ноги на ногу.

– Можешь мне даже не говорить об этом. Она настоящая искусительница, и знает об этом. Вертела вами двумя, как хотела.

– Черт, да. И плевать я хотел на то, что ты говоришь. Анна может делать со мной все, что только захочет.

– Эй, чем это вы тут занимаетесь, решили устроить себе перерыв? Еще и десяти нет – воскликнул Макс, присоединяясь к братьям, стоящим у забора.

– Мы уже неплохо потрудились с утра, так что считай, мы выполнили всю запланированную работу, – саркастично ответил Бен.

– Длинная ночь, да? – с ухмылкой поинтересовался Макс.

– Одна из лучших, – произнес Чарли, вызвав у троих мужчин громкий смех.

\*\*\*

– Шериф Кантрелл, вам звонят от детектива Филлипса из Нью-Йоркского полицейского департамента, – позвала секретарша Уайта, Салли, прерывая его беседу с заместителем шерифа Тэдом Балкином.

Уайта охватило беспокойство, а внутренности скрутило в узел от переживаний. Он подумал об Анне.

Уайт зашел в свой кабинет и ответил на звонок.

– Это шериф Кантрелл. Чем могу вам помочь?

– Доброе утро, шериф. Я детектив Болкинг. Я пытаюсь определить местоположение мисс Анны Паркер, дочери Хэнка Паркера. Ее предыдущий работодатель смог сказать мне лишь название города и имя ближайшей подруги мисс Паркер. Я знаю, что это немного, но имя той женщины – Стейси.

– Если вы не возражаете, детектив, то я хотел бы спросить к чему все это? Зачем вы пытаетесь найти эту женщину?

– Дело об ее исчезновении так и не закрыто, и одновременно с этим, я хотел бы сообщить ей об еще одной смерти, шериф. Я разыскиваю мисс Паркер, чтобы известить о смерти ее отца.

– Смерти? Как это произошло?

– Ну, именно об этом мы и хотели поговорить с мисс Паркер. Она была последним человеком, которого видели с ним. А затем она пропала, не проинформировав никого на своей работе, а ее вещи остались нетронутыми в квартире, все это очень напоминает побег, и никто не может сообщить нам о ее нынешнем местоположении. Мы нашли запись разговора с женщиной по имени Стейси и информацию о том, что три недели назад девушка за наличные купила себе билет на самолет, прямой рейс до Техаса.

Что-то в животе у Уайта сжалось. Думал ли этот детектив, что Анна убила своего собственного отца?

– Итак, детектив, вы рассматриваете эту женщину в качестве возможного подозреваемого?

– Мы еще проверяем по нашим базам, хотя я могу вам сказать, что женщина, схожая по описанию, купила билет на автобус, следующий в ваш город, и она была покрыта синяками. Мы пока стараемся во всем разобраться.

– Ну, вы позвонили в правильное место, детектив. Думаю, есть кое-какие моменты, которые мы должны с вами обсудить.

После этого Уайт рассказал детективу все, что он знал об Анне, и полицейский поделился с ним информацией о расследовании убийства. Во время разговора Уайт узнал, что на месте преступления были обнаружены улики, по которым удалось выйти на двух известных бандитов, работающих на крупный преступный синдикат.

\*\*\*

– Хэй, Бен, у нас тут кое-что произошло, – произнес Уайт, позвонив брату на сотовый. После звонка детектива он сидел в своем патрульном автомобиле в квартале от закусочной, наблюдая за каждым посетителем, который входил или выходил из дверей. Из Нью-Йорка Уайту прислали по факсу фотографии двух головорезов, которые, предположительно, напали и убили отца Анны. Детективу понадобилась Анна, чтобы идентифицировать двух мужчин, как напавших на нее, чтобы она могла предъявить обвинения и свидетельствовать о том, что они преследовали ее отца из-за денег, которые он был им должен. Детектив также сообщил Уайту о том, насколько беспощадны и опасны эти двое мужчин.

– Что произошло? – спросил Бен.

Уайт объяснил все по телефону.

– Сукин сын! Ты проверил все ли с ней в порядке? Анна все еще в ресторане?

– Да, я сижу перед аптекой. У меня есть листовки с изображением ублюдков. Салли сделает копии и раздаст их всем в отделении. Я даже не хочу думать о том, как Анна воспримет эти новости. На самом деле все хуже, чем я думал.

– Ты о чем, Уайт? Тебе бы, мать твою, лучше рассказать мне все.

– Успокойся, Бен. Я не собираюсь утаивать информацию ни от тебя, ни от Чарли. Я также считаю, что нам нужно проинформировать Макса, Эрика и остальных работников ранчо о том, что происходит. Я привезу домой бумаги с фотографиями преступников, чтобы раздать их всем.

– Итак, расскажи мне поподробнее об этих двух подонках. Чарли рядом со мной, я включу громкую связь.

– Они оба преступники с длинным списком судимостей по статьям, связанным с организованной преступностью.

– Организованная преступность? Ты имеешь в виду банды вроде Аль Капоне? – спросил Чарли.

– Скорее, как Джон Готти[[3]](#footnote-3). И, да. Они связаны с семьей Бурголино, которая, по словам детектива, имеет очень хорошо отработанную структуру. Они находятся под наблюдением у ФБР и замешаны почти в любой сделке, связанной с распространением наркотиков, торговлей оружием, проституцией и... и нелегальной сексуальной работорговлей.

– Твою мать! – воскликнул Бен

– Знаю. Я не хочу даже думать о том, что могло бы произойти с Анной. Слава Богу, она оказалась такой стойкой.

– Я хочу, чтобы она прямо сейчас приехала домой. Пойди, вытащи ее из этого долбаного ресторана и привези сюда, Уайт, или это сделаем мы с Чарли.

– Успокойся, Бен. Что, по-твоему, будет испытывать Анна? Я даже не могу себе вообразить, как она отреагирует на сообщение об убийстве отца. Не кажется ли тебе, что ей будет достаточно того, что придется столкнуться с этим? Если я или вы придем в ресторан, требуя и заставляя ее уйти оттуда, Анна может начать паниковать и сбежит из города при первой же возможности.

– Она так не поступит. Ты же не думаешь, что она так себя поведет, да? – спросил Чарли.

Все трое братьев на мгновение замолчали.

Наконец, Уайт заговорил.

– Сегодня Анна заканчивает в три или около того. Предлагаю пока предупредить всех о том, что произошло, сообщив новости об отце Анны, а затем постараться узнать больше о случившемся в Нью-Йорке. Первоначально детектив думал, что Анна как-то замешана в убийстве.

– Что? – спросили в унисон Чарли и Бен.

– Я рассказал ему о случившемся по версии Анны, то, что было нам известно, и теперь он хочет, чтобы она подтвердила мою историю и опознала подозреваемых, сказав, что это именно они угрожали ей и пытались похитить.

– Ее ночные кошмары станут только ужаснее, – прошептал Чарли.

– Мы заставим ее принять лекарства и поможем справиться с этим. Мы поговорим обо всем подробнее позже, когда Анна ляжет спать.

– Не могу поверить в то, что это происходит. Я просто хочу, чтобы Анна оказалась в моих руках, рядом с нами, прямо сейчас, – заметил Бен.

– Я тоже.

– Я бы хотел забрать Анну оттуда, но боюсь, что все станет только хуже. Давайте пока просто распространим информацию. Это маленький городок, и все жители Перла словно одна большая семья. Они сплотятся. Им уже нравится Анна. Если бы вы только видели, сколько людей ходят в этот ресторан. Я свяжусь с вами позже.

Уайт откинулся на сидении и продолжил наблюдать за рестораном издалека. Все, сказанное детективом, вновь прокручивалось у него в голове. Уайт не желал, чтобы его Анна вновь страдала. Он просто хотел обрести вместе с ней будущее, жениться, создать семью, построить дом побольше и вырастить новое поколение Кантреллов. И ни один гребаный мафиози из Нью-Йорка не сможет отнять у них эти мечты.

\*\*\*

Пока Анна заканчивала убирать кухню и подготавливать все к следующему рабочему дню, Уайт рассказал о произошедшем Джеку.

– Мы будем смотреть в оба, Уайт. Ни один чертов ублюдок не имеет права приехать в Перл и обижать одного из нас. Не могу поверить, что они пытались схватить ее и... – Джек покачал головой.

Уайт остался доволен ответом Джека, как и тем, что жители города уже считали Анну частью Перла.

– Знаю, Джек. Братья и я стараемся не думать о том, что могло бы с ней произойти. Ей нужна наша защита. Я уверен, что могу на тебя положиться, так же, как и в случае, когда ты рассказал мне про Стью.

– Не беспокойся о Стью. Бен встретился с ним с утра возле склада лесоматериалов. И все ему как следует объяснил, если ты понимаешь, о чем я. Клянусь, твой брат суровый сукин сын. Выбирая между ним, Чарли и тобой, только самоубийца решил бы связаться хотя бы с одним из вас.

– Мне нужно будет выяснить, что сделал мой брат.

– Ладно, шериф, я уже собралась, – заявила Анна, прерывая разговор между мужчинами, и направилась прямо к ним.

Уайт кивнул Джеку, и они попрощались.

Как только Уайт подвел Анну к патрульному грузовику шерифа, то обнял ее и поцеловал. Он властно провел руками по ее телу, убеждаясь, что она была цела и невредима. Реагировать таким образом было глупо, но Уайт так любил ее. Твою мать! Откуда только взялись эти слова?

Уайт оторвался от губ Анны и сглотнул ком в горле.

Девушка дышала с трудом, но продолжала стоять в его объятьях.

– Я скучал по тебе, дорогая, – прошептал Уайт.

– Думаю, мне нравится, когда по мне скучают, – ответила Анна, а затем улыбнулась. Она была такой невинной, красивой как душой, так и телом. Сердце Уайта громыхало в груди. Он подождет и скажет Анне о ее отце позже. Бен с Чарли хотели бы быть в этот момент рядом с ней, впрочем, как и Стейси.

– Поехали, милая. Уверен, Бен и Чарли тоже по тебе соскучились.

# **ГЛАВА 15**

Стоило только Уайту припарковать свой грузовик возле дома, как Анна увидела Бена, разговаривающего на крыльце с несколькими работниками. Он повернулся к Анне с Уайтом и помахал им.

– Я поду и приму душ, прежде чем поздороваться с Беном.

– Хорошо, милая. Я скоро вернусь, – ответил Уайт, затем наклонился через сидение и поцеловал Анну. Она прижала руку к его щеке, наслаждаясь прикосновением к щетине на его щеках.

Уайт отстранился от Анны, и они улыбнулись друг другу, прежде чем девушка вышла из машины.

Помахав ему на прощание, она поспешила навстречу Бену.

Анна соскучилась по нему так же, как и по Чарли. Сейчас ей казалась такой глупостью ее изначальная обеспокоенность из-за отношений сразу с несколькими мужчинами. Анна считала, что не сможет состоять в отношениях сразу с тремя, что им ее будет не достаточно. Никогда ранее она не слышала ни о чем подобном, и была счастлива, что смогла сохранить свою девственность для кого-то особенного. Слава богу, что она не занялась по ошибке сексом лишь для того, чтобы распрощаться с невинностью.

Анна замедлила шаг, поскольку Бен все еще продолжал разговаривать с мужчинами. Она не хотела прерывать их. Кантрелл поднял руку, показывая, что ему нужно еще пару минут. Анна остановилась ненадолго, а затем медленно направилась направо от крыльца в сторону загона с лошадьми. Она заметила, как ковбои провожали ее взглядами, передавая друг другу листки бумаги, а затем убирали их в карманы.

Анна посмотрела на лошадей. Здесь было так красиво, каждая мелочь в Перле приводила ее в восторг. Она не желала больше думать о своем прошлом. Не хотела, чтобы ночные кошмары и плохие воспоминания руководили ее жизнью, делая слабее. Но с каждым днём Анна становилась сильнее. И она знала, почему так происходило. Исцеляющий процесс начался где-то между ее приездом на ранчо «Трипл К» и тем моментом, когда Стейси, Макс и Эрик начали помогать ей, окружив своей поддержкой. Когда она встретила Чарли в ту первую ночь на ранчо, с озабоченным выражением на лице он был полон желания заботиться о ней. Именно тогда Анна поняла, что она особенная, и ей просто нужно отпустить свои страхи и довериться. Почему бы еще она позволила совершенно незнакомому человеку осмотреть ее раны и держать на руках, пока она боролась со своим очередным ночным кошмаром?

А еще был Бен. В начале, Анна никак не могла понять, какой же он на самом деле. Он выглядел немного диким и полностью уверенным в себе. Он мог бы страдать нарциссизмом, но в Бене этого не было совершенно, он просто знал себе цену и был сексуален. Теперь он заставлял ее смеяться, но порой его манера говорить пошлости заставляла Анну смущаться и нервничать. Боже, он тоже помог ей измениться. Сейчас она обожала, когда Бен начинал говорить ей всякие грязные штучки, и даже начинала отвечать ему чем-то подобным.

Анна улыбнулась. Боже, как она вела себя со всеми тремя мужчинами прошлой ночью. Воспоминаний о выражении на лице Уайта было достаточно, чтобы заставить ее залиться краской. Анна понятия не имела, почему она решила заставить их достичь оргазма раньше нее. Но именно братья породили в ней эти чувства. Она не чувствовала стеснения или не желания испробовать что-то новое с ними. Анна просто любила Бена, Уайта и Чарли.

Сердце громыхало в ее груди.

– Привет, милая! – крикнул Бен, отвлекая Анну от раздумий. Она повернулась к нему с широкой улыбкой на лице и практически запрыгнула ему на руки.

– Ух, ты! Мне нравится такой вид приветствия, – произнес Бен, ухмыльнувшись.

Анна крепко обняла его руками за шею, прежде чем притянуть еще ближе к себе.

– Я скучала по тебе, Бен.

– Я тоже скучал по тебе.

Он в ответ прижал Анну к себе, а затем поставил на землю, прежде чем обнять ее со спины, когда они вместе начали рассматривать окружающий их пейзаж.

Анне нравилось ощущение сильных рук Бена на себе. Он был чуть стройнее Уайта, фигурой скорее напоминая Чарли. Впрочем, все трое братьев Кантрелл были в отличной физической форме.

Бен поцеловал Анну в шею, удерживая руками за талию.

– Ты так вкусно пахнешь.

– Ты должно быть просто голодный, – возразила она, поддразнивая Бена. От Анны исходил запах картошки фри, гамбургеров и лука. Ее специальные бургеры пользовались большим спросом в «У Франсин».

Бен рассмеялся.

– Я и вправду голоден, – он лизнул ее горло, и Анна откинула голову назад так, чтобы Бен мог припасть к ее губам в чувственном поцелуе.

– Мммм... сладкая, я мог бы съесть тебя, – ответил он, оторвавшись от ее рта.

– Это лишь потому, что я пахну бургерами.

– Ты всегда пахнешь настолько вкусно, что мне так и хочется откусить от тебя кусочек.

Анна начала смеяться и дернулась от Бена, когда он сжал ее кожу зубами чуть сильнее и начал щекотать.

Она продолжала хохотать, пока он удерживал ее на расстоянии, не давая убежать от него.

– Дай мне принять душ, прежде чем Уайт и Чарли придут сюда. А потом я могу приготовить что-нибудь на ужин.

Бен прижал Анну к своей груди и вновь поцеловал.

Оторвавшись от ее рта, он улыбнулся.

– Я мог бы составить тебе компанию в душе, дорогая! – бросил Бен, отпуская Анну. Она опустила взгляд на выпуклость на его штанах и почувствовала, как сердце в груди начало биться с неистовой силой.

– Хочешь этого, детка? Тогда поднимайся и начинай. А я приду через пару минут,– добавил он, такой же сексуальный и самоуверенный, как всегда. Анна почувствовала, как все у нее внутри затрепетало, когда она, встряхнув головой, побежала к дому, такая беззаботная и счастливая, какой только могла быть.

Анна наверху принимала душ, когда услышала, как Бен и Чарли зовут ее по имени.

– Я в душе, – выкрикнула она, позволяя горячей воде помочь ее мышцам расслабиться. Сегодня был еще один суматошный день в ресторане. И хотя Анна провела его среди еды, но чувствовала себя голодной. А может быть, то был совсем иной голод, охвативший ее, когда Бен прижимал ее к себе возле лошадиных загонов. Боже, ну что за невозможный мужчина.

Анна задавалась вопросом, что парни планировали на ужин. Может быть, она могла бы что-то им сегодня приготовить. Анна собиралась предложить это еще с утра, но все немного вышло из-под контроля. Она улыбнулась, вспомнив, как братья занимались с ней любовью, и ту порку. Черт, с ней что-то явно было не так. Анна должна была испугаться подобного контроля, но ощущалась такая огромная разница между тем, как ее отшлепали, и тем как до этого над ней чуть не надругались. Произошедшее совсем не напоминало о том, как отец постоянно ее избивал. Зачастую его оскорбительные и обидные слова о внешности Анны или о том, как она что-то делала, причиняли больше боли. С трудом сглотнув, девушка выключила душ.

Подняв взгляд, Анна заметила, что Бен и Чарли уже стояли рядом и ждали ее. Младший Кантрелл держал в руках распахнутое полотенце, и она шагнула прямо к нему.

Бен обернул теплую и пушистую ткань вокруг тела Анны и крепко обнял ее. Она закрыла глаза, купаясь в любви, которую братья так щедро ей дарили.

Бен сразу же прижался к ней со спины, утыкаясь носом Анне в шею, после того, как отвел влажные пряди в сторону.

– Мы скучали по тебе, – сказал Чарли, пока Бен просто все крепче сжимал ее.

Какое-то странное чувство возникло у Анны в животе, но она не обратила на него внимания. Скорее всего, причиной тому стали мысли, посетившие ее в душе.

Анна отошла на шаг и улыбнулась.

– Я тоже по вам скучала.

– Дайте мне одеться, и я могу начать готовить ужин. Вы, ребята, уже закончили работать?

Братья переглянулись, и у Анны вновь возникло это непонятное ощущение.

– Мы утром взяли пару кур. Так что можем просто пожарить их на гриле с соусом барбекю и съесть с салатом и помидорами. Это же тоже хорошая мысль? – спросил Чарли.

– Думаю да, если это то, что вы хотите.

Анне показалось, что братья просто не хотели видеть ее на своей кухне. Было ли это слишком личным для них? Могла ли она неправильно истолковать их чувства и намерения? Возможно ли, что Кантреллы хотели просто поразвлечься с ней, а затем двинуться дальше? От этих мыслей голова Анны начала болеть.

Когда она направилась к выходу из ванны, Бен схватил ее за руку.

– Что не так?

– Ничего.

– Не надо говорить мне это твое «ничего». Неужели ты так ничему и не научилась после утреннего наказания? – поддразнил ее Бен, чуть крепче сжимая руку Анны.

Она опустила взгляд. Анна не хотела получить подтверждения своих опасений, не желала услышать от братьев, что они не испытывали к ней ничего серьезного. Это причинило бы слишком много боли.

Анна почувствовала пальцы Бена на своем подбородке, когда он поднял ее голову, заставляя Анну посмотреть ему в глаза. Чарли стоял возле Бена, скрестив руки на груди и изогнув бровь. Девушка прикусила нижнюю губу.

Мягкое нажатие большого пальца Бена на ее рот заставило Анну прекратить терзать нежную плоть.

– Что не так?

– Все в порядке, я же все понимаю, Бен, я просто напридумывала себе слишком многое. Отношения с кем-либо для меня в новинку.

– О чем ты говоришь?

– Я понимаю, что вы не хотите видеть меня на своей кухне. Это слишком личное, а у нас все только начинается... ну я про отношения.

– И что заставило тебя так говорить? – спросил Чарли?

– Вы не хотите, чтобы я готовила для вас. Вы не хотите, чтобы я появлялась на кухне или делала что-то по дому. Я все понимаю.

– Нет, Анна, не понимаешь. Или понимаешь все крайне не правильно. Мы просто не хотим, чтобы ты чувствовала себя обязанной готовить для нас после того, как ты делала это целый день в ресторане. И откуда только у тебя взялась эта дурацкая мысль, что наши отношения не серьезны? – настаивал на ответе Бен.

– Мы хотим тебя тут. В прочем, как и в любом другом месте, – добавил Чарли, придвигаясь к ней ближе.

Его глаза внезапно потемнели, и это согрело Анну изнутри.

– Мы жаждем трахнуть тебя в каждой комнате этого дома. На кухне, на столе, прижав к двери... твою мать, да везде, – Бен притянул ее ближе к себе и поцеловал раньше, чем Анна успела ответить.

Секунду спустя, она почувствовала, как полотенце соскользнуло с ее тела.

– Я бы предложил, показать Анне, насколько она желанна в нашем доме, – прошептал Чарли возле самого ее уха, поглаживая плечи Анны и целуя ее ключицу.

Анна откинула голову Чарли на плечо, пока Бен опустился перед ней на колени. Поставив ее ступню на свое бедро, он развел ноги Анны шире, овевая своим теплым дыханием нежные складочки ее киски.

– Легкая закуска перед ужином, детка, – прошептал Бен, облизывая ее половые губы, упиваясь влагой, покрывшей плоть Анны.

Прошла всего пара минут, прежде чем Анна застонала, сотрясаясь в своем освобождении, прижимая к себе Бена, пока его рот продолжал пировать на ее киске.

Телефонная трель раздалась внезапно, прерывая их небольшую вечеринку.

Оба брата обняли ее, поглаживая и лаская по спине и ягодицам, затем сказали, что будут ждать внизу на ужин, потому что Уайт был уже на подходе.

Медленно, все еще чувствуя себя немного дезориентированной, Анна начала одеваться.

\*\*\*

– Мы наблюдаем за этим местом по двадцать четыре часа в сутки. Чего, мать твою, мы ждем? – прошептал Винни, взвинченный из-за того, что они столько времени торчали посреди поля с биноклями в руках.

– Ты должен набраться терпения. Или я единственный вижу тут больше дюжины ковбойских задниц и городского шерифа? По мне так он совсем не похож на тупую деревенщину, – ответил Джейк, вновь поднимая бинокль.

– Да пошло она все на хрен! Как только увидим ее одну и поймем, что у нас есть шанс, хватаем и валим к черту отсюда. И с меня уже достаточно этих полей и проклятой деревенской одежды, которая просто ставит крест на моем стиле. Как только они носят эти долбанные термостойкие накидки?

Джейк рассмеялся.

– Тебя это достало, потому что твой нос привык к загрязненному воздуху мегаполиса, а не к чистому деревенскому. Хотя для твоего здоровья было бы полезней, живи ты тут.

– С постоянным запахом коровьего дерьма? Я, мать твою, так не думаю.

– Эти мужики постоянно вьются вокруг нее. Нам стоит подождать ночи, когда рабочие свалят в бараки, или подловить девчонку во время ее рабочего дня в ресторане.

– Забрать ее в ресторане довольно рискованно, разве что войти через задний вход, начать пальбу, схватить ее и валить на всех порах из города. В городе всего три представителя закона. Мы могли бы сначала порезать шины на их машинах.

– Это чертовски тупая идея. В городе полно народу. Это просто какой-то долбанный Мэйберри[[4]](#footnote-4) со всем его дерьмом. Нет. Мы заберем ее отсюда.

– Я уверен, что она трахается с этими тремя мужиками, включая шерифа, я просто знаю это.

– Да это какой-то совершенно спятивший город. Мы же пару раз видели в городе женщин, гуляющих в компании более чем одного мужчина. Да тут все просто свихнулись на полигамии.

– Тут все просто свихнулись, точка. Я не позволил бы кому-то другому трахать мою жену.

– Ты настолько полон дерьма. Ты же сам предложил Маркусу и мне Анну, если мы только захотим.

– Она не моя гребанная жена. Я просто собираюсь использовать ее тело, чтобы вернуть деньги.

– Это полная хрень. Как только тебе представится шанс, ты трахнешь ее и оставишь себе. Я знаю тебя с окончания долбаной школы. А теперь, мать твою, заткнись, и используй этой чертов бинокль за двести баксов, на покупке которого настоял именно ты, и молись, чтобы сегодня была именно та самая ночь. Я хочу вернуться в Нью-Йорк.

# **ГЛАВА 16**

На часах было семь вечера. Они только закончили ужинать и сидели на крыльце.

Стейси, Эрик и Бен присоединились к ним по просьбе Уайта. Солнце садилось, и темнота постепенно накрывала двор, не считая мягкого света, который лился от фонарей, стоящих на углу дома Макса и Эрика.

Стейси рассуждала про детскую, и Анна предлагала ей различные варианты цветовой гаммы и тематик для оформления комнаты. Они хихикали, явно наслаждаясь моментом, и Уайт чувствовал, как все в нем сжималось от того, что ему придется стать тем, кто скажет Анне плохие новости.

Уловив момент, когда беседа на минуту затихла, он решил заговорить. Все замолчали.

– Анна, мне сегодня позвонили на работу.

Анна перевела на него взгляд своих красивых огромных карих глаз, стоило только Уайту произнести эти слова. Он любил ее, будь оно все проклято, и необходимость произнести все до конца убивала его.

– Это был детектив из Нью-Йорка.

– Что?

Уайт наблюдал, как Анна обвела взглядом всех сидящих вокруг, и на ее лице появилось осознание того, что что-то происходило. Она сцепила руки на коленях и с трудом сглотнула.

– Это о твоем отце.

Анна сидела на одном месте, не шелохнувшись, пока Уайт пересказывал все, что поведал ему детектив. Только ее глаза распахнулись еще шире, когда он упомянул, что ее подозревали в убийстве, но Уайт быстро объяснил, что донес до полиции Нью-Йорка истинное положение вещей. Когда он закончил свой рассказ, Анна все еще не проявляла ни единой эмоции или реакции на его слова.

Стейси погладила ее руки, и Анна вздрогнула от этого прикосновения.

– Анна, милая, поговори с нами, – попросила Стейси, но Анна не ответила.

– Детка? – произнес Чарли, и лишь тогда Анна посмотрела на каждого из них.

– Если вы простите, то мне необходимо пару минут побыть в одиночестве, – сказала она, вставая.

– Я пойду с тобой, – сказал Бен, поднимаясь со стула.

Анна подняла руку, останавливая его.

– Нет. Мне просто нужна пара минут... пожалуйста? – затем она вышла на крыльцо и пересекла двор, скрывшись в ночи.

Звук хлопающей двери эхом раздавался в тишине окружавшей их ночи.

\*\*\*

– Твою мать! Не думаю, что ей следует быть одной, – озабоченно сказал Чарли, поднявшись, и начал ходить из стороны в сторону.

– Ей просто нужна пара минут, Чарли. Это можно понять, – ответил Уайт.

– Она не выказала никакой настоящей реакции. Я не имею ни малейшего представления о том, что Анна на самом деле думала, она выглядела такой оцепеневшей, – добавил Бен.

– Думаю, она просто потеряна. Она только смирилась с мыслью, что отец никогда не любил ее. Она провела годы, заботясь о нем, обеспечивая их семью. А теперь он убит, и Анна не может понять, должна ли она испытывать радость или горе, – произнесла Стейси, поднимаясь.

В комнате воцарилось молчание.

– Давайте дадим ей немного времени, а затем пойдем за Анной, – предложила Стейси, и мужчины согласились с ней.

\*\*\*

Анна успела отойди довольно далеко от дома, прежде чем осознала это. Река, возле которой она рассказала Стейси свою историю, стала значить для Анны что-то особенное. Лунный свет попадал на реку, бликами играя на ровной водяной глади.

Анна обхватила себя руками, ожидая, когда же начнет плакать, но слез не было.

Она не могла выдавить из себя и слезинки по человеку, который разбил ее сердце, почти разрушив способность Анны доверять кому-либо, даже если он стоил доверия. Хэнк Паркер был обыкновенным старым сукиным сыном. Нечестный, подлый, готовый всегда обидеть, и ему было безразлично жива она или мертва, пока Анна приносила деньги в дом. Он избавился от нее при первой подвернувшейся возможности.

Хотя, какая-то небольшая часть ее чувствовала себя опустошенной. Возможно, из-за того, что Хэнк оставался ее последним живым родственником. Эта мысль, наконец, заставила слезы набежать на ее глаза.

Но затем Анна подумала о Стейси и мужчинах, оставшихся в доме. Если бы не их дружба, то Анна никогда бы не оказалась здесь и не встретила Уайта, Чарли и Бена.

Улыбка появилась на ее губах, когда она вытерла слезы и глубоко вздохнула.

Через мгновение что-то насторожило Анну, она была готова поклясться, что ощутила запах мужского средства после бриться.

Еще раз быстро втянув носом воздух, Анна почувствовала, как что-то в ее груди сжалось. Это был тот же одеколон, что и у мужчин в Нью-Йорке. Она оглянулась, но вокруг не раздавалось ни звука, и запах, казалось, исчез.

Пару секунд до Анны доносились лишь ее собственное сердцебиение и шум природы вокруг, когда она все же расслабилась. Это всего лишь игры ее воображения. Ее отец умер, и предыдущую жизнь в Нью-Йорке можно было считать официально законченной.

У нее все будет в порядке. У нее были друзья, новая работа, крыша над головой и она была влюблена. Это чувство завладело ей в ту же минуте, как она позволила себе узнать каждого из братьев Кантрелл получше. Она поняла это и приняла, как и то, что ее мужчины были ковбоями. Они были великолепными, сексуальными и надежными. Требовательными во всем, особенно в спальне.

– Анна!

Услышала она голос Стейси вдалеке. Глубоко вздохнув, чтобы ответить, Анна повернулась, когда огромная твердая ладонь накрыла ее рот, в то время как чья-то вторая рука обвилась вокруг ее талии.

В тоже мгновение Анна поняла, что это не был кто-то из ее мужчин.

\*\*\*

– Привет, красавица. А мы тебя ждали, – прошептал мужчина ей прямо на ухо, потираясь своей эрекцией о спину Анны. Она вновь ощутила запах его одеколона. Он ей не показался, негодяй и вправду был тут, чтобы забрать ее.

Анна была так напугана. Она помнила этот голос. Как они нашли ее?

Она напряглась в его руках, когда похититель усилил хватку. Анна слышала, как Стейси приближалась к ним. О, Боже, нет! Ребенок. Она не могла позволить им причинить подруге вред.

– Твоя симпатичная подруга идет к нам. Может мой напарник прихватит ее для себя. У нее тоже очень впечатляющие формы, – прошептал он.

Анна затрясла головой.

– Нет? Не хочешь, чтобы мы и ее с собой забрали? Тогда сотрудничай с нами и не издавай ни звука, или она умрет.

Анна замерла на месте, пытаясь дать понять бандиту, что согласна на его условия.

– Боже, я б с радостью трахнул тебя прямо тут, прижав к дереву. Если бы эта сучка не подошла так близко, я бы так и сделал. Но думаю, что смогу подождать еще немного, – произнес ублюдок, оттаскивая Анну все дальше от того места, где находилась Стейси.

Его напарник держался поблизости. Они не использовали фонариков, что заставило Анну подумать, что преступники прекрасно знали, куда надо было идти, а значит, следили за ней давно.

Она была так напугана. Но Анне было необходимо сосредоточиться на том, чтобы обезопасить Стейси. Как только она сможет увести мужчин подальше от подруги, она начнет думать и о собственном спасении, и попробует сбежать от похитителей, как только ей представится такой шанс.

Где-то вдали Анна услышала голос Уайта, а затем Бена и всех остальных. Они искали ее. Были ли они достаточно близко к Стейси, чтобы защитить ее? Анна не могла рисковать, если это все же было не так. Сердце громыхало в груди. Она была в ужасе, но продолжала беспокоиться о подруге и ее ребенке, так что не оказывала никакого сопротивления.

Они прошли через густую поросль кустарников и деревьев, прежде чем выйти на поляну. Анна никогда не заходила так далеко, поэтому даже не представляла, где именно они находились или на каком расстоянии от дома или главной дороги были.

– Нам лучше двигаться быстрее, Винни. Маркус попросил не оставлять за собой слишком много трупов.

– Мы почти выбрались. Ты поведешь, так чтобы я и моя женщина могли познакомиться поближе, – бросил Винни, а затем одной рукой обхватил грудь Анна, а вторую просунул ей между ног. Она отбросила его руку, а затем отпрыгнула в сторону, но прежде чем успела убежать, второй мужчина схватил ее за волосы, оттаскивая обратно. Анна закричала от боли.

Винни ударил ее по лицу, заставляя отлететь в сторону и рухнуть в грязь.

\*\*\*

– Стейси, ты нашла ее? – спросил Эрик, когда вместе с Максом присоединился к ней возле реки.

– Нет. Черт, куда она могла уйти?– спросила Стейси, теперь она была не на шутку озабочена.

– Эй, есть тут какие-нибудь следы Анна? – спросил Чарли, появляясь вместе с Уайтом и Беном.

Макс, Эрик и Стейси покачали головами.

Уайт стал осматриваться вокруг, изучая местность возле реки.

– Она бы не убежала, не пойми куда. Мне не нравиться появившееся у меня предчувствие, – заметила Стейси, когда Эрик прижал ее к себе.

– Подождите, слушайте... вы слышали это? – спросил Чарли.

Все замолчали.

– Звук похожий на крик, – ответил Бен, и Кантреллы бросились в сторону полей.

– Мы возьмем грузовик! – бросил Эрик, все еще удерживая Стейси за руку. Макс побежал к дому, чтобы взять ключи от машины.

– Твою мать! Мы никогда не должны были позволять ей уходить! – крикнул Бен.

– Давай просто доберемся до Анны. Будь все проклято, хотел бы я сейчас иметь при себе фонарь, – заметил Чарли, пока они неслись мимо деревьев, так быстро, как только могли.

\*\*\*

Винни поднял Анну с земли и толкнул к машине. Она вся сжалась от боли, налетев спиной на металл.

– Ты меленькая сучка! Прекрати пытаться сбежать! Ты моя, и никуда от этого не денешься! – он вновь ударил ее, только в этот раз по щеке, а не по губам. Анна почувствовала вспышку боли, но внутри нее зародилось и кое-что другое. Она была очень зла, хотя и напугана, и совершенно не желала уезжать отсюда. Не хотела, чтобы негодяи победили, увозя ее прочь от Чарли, Бена и Уайта.

– Я не твоя! Я не уеду с тобой, – закричала она.

Винни ухмыльнулся, когда Джейк закричал ему забираться в машину.

Подонок схватил Анну за волосы, но она продолжала пинаться и кричать, сражаясь с ним изо всех сил. Она вцепилась в него ногтями, до крови раздирая его плоть. Анна орала во всю мощь своих легких, когда Винни запихивал ее на заднее сидение автомобиля.

Протянув руки за себя, Анна схватилась за дверную ручку, чтобы попытаться выбраться, но Винни ударил ее в живот. Закричав, она все еще продолжала с ним бороться, не выпуская ручки из ладони.

Каким-то образом, Анне удалось открыть ее, когда Винни разорвал рубашку на ней, и она полетела на землю головой вперед.

Она сильно ударилась щекой и виском, приземлившись, потерявшись на секунду, прежде чем кто-то схватил ее и поднял наверх.

Стоило ей только понять, что это был именно Джейк, как он дернул ее вперед, со всей силы ударяя головой о металлический бок машины.

\*\*\*

– Я слышал ее там, вон там. Твою мать, что они с ней делают? – выдал Чарли, пока они неслись вперед, вслушиваясь в крики Анны, адреналин бурлил в крови у мужчин.

Уайт достиг поляны первым и зарычал, увидев, как незнакомец приложил Анну головой о машину. Она была похожа на сломанную куклу, когда рухнула на землю.

– Убирайтесь от нее! – прокричал Уайт, нападая на первого похитителя и начиная наносить по нему удары.

Чарли побежал к Анне, когда Бен обежал вокруг автомобиля, добираясь до второго мужчины, впечатывая ему кулак в челюсть.

Вдалеке послышался рев мотора грузовика и звук сирены.

Эрик и Макс выпрыгнули из их машины с ружьями в руках, останавливая Бена и Уайта от убийства двух подонков.

\*\*\*

Стейси закричала, а затем зарыдала, когда увидела всю эту кровь и Анну, лежащую на земле, словно она была мертва.

Уайт и Бен тут же подошли к Анне.

– Она жива? – потребовал ответа Уайт.

– Я могу уловить очень слабый пульс. Дерьмо! Ты видел, насколько сильно он ударил ее о дверь. Боже, я думаю, что все довольно плохо, – сказал Чарли.

– Скорая уже едет, – добавил Эрик, стоящий в нескольких футах от них. И почти сразу показались три патрульных машины и парамедики, они приближались к ним с другого конца поля.

Врачи сразу же опустились возле Анны, осматривая ее раны.

Все вслушивались в слова, которые они быстро говорили в рации.

– Нам срочно нужен вертолет. Пациент в критическом состоянии, сильная черепно-мозговая травма и отек, опасно низкое кровяное давление. Велите хирургам готовиться, ориентировочное время прибытия двадцать минут, – произнес парамедик, пока они готовили Анну к погрузке в вертолет.

– Что происходит? Что они подразумевают под «срочно нужен вертолет»? – спросила Стейси.

– В какую больницу вы ее повезете? – поинтересовался Чарли.

– Харман Мемориал, сэр, – ответил врач, и Чарли почувствовал, как что-то сжалось у него в животе. Это была очень большая больница, в которую отвозили любого, будь у него необходимость в ампутации, повреждения головы и спины, или даже волчанка. Но кроме всего прочего она находилась в часе езды от них.

Пару минут спустя, они услышали звук подлетающего вертолета, который начал приземляться возле них.

Бен, Уайт и Чарли поцеловали Анну, прежде чем носилки с ней внесли в ожидающий транспорт.

Врачи не позволили никому полететь с ней вместе.

Уайт вытащил свой значок.

– Я шериф, и это моя женщина. Пожалуйста, позвольте мне поехать с ней, чтобы она не оставалась в одиночестве.

Пилот кивнул, и Уайт забрался к Анне, а следом за ним медики.

Он встретился взглядом с братьями, пытаясь сдержать слезы, навернувшиеся на глаза.

\*\*\*

– Давайте выдвигаться. Нам потребуется час, чтобы добраться туда на машине, – сказал Макс.

– С эскортом из полиции штата нам понадобиться в два раза меньше времени, – возразил Эрик, нажимая на клавишу быстрого набора на телефоне.

– Давайте вернемся в дом, соберем вещи и поедем к Анне так быстро, как только сможем, – ответил Чарли, и они все вместе направились к машине.

# **ГЛАВА 17**

Уайт сидел в районной больнице уже около часа, когда приехали его братья и кузены.

– Как она? Что они говорят? – спросил Чарли после того, как обнял брата. Бен, Эрик, Макс и Стейси последовала его примеру.

Он пожал руки мужчин и ответил:

– Я пока ничего не знаю. Медсестры завезли ее в палату, а мне велели ждать в коридоре. Ее осмотрят сразу же, как только освободится врач.

– Она была без сознания? – спросил Чарли.

Уайт утвердительно кивнул головой.

– Черт! – воскликнул он, и запутался пальцами в своих волосах.

– Что случилось, Чарли? Почему ты спросил об этом? – ахнула Стейси, схватив его за руку.

Мужчина перевел на нее взгляд, и в его глазах вспыхнули печаль и беспокойство.

– Черепно-мозговая травма, чем дольше она остается без сознания, тем хуже это отразиться на ее состоянии.

– Что, черт возьми, за мудак настолько сильно ударил ее головой о дверную раму, – сглотнув, прошептал Бен и отвернулся от всех. Уайт заметил слезы в глазах брата. Его съедало заживо волнение за Анну.

– Лучше не делать поспешных выводов. На данный момент мы может лишь ждать, пока не выйдет врач и не расскажет нам о ее состоянии, – заявил Уайт, и все согласились с ним.

\*\*\*

Спустя два часа в зале ожидания появилось еще больше посетителей. Мэри и Джек принесли из своего ресторана «У Франсин» еду и напитки для всех собравшихся. Так же пришли работники с ранчо, владельцы магазинов и просто друзья. Когда прибыл доктор Джонс, он направился прямо к медсестре с южным говором, сидящей за стойкой регистрации, и смог попасть в закрытые комнаты, куда не пустили остальных.

– Доктор Джонс сообщит нам, как она, – прошептал Эрик, сжимая Стейси в своих объятиях.

Все повернулись, когда вышли доктор Джонс и еще один врач, одетый в белый халат. Казалось, мужчина немного растерялся от толпы, которая ожидала в зале.

Доктор Джонс что-то шепнул ему и указал в направлении Уайта, Бена и Чарли.

– Я – доктор Мартин, специалист по черепно-мозговым травмам, – он потянулся и пожал руку каждому мужчине.

– Для начала, позвольте мне заверить вас, что мы проделали очень хорошую работу с Анной. Она получила всю необходимую помощь, и теперь мы внимательно наблюдаем за ее состоянием. Медбратья вовремя рассказали, каким образом она получила травму, и это помогло мне выбрать лечение, которое дает надежду на ее выздоровление.

– Она очнулась? – спросил Бен.

– Нет. Пока нет, и это меня беспокоит.

– Иисус! Вы можете еще что-то сообщить нам? – поинтересовался Чарли.

– Она поправится? Есть шанс на полное восстановление? – прошептала Стейси.

– Не могу сказать со сто процентной уверенностью, что у Анны точно не возникнет никаких осложнений. Девушка очень миниатюрная, и такой удар в любом случае вызовет определенные проблемы.

– Какие? – спросил Уайт.

– В первую очередь я беспокоюсь о том, что она до сих пор не пришла в сознание. Чем дольше проспит Анна, тем серьезней будут повреждения.

– Боже Мой! А нельзя проверить ее на КТ или МРТ? – возмутилась Стейси.

– Мы как раз этим и занимаемся. На данный момент не выявлено никаких ушибов головного мозга. Обычно в результате такой травмы идет повреждение мозговой ткани, что в свою очередь приводит к контузии. Иногда возникает кровотечение, которое может очень серьезно повредить.

– А оттек спал? – поинтересовался доктор Джонс.

– С тех пор, как она попала в больницу, оттек не уменьшился. Как вы знаете, доктор Джонс, характерная черта, отличающая ушибы от сотрясений – это их локализация. Как только мы сделаем КТ и МРТ, то все выясним.

– То есть мы сможем хоть что-то узнать только после всех тестов?

Врач кивнул.

– Мы можем увидеть ее? – прошептал Уайт.

Врач с сомнением посмотрел на доктора Джонса.

– Если только на пару минут. Но не более. Скоро мы получим результаты анализов, а затем начнем разрабатывать курс лечения для восстановления Анны.

Мужчины пожали ему руку и проследовали за ним в реанимацию.

\*\*\*

Медсестра разрешила заходить в палату только по одному, и Уайт вошел первым, впрочем, Чарли и Бен могли наблюдать за Анной через окно. Девушка была вся в проводах, а ее лицо в кровоподтеках и ушибах. Сердце Уайта ускорило свой ритм. Отморозки успели избить ее прямо перед его приходом, но главное – многие знали, что она попала в беду.

Они не сумели защитить Анну, когда она нуждалась в них больше всего. Уайт тяжело сглотнул, пытаясь сдержать эмоции.

Она выглядела такой бледной и хрупкой, с этими проводами, подключенными к ее телу. В комнате раздавался писк от приборов жизнеобеспечения. Все произошедшее казалось нереальным и пугающий. От вида раны на ее голове и отека, которым был так обеспокоен врач, на глазах Уайта выступили слезы.

Но так как у него было мало времени, он протер глаза и наклонился, чтобы поцеловать девушку в щеку, чуть ниже расплывшегося синяка.

– Я люблю тебя, детка. Пожалуйста, очнись и вернись к нам. Я не смогу без тебя жить, – прошептал он и вышел из комнаты, по его щекам все еще стекали слезы.

\*\*\*

Взглянув на брата, Чарли ощутил, как у него образовался ком в горле. Он никогда не видел, чтобы Уайт плакал.

Чарли прикоснулся к плечу брата, когда тот вышел из реанимации с опущенной головой.

Глубоко вздохнув, Чарли вошел в комнату и резко остановился.

– О, Господи, Анна! – прошептал он и прикрыл рот рукой от вида синяков, проводов и пищащих мониторов. Этот писк свидетельствовал о том, что у нее до сих пор билось сердце. Вроде бы это должно было успокоить Чарли, но наоборот привело его в ужас. На лице Анны были порезы и синяки, а рану на ее голове зашили и перебинтовали. Чарли молился, чтобы у девушки не было выявлено внутреннее кровотечение или черепно-мозговая травма. Сжав кулаки, он почувствовал, как по его щекам покатились слезы. Как же Чарли желал убить этих ублюдков. Они столько времени издевались над Анной, а он даже не удосужился быть там, чтобы защитить ее. Чарли с трудом сглотнул.

Медленно подойдя ближе, он ласково прикоснулся к руке Анны, а затем пробежался пальцами по одному из проводков.

Наклонившись, он нежно поцеловал ее в губы, рядом с очередной царапиной.

– Я люблю тебя, детка. Пожалуйста, выкарабкайся. Ты нужна нам.

Выпрямившись, Чарли вышел из комнаты и, вздохнув, встретился взглядом с Беном. Казалось, брат был вне себя от ярости.

\*\*\*

Бен направился в реанимацию и остановился, когда реальность произошедшего накрыла его с головой. Его женщина страдала от боли, у нее могли остаться шрамы на всю жизнь и все из-за двух чертовых нью-йоркских мафиози. Бен надеялся, что тот мудак, которого он избил, в итоге сдохнет. Он не желал, чтобы этот кусок дерьма получил второй шанс на жизнь. Сосредоточившись на Анне, Бен решил всеми возможными силами заставить ее очнуться.

Тяжело сглотнув, он сдержал подступающие слезы, чтобы не расплакаться, как чертов нытик. Наклонившись, он поцеловал ее в шею – единственное место, где не было ни одного повреждения.

– Анна, тебе бы лучше оторвать задницу от кровати, как можно быстрее, либо я накажу тебя и разукрашу эту маленькую попку, как красный сигнал светофора. Черт побери, я люблю тебя. Ты мне нужна. И я не поведусь на всю эту чушь. Ты – сильная женщина, так возьми себя в руки и приди в себя, – Бен стиснул зубы, пытаясь сдержать слезы.

Монитор сердечного ритма запищал чаще, демонстрируя увеличенный пульс Анны.

Бен резко выпрямился, когда в комнату вбежала медсестра, проверяя монитор и Анну.

– Что вы сделали? – грубо спросила она.

Бен ощутил вину, ведь своими репликами он ухудшил состояние девушки.

– Черт! – воскликнул он, зарывшись пальцами в свои волосы. Медсестра коснулась его предплечья.

– Нет, сэр, это не плохо. Что бы вы не сказали, это подействовало на нее. Теперь присядьте и вновь заведите с ней разговор. А я пока приведу врача.

– Лучше позовите моих братьев. Они тоже помогли, – заявил он.

Бен наблюдал за тем, как убегает медсестра, и внезапно его переполнила уверенность. Он наклонился и вновь зашептал, что сделает с Анной, когда она вернется домой – на ранчо «Трипл К».

\*\*\*

Чарли и Уайт ждали Бена за дверью в палату. Затем они услышали какую-то возню, и к ним выбежала медсестра, с требованием вернуться в реанимацию.

Уайт окинул Чарли взглядом, обнаружив, что его брат пришел в ужас.

Когда они зашли в комнату, то увидели, как Бен, склонившись над Анной, что-то шептал ей на ухо.

– Ваш брат разговаривал с девушкой, и от этого ее сердцебиение участилось. Это шанс на полное пробуждение. Чем раньше это случится, тем лучше это отразиться на ее здоровье.

Уайт и Чарли быстро пересекли комнату и встали рядом с Беном. Они едва все поместились возле ее кровати и выслушали объяснения младшего Кантрелла.

– Сукин ты сын! Наша женщина лежит с угрозой гребаного повреждения мозга, а ты обещаешь надрать ей зад! – в недоумении воскликнул Уайт.

Бен самодовольной ухмыльнулся и продолжил нашептывать Анне угрозы, при этом ласково поглаживая ее руку.

Уайт нежил ладонь Анны, а Чарли ласкал ее кожу. Все трое постоянно добавляли комментарии к эпатажным сексуальным фантазиям Бена, которыми он угрожал Анне.

– Если медсестра или врач услышат, о чем мы разговариваем, то сразу же выгонят нас из палаты, – рассмеялся Уайт.

– Меня это совершенно не волнует. Я люблю ее, – выпалил Бен.

Уайт и Чарли улыбнулись.

– Я тоже люблю ее, – в унисон проговорили оба мужчины и дружно рассмеялись.

Бен нежно пробежался по щеке Анны и прошептал:

– Вот так-то, Анна. Возле твоей кровати навзрыд рыдают трое взрослых мужчин. И поверь, такое не так-то часто и встретишь. Поэтому жди пару дополнительных шлепков по своей заднице. Ты должна осознать, что мы пойдем на все, лишь бы удержать тебя в «Трипл К» – он замолчал, перевел взгляд на братьев и добавил: – Все что угодно, ради любви к Анне.

– Все что угодно, – добавил Чарли.

– Все что угодно, – прошептал Уайт.

Когда они вновь посмотрели на Анну, то заметили, как ее ресницы затрепетали.

– Она проснулась! – воскликнул Бен, и по его щекам наконец-то покатились слезы. Теперь он не пытался сдержаться, это уже не имело значения. В этот момент он осознал, что их Анна выздоровеет.

# **ГЛАВА 18**

Каждый день проходил с огромным количеством анализов и тестов, пока врач, наконец, не решил, что здоровью Анны больше ничего не угрожает. Она получила сильное сотрясение мозга, которое вызывало постоянную рвоту, из-за чего ей пришлось увеличить дозу лекарств, чтобы избежать обезвоживания.

Анна страдала головными болями, головокружением и размытым зрением, но врач утверждал, что это было нормально и после такой травмы стоило ожидать, что все симптомы не исчезнут еще как минимум месяц. К тому же из-за того, что у нее не было признаков амнезии, доктор ожидал полного выздоровления.

Прошло уже три недели, и, наконец, Анну выписали из больницы, теперь она могла вернуться домой, под присмотр доктора Джонса и доктора Чарли Кантрелла.

Ее мужчины наблюдали за ней днем и ночью, сменами, пока один сидел около ее кровати, другие работали и присматривали за ранчо. Так же к Анне постоянно заглядывали Стейси, Эрик, Макс, Джек и Мэри. Анна обрела семью, которая любила ее, а она обожала их в ответ.

Джейка и Винни привлекли к уголовной ответственности за покушение на убийство, нападение с отягчающими обстоятельствами и убийство Хэнка Паркера. А дальше они получили то, что заслужили. После побоев, нанесенных Беном и Уайтом, Винни и Джейк долго лечили сломанные челюсти, ребра, порезы и синяки. Как только они вышли из больницы, то были сразу заключены под стражу, а во время бандитской драки во дворе тюрьмы оба мужчины были убиты. Детективы из Нью-Йорка заявили, что расследование еще не завершено. Но, по крайней мере, теперь Анна могла спокойно спать по ночам, зная, что эти отморозки никогда больше не смогут причинить вред ей или ее семье.

\*\*\*

Анна растянулась на кровати после того, как приняла горячий душ и переоделась в черную футболку шерифа Уайта.

Она обожала комфорт, который ощущала, когда находилась в доме своих мужчин. Кантреллы расставили на прикроватные тумбочки вазы со свежими полевыми цветами и распахнули окна, впуская теплый летний ветерок в комнату.

Поудобней устроившись и закрыв глаза, Анна услышала шаги, кто-то поднимался по лестнице.

– Анна!

– Я здесь! – откликнулась девушка, она продолжала лежать с закрытыми глазами, наслаждаясь голосом Бена, разносившимся эхом по этому уютному дому.

Войдя в комнату, он снял сапоги и медленно забрался на кровать. Анна вновь услышала звуки шагов – это зашли Чарли и Уайт в форме шерифа. Он же ушел на работу полчаса назад, черт возьми, почему тогда он вернулся?

Анна рассмеялась, когда Бен не спеша раздвинул ее ноги и опустил между ними свою голову.

– Эй! – воскликнула она, обхватывая его за щеки, чтобы остановить, хотя на самом деле совершенно этого не желала. Анна уже очень долго ждала, когда они соберутся заняться с ней любовью, но мужчины все никак не решались, боясь причинить ей боль. Рана на ее голове будет выглядеть плохо еще в течение нескольких месяцев, поэтому им, в конце концов, придется преодолеть свой страх.

Взглянув на братьев, Анна была приятно удивлена, заметив, что они начали раздеваться с рекордной скоростью.

– Сегодня мы разговаривали с доктором Джонсом, – заявил Бен, подняв бровь и улыбнувшись, демонстрируя игривые ямочки на щеках. Бен подкрепил свои намерения действиями, лизнув половые губы Анны и погрузив язык в ее лоно, задевая зубами клитор.

Уайт быстро забрался на кровать, демонстрируя свой набухший член, который доставал до его пупка, он захватил ее губы в страстном поцелуе. Толкнувшись языком в глубину ее рта, Уайт обхватил ладонями голову Анны, вынуждая ответить на его обжигающий натиск.

Девушка ощутила, как с другой стороны к ее щеке прикоснулся Чарли, в это время Уайт проложил дорожку из поцелуев по ее шее к груди. Чарли поглаживал свой член, массируя вторую грудь Анны.

– Черт, детка, ты так хороша на вкус. Я так скучал по этому деликатесу, – заявил Бен и сел, стягивая собственную одежду.

Чарли и Уайт ласкали ее тело, Бен же в этот момент потянул Анну на себя, прямо к своему твердому члену. Когда он оказался у нее внутри, она откинула голову и застонала от восхитительного ощущения.

– Боже, как же я тосковала по вам, – прошептала она, когда Бен потянул ее за соски, вынуждая девушку выгнуться и теснее прижаться к его телу.

– Я тоже скучал по тебе, детка. Ты такая узкая и обжигающая. Я люблю тебя, – пробормотал Бен, потянувшись к Анне с поцелуем.

Она почувствовала, как Уайт, за ее спиной, пробежался пальцами возле входа в ее лоно, а затем скользнул к сфинктеру. Смазав ее анус, мужчина толкнулся в нее пальцами, растягивая, и уже через мгновение его пальцы заменил член.

Анна закричала, извиваясь, когда Бен и Уайт стали все глубже проникать в ее тело.

Распахнув глаза, Анна обхватила рукой член Чарли и глубоко вобрала его в рот, ведя себя так же игриво, как и ее мужчины.

– Черт, я люблю эту задницу также, как и всю тебя, детка! – воскликнул Уайт, все жестче вколачиваясь в ее зад.

Анна застонала с членом Чарли во рту и стала сосать еще усерднее, она с каждой секундой все ближе приближалась к краю.

Чарли схватил ее за волосы, руководя и ускоряя темп. Он грубо двигал своим стальным стержнем, но Анна не отставала, постоянно поддаваясь ему навстречу.

– Я обожаю трахать твой рот, Анна, – закричал Чарли и взорвался в своем освобождении.

Она начисто вылизала его плоть, именно так, как ему нравилось.

– Я люблю тебя, малышка, – прошептал Чарли и подарил Анне долгий поцелуй.

Уайт ускорился, входя в Анну поочередно с Беном, она чувствовала, как в ее теле закручивался по спирали оргазм.

*Шлеп!*

Анна вскрикнула, шокированная ударом по ее заднице, который мгновенно толкнул ее за край, вынудив закричать в экстазе. Уайт последовал за ней, а затем и Бен.

Мужчины медленно покинули ее тело, Анна расслабилась в объятия Бена, и он громко, так чтобы услышали братья, прошептал:

– В этот раз победа за мной, милая, – подразнил он, приласкав ее ягодицу.

Анна оперлась на локоть, и не спеша пробежалась второй рукой по его телу, к члену и яйцам. Сжав их, она поцеловала сосок мужчины, а затем прикусила его, притом сильнее, нежели ожидал Бен.

– Эй!

– Вот так, – прошептала она, затем соскользнула вниз по его телу и вобрала в рот член Бена. Чарли и Уайт засмеялись.

– Анна... вспомни те наказания, о которых мы говорили в больнице... – пробормотал Бен. Его внимание полностью сосредоточено на движениях Анны. Она невинно распахнула глаза, а затем улыбнулась и продолжала сосать стержень мужчины, призывно поднимая задницу перед остальными братьями.

– Черт возьми, женщина! – ахнул Чарли.

– Кажется это вызов для меня, – воскликнул Уайт и встал позади Анны, погладив каждую ягодицу, он поцеловал ее зад, готовя девушку для своего проникновения.

Анна застонала.

– Думаю, ей нравится это, – заявил Чарли.

– Вообще-то я стремлюсь угодить женщине, особенно когда дело касается нашей Анны, – прошептал Уайт, толкаясь и глубоко входя в ее тело.

\*\*\*

Анна улыбнулась, наслаждаясь любовью своих мужчин. Понимали они или нет, но братья завоевали ее сердце. Анна была благодарна за такой шанс, который предоставила ей судьба. Они были вместе, и у нее, наконец-то, появился дом и место, где ее любили.

Анна осознавала еще с первой совместной ночи, что пойдет на все ради любви к Чарли, Бену и Уайту Кантреллам. Это были ее ковбои. Она обожала заботиться и постоянно поддразнивать их, особенно когда они оказывались в спальне.

***Конец***

***Внимание!***

***Текст предназначен только для ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст, Вы несете ответственность в соответствие с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды.***

***Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.***

1. Да, сеньор? (исп.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Синьорита… спасибо. (исп.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Джон Джозеф Готти Младший – босс семьи Гамбино в 1986—1992 годах, получил прозвище «Тефлоновый дон», так как длительное время ему удавалось избегать наказания. Взошёл на «трон» после убийства 16 декабря 1985 года предыдущего босса семьи – Пола Кастеллано, которое сам же и заказал. [↑](#footnote-ref-3)
4. Маленький городок с одним светофором из телевизионного шоу Энди Гриффита. [↑](#footnote-ref-4)