****

**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.*

**Пушистый запрет**

Пушистая сладкая страсть

**Милли Тайден**

8 глав

**Над книгой работали:**

**Переводчик:** Оксана   
**Редактор:** Алена

**Вычитка:** Мария  
**Обложка:** Кира

**Аннотация**

Пенелопа Медина имеет страх сцены размером с Техас. Поэтому, когда ее босс подписывает ее и ее подруг на Аукцион Холостяков для их некоммерческой деятельности, эта пышная девушка готова уволиться. Не считая того, что она любит свою работу. Хорошо, что она может сделать так, что ее помощник купит ее. Проще простого... или нет.

Итан Синклер и его медведь уже несколько лет хотят найти свою пару. Она бросила его, потому что он ей не доверял. Теперь, он, наконец, организовал способ заставить девушку посмотреть на него другим взглядом. По крайней мере, он надеется, что она это сделает, прежде чем попытается убить его за то, что потратил целое состояние за несколько часов с ней.

Гнев, страсть и разочарование разгорятся до взрывных высот. Веселый вечер для благотворительности превратится в непредвиденный второй шанс. Пенни воспримет его слова как истину или закроет дверь перед надеждой на будущее.

*Примечание для читателя: эта история содержит сцены обжигающе горячего секса. Если вам не нравятся развратные рассказы, то вы можете пропустить этот. Однако если вам нравятся медведи, которые не могут насытиться своей аппетитной женщиной и плюс немного нахального юмора, то эта история для вас. Наслаждайтесь.*

**Глава 1**

Пенелопа Медина не знала, как сообщить плохие новости своим лучшим подругам. Обычно ситуации с решением проблем приводят ее в недоумение. Карина и Джули оживленно болтали в баре, где они всегда встречались в пятницу вечером. Запах дыма, ликера и дешевых духов наполняет это место. Поначалу девушки невзлюбили бар, но в прошлом году он стал их любимым местом для встреч после работы.

– Итак, – начала она, приподнимая к губам яблочный мартини и делая глоток, чтобы набраться смелости. – Мне нужно вам всем кое-что сказать.

Ее подруги перестали болтать о последнем выпуске в своей некоммерческой организации и обратились к ней.

– О-о, – сказала Кари, поднимая космополитен и выпивая. – Ты выглядишь так, будто собираешься сообщить нам плохие новости.

Так и есть. Черт возьми! Почему именно она должна это делать? Придурок Дейв должен был это сделать. Не Пенни. Она ни на что их не подписывала. Дэйв записал их, но каким-то образом Пенни должна объявить плохие новости.

– Пожалуйста, не возненавидьте меня.

– Вау! – Джули остановила ее. – Я уже могу сказать, что мне не понравится то, что ты собираешься сказать, так что подожди секунду, – Джулс жестом попросила налить ей бокал сангрии, и как только об этом позаботились, она выпила напиток. Затем поставила бокал на стол и причмокнула. – Хорошо, выкладывай.

– Клянусь, Джули, в один день ты упадешь на стол лицом, после нескольких таких напитков. Не знаю, как ты с этим справляешься, – Кари засмеялась.

– Дэйв записал нас на Аукцион Холостяков в воскресенье, – выпалила Пенни. Взяв пример с Джули, она выпила оставшееся мартини. Девушка вздрогнула от огненной жидкости, стекающей по горлу. Она никогда этого не делала. На самом деле Пенелопа не пьет, она часами просто нюхала свой бокал. Но сегодня вечером требуются решительные меры.

– Что значит, он нас записал? – Завизжала Карина.

Да. Это реакция, которую она ждала. Три пышнотелые девушки, работающие на крупнейшую некоммерческую природоохранную организацию в штате. Они нанялись работать на компанию, потому что любили животных, а не тусовки на сцене, продаваемые как куски мяса.

– Пенни, не хочу тебя расстраивать, но мы застенчивые большие девушки с не очень большим опытом отношений, – сказала Кари, ее карие глаза широко раскрылись.

– Да, и не просто большие, мы – коротышки. Не модели. Ни одна из нас не знает, что такое по-настоящему хорошее свидание, – Джули моргнула, поднимая бокал и жестом призывая снова наполнить его. – Не думаю, что стервозность хорошо сочетается с чем-либо.

– Мне все это известно. Честно говоря, я, наверное, удивлена больше, чем вы двое, что Дейв это сделал. Он знает, что мы чувствуем, находясь в центре внимания, – девушка вздохнула. – Но он сказал, что мы лучшие в сборе средств, и его жена предложила нам заполнить три пустых слота, оставшихся в списке.

– Разве не все места были заполнены? – Спросила Кари.

– Да, но случились разногласия с некоторыми добровольцами. По-видимому, Дэйв попросил их купить одежду, в которой они не чувствовали себя комфортно. Он сказал им одеть что-то сексуальное, потому что секс продается, и это принесет аукциону много денег.

– Какой придурок, – Джули покачала головой. – Итак, теперь мы выйдем на сцену и понадеемся, что какой-то бедный дрыщ купит нас или, будем выглядеть жалкими перед всеми этими людьми, никакого давления, да?

Вообще никакого.

– Мы всегда можем уволиться, – предложила Кари, ее плечи опустились. – Однако я не хочу увольняться. Я люблю свою работу.

– Да, я тоже, – сказала Джули, перекидывая через плечо длинную прядь черных как смоль волос. – Кто знал, что мы будем так хорошо выпрашивать у людей деньги.

Пенни провела пальцами по коленям. Она ненавидела, что Дэйв поставил их в такое неудобное положение.

Два года назад Пенни начала работать в «Вознесении Дикой Природы». Несколько месяцев спустя она встретила мужчину, в которого влюбилась. То же самое можно сказать и о ее подругах. Все мужчины – братья. Но ложь, отсутствие общения и обман разрушили их отношения.

Нотки грусти наполнили сердце. Почему она выбрала этот момент, чтобы вспомнить об Итане? Их отношения длились всего несколько месяцев. Наполненные похотью, романтикой и полуправдой. В конце концов, это убило их. Она отказалась спрашивать его о вещах, которыми он должен был с ней поделиться. Личных вещах.

– Послушайте... – девушка прикусила губу, подавив воспоминания об Итане и его голубых глазах. – Мы можем сказать нет, но он дал понять, что наши рабочие места на кону.

– Он блефует, – сказала Джули. – Мы лучшее, что у него есть.

– Да. Почему он хочет избавиться от нас, когда мы втроем получаем больше пожертвований, чем все в этом офисе вместе взятые? – Спросила Кари.

Официантка забрала пустые бокалы и принесла свежие напитки. Девушки никогда не заказывали больше одного или двух, но оказалось, что сегодняшний вечер будет вечером «прогулки домой пешком».

– Он не блефует, – Пенни ненавидела сообщать плохие новости своим подругам. – Он указал мне на трех ребят из очень состоятельной семьи, готовых потянуть за ниточки и дать нам пожертвование, о котором мы только мечтали.

– Дерьмо,– прорычала Джули. – Жопа. Полная жопа.

– Дайте мне пять минут наедине с Дэйвом, и я размажу его лицо, – пообещала Кари.

– Никого не надо увечить. Мы просто должны сделать это.

Джули с отвращением поморщила нос и поджала губы.

– Хорошо. Но если никто из вас не даст Дэйву по яйцам, если никто нас не купит, то я это сделаю.

Пенни придумала план.

– Этого не произойдет, – по крайней мере, есть что-то, что она могла сделать, чтобы помочь им всем на аукционе. – Я попрошу своего помощника, Чарли, купить нас троих. Я дам ему деньги, чтобы мы хотя бы не выглядели жалкими.

– Я удвою! – Усмехнулась Карина. – Не хочу, чтобы меня продали слишком дешево.

– О, боже, – Джули покачала головой.

– Все. Ты знаешь, что сделаешь то же самое, – Кари подняла глаза на Джули.

Улыбка отразилась на губах Джулс.

– Да, она действительно права. К черту Дэйва. Я просто сделаю свое ежегодное пожертвование.

Замечательно. Теперь все, что им нужно, чтобы их план сработал, и чтобы Чарли не оплошал.

**Глава 2**

Итан Синклер отвернулся от окна своего кабинета к двери. Его братья только что вошли. Три медведя-оборотня владели крупнейшей домостроительной компанией в стране, Строительная Компания Синклер.

– Почему ты позвонил нам? – Спросил Раф. Хотя они – тройняшки, идентичные физически, они совершенно разные личности. Итан отвечал за контракты. Он ежедневно взаимодействовал с клиентами и другими подрядчиками. Раф занимался строителями и материалами. А потом Эш. Он – пиарщик их компании. Эш помог создать их бренд и вывести компанию на новый уровень. Теперь они являются тремя из самых влиятельных людей в США. Все благодаря своим бывшим.

– Пенелопа, Джули и Карина, – сразу начал Итан.

– Что с ними? – Спросил Раф, засунув руки в карманы и сжимая челюсти. Он ненавидел говорить о Джули.

Эш не сказал ни слова. Он просто стоял там, скрестив руки.

– Хорошо. Я вижу, что это не будет легкой задачей, поэтому сделаю это просто. Эш знает, что мы являемся крупными донорами некоммерческой организации «Вознесение Дикой Природы». Я сделал это своим делом, что мы жертвуем анонимно каждый год, но директор, Тео, мой друг. Он – лев-оборотень, который очень благодарен за нашу помощь.

– Переходи к делу, – прорычал Раф.

– Хорошо. Дело в том, что они все трое работают на «Вознесении», и у нас есть шанс, если вы хотите принять его, возможно, исправить ситуацию с ними.

Эш поднял бровь.

– Как?

– Мы являемся основными спонсорами их аукциона холостяков в эти выходные. Тео удалось заполучить девушек в список на аукцион для свидания. Это означает, что у нас есть только один шанс убедиться, что наши пары прислушаться к нам. Один шанс изменить прошлое, – дерьмо. Произнесение этого вслух звучало еще более зловеще. Он хотел Пенни, но она бросала трубку при каждом его звонке. Она проигнорировала его визиты и зашла так далеко, что сменила номер. Да, он облажался по-крупному. Это его шанс вернуть ее. Год без нее был хуже любого ада. Итан ждал возможности вернуться в ее жизнь, и он знал, что его братья чувствуют то же самое к своим женщинам. – Давайте просто скажем, у них нет выбора, кроме как поговорить с нами. Я все подстроил и обговорил с Тео, чтобы все получилось.

Раф двинулся вперед, его тело напрягалось с каждым шагом.

– Нет никакой гарантии, что это сработает. Они могут отказаться нас видеть. Или ехать вместе с нами.

Итан усмехнулся.

– У меня есть план, – он нажал кнопку на телефоне и сказал. – Кайл, иди сюда.

Его помощник, Кайл – молодой медведь с умением говорить, о чем угодно.

Кайл распахнул дверь и посмотрел на троих мужчин, прежде чем перестал улыбаться.

– Ты сказал им, что я куплю их женщин?

Раф издал глубокий рык.

– Будь осторожен мальчишка. Не хочу изуродовать твое лицо. Это единственное, что у тебя есть.

– Хочу, чтобы вы знали, у меня есть план, все проработано. Все, что вам нужно сделать, это оказаться в назначенном месте, – Кайл насупился. – Вы платите мне большие деньги просто так.

– Разве он не стажер? – Спросил Эш.

Итан засмеялся.

– Да.

– Хорошо, – признал Кайл. – Вы не платите мне, но как только эта миссия закончится, я ожидаю повышения и бонуса и, возможно, даже отпуск.

– Ты можешь ожидать, что твоя задница будет избита, если все не пойдет хорошо, – сказал Эш.

– Безобразие! – Проворчал Кайл.

– Мы чертовы медведи. Чего ты ожидал, сладких разговоров и роз? – Раф вклинился в разговор.

– Видите... – Кайл указал на Рафа, уставившись на Итана. – Вот почему Джули бросила эту задницу. Я не могу обещать, что она примет его обратно, Итан. Я не чудотворец. Кроме того, что если я ей понравлюсь?

– О, братец, – простонал Эш.

Раф сделал шаг навстречу Кайлу.

– Я…

– Раф, остановись! – Рыкнул Итан. – Он поможет, и вы позволите ему это сделать. Теперь дай им обоим информацию, которая им нужна, чтобы быть в нужном месте в нужное время, Кайл.

– Прекрасно, – сказал Раф. – Ты проживешь еще один день, мальчишка.

– Знаешь... – Кайл медленно отступил назад. – Если бы я не знал лучше, поклялся бы, что ты не улыбался с тех пор, как расстался с Джули.

– Думаю, тебе нужен другой план, Итан. Я убью этого ребенка, – сказал Раф.

Кайл выскочил из комнаты в одно мгновение. Он не глупый человек. Раф почти вдвое больше его. Все трое.

– Итак, что вы думаете о плане? – Итан спросил своих братьев.

– Думаю, что это может сработать, – Эш кивнул. – Даже если у нас будет только один шанс поговорить с ними.

– Мы уже должны были, признаться. Они не заслуживают вранья, – Итан крепко сжал свою ручку. Он хотел быть с Пенни. И ненавидел то, что отпустил ее, когда она поняла, что он что-то скрывает. Так вот, Итан не собирался провести еще один год, наполненный пытками, потому что он скучал по ней.

– Я не уверен, что правды будет достаточно с Джули, – Раф прошел к бару в правой части офиса Итана. Он налил три напитка и вручил по одному Эшу и Итану.

– Делай все, что нужно, чтобы вернуть свою женщину, Раф. Если только ты не хочешь продолжать жить без нее.

**Глава 3**

Пенни взглянула на самое сексуальное платье, которое у нее было. Cапфирово-синий корсет, демонстрировал ее большую грудь, от талии падал каскад шелка, подчеркивая изгибы. Первое платье, которое она купила после ухода Итана, думая о новых отношениях, спустя столько месяцев после расставания с Итаном. Она никогда его не носила. Ни разу. Ну что ж, этого должно хватить. Девушка не ходила на свидания. На самом деле, она вообще не встречалась с тех пор, как была с ним. Итан отвратил ее от всех мужчин. Его взгляд. Его поцелуи. Он был лучшим, и ей не интересно сравнивать кого-либо с ним. Кроме того, она все еще любила его. Нет никакого способа, чтобы Пенни могла чувствовать себя хорошо с кем-либо еще, пока она все еще хотела этого придурка.

Ее очередь подниматься на сцену. Девушка отодвинула занавеску в сторону, рассматривая столы, полные пар, уже знакомящихся друг с другом. Может быть, они остановят все, и она будет спасена.

– Ну вот!

Она повернулась лицом к Дейву и его жене. Обычно ей не нравился только Дэйв, но в этот момент она возненавидела и его жену. Тем не менее, Пи кивнула женщине, которая подарила ей искреннюю улыбку.

– Отлично выглядишь, Пенни.

– Благодарю, – ей удалось выдавить из себя слова. Она ненавидела быть на сцене. Именно поэтому ее работа была такой идеальной. Девушка только и делала, что звонила людям. Сходить на обед с одним человеком, ответственным за благотворительные взносы. Не встречалась с толпой или не выступала публично. Сердце начало биться быстрее, чем когда-либо.

– Твой выход, Пенни! – Она услышала, как кто-то сказал эту фразу.

Срань господня. Она не могла пошевелиться. Страх сцены убьет ее, а Пи еще даже не была на сцене.

– Давай, дорогая, – жена Дейва, Мередит, подтолкнула ее к сцене. – Нечего тут бояться. Ты делаешь что-то замечательное для благотворительности.

Точно. Благотворительность. Нужно напоминать себе об этом, иначе ее может стошнить. И насколько сексуально *это* будет выглядеть?

Шторы открылись и все начали хлопать. Справа от Пи показался директор «Вознесения Дикой Природы», он поднялся на подиум, и заговорил в микрофон.

– Теперь, прекрасная мисс Пенелопа Медина.

Пенни взглянула на толпу, но ей было трудно разглядеть людей из-за освещения. Она не ходила взад и вперед, как другие, вместо этого она стояла на том же месте, как статуя.

– Мисс Медина является одним из наших лучших менеджеров по развитию. Она любит танцевать под музыку восьмидесятых, когда никто не смотрит, и она поет в душе, – директор читал буклет.

Пи чуть не сломала шею, дергаясь, чтобы посмотреть на режиссера. Кто, черт возьми, сказал ему это о ней? По всей комнате разразился смех.

– Мисс Медина также является поклонницей мультфильма Том и Джерри, и ее любимое блюдо – мороженое и все, что связано с шоколадом, ванилью и карамелью. А теперь давайте откроем торги. Я слышу пятьдесят долларов?

Пенни не могла поверить, что кто-то рассказал о ней для дурацкого аукциона. Хуже всего было то, что она поняла, это не Дейв. Он не знаком с ней. Девушка немедленно отругает своих подруг. У нее достаточно компроматов, чтобы похоронить их обоеих. Итак, кто это сделал?

Она слышала, как кричал ее помощник Чарли. Сто долларов!

– У меня сто долларов от номера тридцать пять. Я слышу сто пятьдесят? – Сказал директор.

Все шло по плану. На секунду Пи подумала, что не будет других ставок, и улыбнулась, думая, что худшая ночь почти закончилась.

– Двести долларов, – крикнул новый голос.

Черт. Девушка присмотрелась, пытаясь найти человека, торгующегося против Чарли.

– Двести от джентльмена возле бара.

Пристальный взгляд Пении бродил по самой дальней части комнаты, и она увидела стройного молодого человека, стоящего там. Она не могла разглядеть его черты достаточно хорошо, чтобы понять, узнает ли его. Черт возьми.

– Двести пятьдесят! – Вмешался Чарли.

– Триста, – сказал худой парень.

– Триста пятьдесят, – закричал Чарли.

Она дала Чарли только пять сотен, думая, что ставки не будут высокими. Теперь она переживала, что он проиграет и скоро.

– Четыреста, – снова сказал худой парень, перебивая ставку Чарли.

– Пятьсот, – самая высокая ставка Чарли. Пи затаила дыхание, ожидая, сможет ли другой парень перебить ее.

– Пятьсот от номера тридцать пять. Я слышу шестьсот? – Директор подбадривал толпу.

Молчание.

– Пятьсот долларов раз. Два…

– Пятьдесят тысяч долларов, – крикнул худой парень.

По толпе пробежал возглас. Должно быть, Пенни неправильно услышала. Шум становился громче.

А, черт! Она не слышала ничего. Зачем кому-то платить пятьдесят тысяч долларов за ужин с ней? Какой тип людей мог выбросить такие деньги?

– Пятьдесят тысяч раз. Два. Продано джентльмену у бара за пятьдесят тысяч долларов фонду «Вознесение Дикой Природы». Пожалуйста, встретьте мисс Медину в зоне оплаты, и мы с удовольствием отправим вас на свидание.

**Глава 4**

Толпа обезумела, аплодируя за самое высокое пожертвование ночи до сих пор. У Пенни скрутило живот, и желчь подкатила к горлу. Она могла только надеяться, что ее ночь станет лучше.

Девушка обернулась, чтобы вернуться, ее руки дрожали, и мышцы были настолько жесткими, что можно подумать она сейчас взорвется. Дышать. Нужно дышать. Пятна появились перед ее глазами.

– Черт возьми, Пенни! – Джули ахнула, схватившись за ее плечи. – Похоже, ты сейчас упадешь в обморок.

Пенни задыхалась, ее охватила паническая атака.

– Дыши, Пенни, – тихо сказала Кари. – С тобой все будет в порядке. Парень не выглядел старше, чем ребенок. Может, он влюбился с первого взгляда? – Подруга хихикнула. – Кто знает?

Хорошо. Окей. Почему Пи взбесилась? О да, все это время на сцене она была очень расстроена. Девушка глубоко вздохнула, пытаясь успокоить биение сердца. Она не любила сцены. Или толпы.

Мягкие, как зефир, ее ноги дрожали от каждого шага.

– Я в порядке. Правда, девочки. Все нормально.

Пенни откашлялась и огляделась в поисках места для оплаты. Где Дэйв, этот засранец?

– Эй, я не была бы так зла, если бы какой-то юнец купил меня, – пробормотала Джули, отпуская руку Пенни. – По крайней мере, это легче переварить, чем взгляды на лицах некоторых из этих старых хрычей.

Пенни видела, что имела в виду Джули. Несколько стариков, развратно себя вели, и пошло улыбались, как сутенеры.

– Ты права. Это не может быть так плохо. Он еще ребенок.

Взрыв уверенности прошел через Пи, успокаивая ее нервы. Не такое уж большое дело. Благотворительность. Почему она так нервничает? Кроме того, сколько раз она делала это раньше? Нисколько. Так что ее худшие опасения могут быть необоснованными.

– Наша следующая леди…

– Черт! – Кари застонала. – Моя очередь. Отстой.

– Удачи, девочки, – сказала Пенни, оглядываясь на ужасную сцену. – Увижу вас в понедельник.

– Повеселись сегодня вечером, – Джули улыбнулась. Ее сверкающие карие глаза наполнились беспокойством. – Не напрягайся так сильно. Это должно быть весело.

Пи кивнула и шагнула более устойчивыми шагами в сторону зоны, которая, по словам ее подруг, служила для оплаты.

Молодой человек, которого она видела со сцены, ждал ее с широкой улыбкой на лице. Он молод, вероятно, ему только исполнилось двадцать или восемнадцать.

– Привет, Меня зовут Кайл.

Она пожала ему руку и сразу почувствовала себя более непринужденно. От его коротких темных волос до его худощавого тела парень не делал пошлых намеков. Его улыбка была искренней, что помогло Пи успокоиться.

– Привет. Я – Пенелопа, но все зовут меня Пенни.

– Мне нравится имя. Пенни. Приносишь удачу? (п.п. сокращенный вариант героини созвучен с монеткой приносящей удачу – пенни) – спросил он, улыбаясь все шире.

Она засмеялась, про имя и монетку шутил практически каждый.

– Мне нравится так думать. У тебя есть что-то на уме, что ты хочешь сделать сегодня вечером?

Он кивнул и протянул ей руку.

– Моя машина ждет снаружи. Думаю, тебе понравится место, которое я нашел для ужина.

Девушка откашлялась, отталкивая свою нервозность. Обычно она никуда не ходила с незнакомцами. Даже в юности. Взяв его за руку, Пенни вышла из зала вместе с Кайлом. Она никогда раньше не участвовала в аукционе холостяков, поэтому не была уверена в плане. Благодаря идиоту Дейву, она даже не знакома с процессом.

Блестящий черный лимузин был припаркован возле отеля. Кайл помахал водителю рукой, и велел ему оставаться на месте и открыл ей дверь. Девушка села в лимузин и дверь за ней закрылась. Быстрый взгляд вокруг заставил ее дыхание остановиться.

– Итан?

Лимузин поехал, и Пи едва удалось сесть, прежде чем она упала бы вперед. Она оглянулась, заметив, что Кайл не садился в лимузин. Ее взгляд прошелся по мужчине, которого она любила, но отпустила.

У него всегда были каштановые непослушные волосы, которые невозможно причесать. Его голубые глаза командным взглядом пригвоздили ее к месту.

– Ты прекрасно выглядишь, Пенни.

– Какого черта ты здесь делаешь? – Она вскрикнула от негодования и ахнула. – Ты все это организовал. Ты засранец!

Сердце ныло от того, как хорошо видеть его и как больно одновременно. Пи так скучала по нему, но отказалась быть с лжецом. Ей было все равно, как сильно он любил ее. Если бы он действительно это делал, то не лгал бы о важных вещах в их отношениях, о том, что она ожидала узнать при любых обстоятельствах. Может, у него нелегальный бизнес. Сплошное вранье.

Итан наклонился вперед, двигаясь в смокинге. Боже, он такой большой. Ей всегда нравилось это в нем. Он даже не был мускулистым. С четко очерченными сильным телом. Вероятно, все это часть того, что он – медведь-оборотень. Она так сильно любит Итана. Ее разум все еще не мог осознать тот факт, что он так много от нее скрывал. Все время утверждая, что любит ее.

– Выпусти меня из этой машины! – Пенни повернулась лицом к закрытой перегородке между ними и водителем. Покачиваясь и сползая по длинному изогнутому сиденью, она собиралась постучать в стекло, когда Итан схватил ее за руку, повернув лицом к себе.

– Пенни, послушай меня.

Лимузин резко повернул, и она упала, а Итан растянулся над ней.

– Отвали от меня! – Девушка пыталась оттолкнуть его, но он слишком большой и сильный. Итан держал ее, пока она не перестала двигаться, и Пи не маленькая. У нее есть немного лишнего веса и пышные изгибы тела.

Она тяжело вздохнула и уставилась на мужчину.

– Мне все равно, сколько ты заплатил, я заставлю их вернуть твое пожертвование. А теперь выпусти меня, потому что я никуда с тобой не поеду.

Итан держал ее руки над головой на сиденье одной рукой и схватил за подбородок, заставляя встретиться взглядом другой рукой.

– Хватит! – Взревел он.

**Глава 5**

Она моргнула, ее сердце бешено гремело. Пи никогда не видела его таким злым.

– Перестань вести себя как избалованный ребенок, Пенелопа, – его дыхание ласкало ее лицо, и намек на мяту и виски ударил по ее носу. – Мне бы не пришлось этого делать, если бы ты отвечала на мои чертовы звонки. Или открыла дверь и поговорила со мной.

– Ты солгал мне! Ненавижу лжецов.

– Ты не ненавидишь меня, детка. Ты любишь меня, – ответил Итан.

Девушка зарычала и попыталась снова освободиться.

– Ты действительно придурок. Большой член.

– У меня большой член. Который безумно скучал по тебе, Пенни. Хватит! – Мужчина снова зарычал. – Все это только заставляет меня хотеть сорвать это гребаное платье и трахнуть тебя прямо здесь и прямо сейчас.

Она ахнула.

– Думаешь, я позволю тебе прикоснуться ко мне после того, что ты сделал?

Итан крепко сжал челюсть.

– Что я сделал не так? Не разбрасывался деньгами?

Пенни закатила глаза и снова услышала рычание.

– Ты никогда не говорил мне, что ты медведь!

Его рука на ее лице не давала ей отвести взгляд от его глаз.

– Тебе не нравится, что я оборотень?

– Нет, ты придурок. У меня проблема с тем, что мне не говорят то, что я должна знать. Как тот факт, что ты можешь превратиться в большого медведя. Это моя проблема. Понял?

– Какого черта, это тут при чем? Если ты любишь меня, как ты и говорила, то тебе должно быть все равно.

Пи снова извивалась и остановилась в тот момент, когда почувствовала, как его эрекция оказалась у нее между ног. Черт возьми. Сейчас не время возбуждаться, было тяжело.

– Я любила тебя. Меня не волновало, что ты оборотень, но меня волновало отсутствие доверия. Ты мог бы мне рассказать. Это бы ничего не изменило. Я заботилась о тебе.

– Ты все еще любишь меня. Не пытайся отрицать то, что я вижу в твоих глазах, – мужчина качнул бедрами между ног, потираясь эрекцией прямо о ее клитор.

Легкий вздох вырвался из горла Пи, и она прикусила губу, чтобы не застонать.

– Я не могу любить лжеца.

– Я никогда тебе не лгал, – его свирепый взгляд не давал расслабиться. – Говорил тебе, что люблю тебя, и я честен с тобой.

Она посмотрела на его губы, ее дыхание прерывалось мелкими всплесками.

– Если бы ты любил меня, ты бы доверился мне. Рассказал мне о твоей заднице и о том, что оборотень. Но ты мне не доверял! Отстань от меня!

Итан зарычал и вместо того, чтобы двигаться, как она хотела, он опустил голову и захватил ее губы в сердитом, высасывающем душу поцелуе, от которого у Пенни перехватило дыхание. Она не хотела его видеть. Не хотела его любить. Но ее тело отказалось слушать. Поцелуй разнес взрыв нужды по ее венам. Пи дышала через его губы, делясь воздухом и позволяя ему снова овладеть ею. Итан потерся языком о ее, вертя и посасывая, и заставляя потерять весь контроль. Удовольствие усиливалось с каждым движением его языка на губах. Каждый глоток воздуха и прикосновение заставляло киску истекать влагой.

Мужчина оторвал свои губы от ее губ и резко вздохнул.

– Ты хочешь меня.

Пенни облизнула губы, все еще глядя на его слишком сексуальный рот, и наврала.

– Не знаю.

– Ты чертовски мокрая для меня, Пенни.

– Ерунда. У тебя очень хорошее воображение, – девушка отказалась признать поражение. Ей все равно, насколько ее тело хочет этого медведя. Она не поддастся гормонам.

– Чушь собачья, – он снова опустил голову, посасывая ее подбородок и облизывая челюсть. – Я знаю, что делаю тебя мокрой. Бьюсь об заклад, если я засуну руку тебе между ног, ты промокнешь насквозь.

Пи проглотила плач. Господи, помилуй ее душу.

– Ты просто бредишь. Ты мне больше не нужен.

– Ты можешь лгать себе, но ты не можешь лгать мне. Твое тело жаждет, чтобы я проник внутрь тебя. Твоя киска пульсирует, чтобы почувствовать мой член.

Черт. Услышав, как он говорит, она еще больше намокла.

– Не понимаю, о чем ты говоришь. Я знаю, как себя контролировать.

– Ты должна, признаться. Ты лежишь здесь, мокрая и возбужденная, изнывающая от желания, чтобы я взял тебя всеми возможными способами, и ты отказываешься признать это.

Пенелопа облизнула губы и подняла брови.

– Выпусти меня из этой машины. Я не веду переговоры с лжецами.

– Я не обманщик! – Итан снова взял в плен ее рот, на этот раз еще настойчивее, чем раньше. Звук разрыва материала резонировал в глубине ее разума, но то, как он брал ее рот своим языком, оттолкнуло все это. Пенни немного сдалась и поцеловала его так же сильно, как он целовал ее. Громкий рык прозвучал из его груди, заставляя вибрировать все ее тело.

Потом его рот оказался у нее на шее, посасывая, кусая, сводя ее с ума от каждого прикосновения. Пи не могла посмотреть вниз, его рука все еще удерживала ее лицо, пригвоздив девушку к месту. Потребовалась секунда, чтобы понять, что он больше не держит ее руки над головой. Итан отпустил их, а Пенни оставила их в том же положении.

Она сжала его волосы в кулаке. Сначала, чтобы оттянуть его, но в тот момент, когда его губы стали сосать ее сосок, он передвинулся, чтобы удержаться. Пи ненавидела, как сильно хотела его. Между ними всегда было так. Горячо. Грубо. Опасно.

Ее температура взлетела до Луны, когда он сжал ее грудь. Так хорошо. Так правильно. Итан скользнул рукой по ее телу и между ног, дергая за материал трусиков. Укус боли от натяжения шелка не смутил ее. Пи проигнорировала это и широко открылась. Может быть, сейчас, она могла бы взять то, что он предложил. Быстрый секс, прежде чем она уйдет. Между ними больше не будет отношений. Но это, секс, она могла стерпеть.

Мужчина застонал на ее груди и выпустил сосок. Он прижал ладошку к ее киске, просунув пальцы во вход.

– Черт, Пенни. Я же говорил, что ты промокла.

Она сглотнула и попыталась оттолкнуть его.

– Это не так.

Его лицо попало в поле зрения. Сердитый хмурый взгляд и то, как он сжал губы в тонкую линию, заставили ее сердце вздрогнуть.

– Так кто теперь лжец? – Итан широко раскрыл ее половые губы и щелкнул пальцем по клитору. –Ты не хочешь меня хотеть, но ты хочешь. Ты, чертовски, хочешь меня внутри. Отрицай все, что хочешь, но мой член единственный, который окажется в тебе. Я заставлю тебя течь. Заставлю возбудиться. Заставлю тебя кончить, – его палец обвел чувствительный бутон, и Пенни застонала. – Скажи это. Скажи, что хочешь, чтобы я тебя взял.

– Я…

Итан ласкал ее киску, вытягивая из Пи низкий стон.

– Скажи, что хочешь, чтобы мой член был внутри тебя. Ты знаешь, что хочешь. Думаешь об этом с тех пор, как я взял тебя в последний раз.

Она ахнула, закрыв глаза, а затем снова открыла их, пронзительно смотря.

– Итан...

– Вот так, детка, – сказал он, когда она намокла еще больше. – Ты помнишь тот последний раз. Что-то вроде этого. В лимузине. Помнишь, как я лизал твою киску, пока ты не кончила мне на лицо?

Боже правый, как Пенни могла такое забыть. Это было просто нереально. Она кивнула, все тело пыталось вырвать слабый контроль из ее рук.

– Ты оросила все мое лицо своими соками, а потом я поцеловал тебя. Ты попробовала себя на вкус в моем рту и умоляла меня взять тебя. Помнишь это, дорогая? Помнишь мой член глубоко в твоей киске? – Мужчина всадил в нее два пальца и медленно вытащил их. – Ты стонала, и тебе это нравилось. Твои ногти царапали мою спину, а ноги были широко расставлены, так что я мог входить все глубже и глубже, – его пальцы входили и выходили из нее быстрее, набирая скорость с его словами. – Я помню. Может быть, пришло время напомнить тебе, насколько твоя киска любит, когда мой член скользит в тебя и обратно. Как сильно ты любишь, когда я вхожу в тебя, делаю тебя липкой и мокрой, а потом снова посасываю тебя.

Черт возьми! Почему он так с ней поступает?

– Итан, я не могу…

Он слегка коснулся ее губами.

– Скажи это. Ты хочешь этого. Я знаю, потому что не хочу никого другого, кроме тебя. Я ни с кем не был после тебя. И не будет никаких других. Только ты.

Пи не знала, лжет он или говорит правду, но эти слова что-то сделали с ней. Итан открыл дверь, которую она заперла год назад и эмоции заполнили ее отказом, как бокал вина.

– Пожалуйста, – она сглотнула. – Я скучала по тебе.

Это все, что потребовалось. Мужчина задрал платье и оголил Пенни. Его взгляд встретился с ее. Не было необходимости и дальше раздеваться. Все, чего она хочет – это он. Внутри нее. Берущим ее. Принадлежащим ей. Итан толкнулся головкой своего члена в ее гладкую киску мощным толчком и не останавливался, пока не оказался глубоко внутри нее, пока Пи не задохнулась, пытаясь приспособиться к его размеру, чтобы принять мужчину спустя год без секса.

– Черт, детка. Ты все такая же идеальная, как и раньше, – Итан двинул бедрами назад и с решительным движением вперед.

Пи сжимала его пиджак, желая, чтобы проклятая вещь оказалась на полу лимузина, но не желая останавливаться. Итан брал ее так, как она любила. Мощно. Быстро. Глубоко. Настолько глубоко. Между ними не осталось и миллиметра.

– Да... – застонала Пенни.

Лимузин дернулся, и его толчок почувствовался глубже. Пи было все равно, что его рука все еще была у нее на шее, удерживая на месте. Девушка лишь сконцентрировалась на удовольствии своего тела. Напряжение, возникшее внутри нее, скрутилось в шар внизу живота, готовый развернуться в любую секунду.

– Боже, так хорошо, – Итан целовал уголки ее рта, и покусывал шею. – Твоя киска такая тугая. Такая мокрая. Я мечтал снова оказаться внутри тебя весь прошедший год, – он рисовал языком круги на ее коже. – Мечтал оказался в твоей киске. Во рту. Взять тебя всеми возможными способами. Ты позволишь мне. Ты хочешь, чтобы я взял тебя жестко и грубо, пока твои ноги не смогут тебя держать?

Пи стонала, ее легкие горели от нехватки воздуха. Она представляла, как он делает с ней еще больше. Так же, как и в прошлом.

– Да, я бы тебе позволила.

– Я знаю, – простонал Итан, слова его звучали прерывисто и напряженно. – Тебе нравилось, когда я брал тебя сзади и тянул за твои великолепные волосы. И когда я шлепал тебя. Не так ли, Пенни?

Да. Черт возьми, да! Она никогда не хотела, чтобы мужчина делал с ней такое, пока Итан не сделал. Он открыл ей мир наслаждений, и заставил хотеть того, что она никогда не считала сексуальным. Итан делал с ней то, о чем она даже не думала.

– Я…

– Не отрицай этого сейчас, милая, – пробормотал он. – Я лизал и брал тебя всеми возможными способами. Мне нравилось смотреть, как ты ласкаешь сама себя, пока сосешь мой член. Черт! Это было так сексуально, – Итан толкнулся сильнее, его движения почти потеряли свою точность.

– Итан, – ахнула Пи. Ее мышцы напряглись. Она так близко. Так близко к прыжку со скалы и погружению в водоворот удовольствия. – Я так...

– Ты моя, красавица, – мужчина опустил голову ей на грудь и прикусил сосок. Сильно посасывая и кусая, и трахая ее с той же агрессией. Его таз терся о ее клитор, добавив нужное количество трения, чтобы подтолкнуть Пенни к краю и отправить ее за грань удовольствия.

Пи кричала, прижимаясь к мужчине и принимая его член, в то же время ее киска сжималась вокруг него от оргазма. Она скользнула вверх и вниз по кожаному сиденью, ее спина покрылась потом. Затем Итан напрягся, застонал и задвигался еще быстрее, девушка знала, что это означало – он приближается к своему собственному освобождению. Один. Два раза. Он остановился, сильнее сжал ее грудь и застонал. Его член пульсировал в ее киске, наполняя ее его семенем.

**Глава 6**

Итан держал женщину, в которую влюбился, в своих прочных объятьях. Два года назад он нарушил все правила, по которым жила его семья, и начал встречаться с Пенни. Она была человеком, в отличие от всех женщин в его клане. Сначала мужчина решил не говорить ей о своем статусе оборотня, потому что не был уверен, как Пи отреагирует. Не то чтобы он не спал с человеческими женщинами, но она была другой. Единственной. Чем больше времени он проводил с ней, тем больше понимал, что не хочет, чтобы она его бросила. В отличие от него и его братьев, она росла в нищете, не имея почти ничего общего со своим именем.

Думая об ее истории и о том, как Пенни из нее вышла, о борьбе, которую она перенесла, чтобы стать кем-то в семье из «никого», дергала его сердце. Итан пытался придумать, как рассказать ей о своем богатстве, не выдав себя. Или не заставляя ее чувствовать, что она недостаточно хороша для него.

В конце концов, она узнала об этом из уст в уста, чего он не ожидал. Мужчина почти слышал, как работает ее мозг, пытаясь решить, что с ним делать. С ними. Только на этот раз он не позволил ей просто закрыться и оттолкнуть его, потому что она чувствовала себя обманутой. На самом деле Итан никогда ей не лгал. Он зашел так далеко, что обнажил свою душу, чтобы Пи увидела, что он любит ее. Ничего не получилось.

– Итан, – девушка сдвинулась, оставив его руки, прижимая одной рукой кусочки того, что раньше было ее платьем, к груди. Пенни провела дрожащими пальцами по волосам, убирая длинные, темные пряди с лица. – Нам нужно поговорить.

Он не смел улыбнуться, хотя и хотел, на растрепанные волосы и размазанный макияж. Боже, она так чертовски красива. Даже вот такая: злая и растерянная. Он снова хочет ее. Девушка может быть одетой в мешок, и он все равно будет хотеть ее. Нет никакого уменьшения желания, которое он испытывал к ней. Он всегда будет хотеть ее.

Итан протянул ей свою рубашку, надеясь, что Пи будет чувствовать себя более комфортно, но и для его собственного спокойствия. Нет никакого способа, чтобы он мог сидеть там и разговаривать с ней, когда все, что он хотел сделать, это сорвать ткань и взять ее, пока не кончит в нее, по крайней мере, еще три раза. Мужчина хотел вколачиваться в нее изо всех сил, брать ее, пока не мог бы продолжать, выдаивая себя. Медведь потребовал вернуться к ее телу.

– Я никогда не лгал тебе, – сказал он. Хотя произнести слова, которые Итан повторил ей, должно быть легко, его все же беспокоило, что Пи искренне верила в его способность обманывать. Может, он и не рассказал ей о своем медведе или деньгах, но он никогда не лгал о своих чувствах к ней. Никогда.

– Послушай, – она откашлялась, ее взгляд скользнул по его обнаженному торсу и расстегнутой ширинке штанов. – Не знаю, смогу ли я доверять тебе после этого.

Мужчина остался там, где был. Медведь зарычал, желая заставить ее понять, что она принадлежит ему.

– Ты любишь меня.

Пенни сузила глаза, поджала губы и медленно вздохнула.

– Здесь дело не в любви. А в доверии.

– Я никогда не лгал о своих чувствах к тебе. Я люблю тебя. С того самого момента, как тебя увидел. Мне все в тебе нравится, – он смотрел на нее, удерживая ее взгляд в плену и желая, чтобы она поверила ему. – Мне нравится твое отношение к жизни. Я люблю твое чертовски сексуальное тело. Все эти изгибы сводят меня с ума. Мне нравится твоя преданность желанию работать, спасая дикую природу. Мне нравится то, что тебе предлагали более выгодную работу, за которую платят больше, и ты отказалась.

Ее глаза расширились.

– Кто тебе об этом сказал?

Итан пожал плечами.

– Я знаю о тебе все, дорогая. Ни на секунду не переставал думать о тебе. О том, чтобы вернуть тебя туда, где тебе место, рядом со мной.

Девушка прикусила губу и нахмурилась.

– Почему ты не рассказал мне о своих деньгах? Или о том, что ты оборотень?

– Ты так открыто говорила, что большую часть жизни ничего не имела. Я ненавидел, что вырос без этих проблем. Старался не выглядеть ослом, выставляя напоказ деньги или предлагая вещи, которые могли бы заставить тебя чувствовать себя некомфортно.

– Я ничего не понимаю.

Он улыбнулся. Мужчина обратил на нее внимание. Он видел ее реакцию, когда дарил недорогие подарки, и как Пи почти отказывалась от них.

– Я должен был останавливать себя от того, чтобы дать тебе все чего хотел, потому что ты дала понять, что покупать тебе вещи – это не способ привлечь твое внимание.

Пенни кивнула.

– Это так. Мне не нужны материальные ценности. Я обходилась без них и могу продолжать так делать. Это не то, что делает меня счастливой.

Мужчина глубоко вздохнул, его живот горел от слов, которые были готовы пролиться.

– Я боялся потерять тебя. Думал, если ты узнаешь, что у меня есть деньги, ты оттолкнешь меня.

– Я…

– Мне не следовало скрывать это от тебя. Я думал, если ты не узнаешь об этом, пока не станет поздно, тебе будет легче привыкнуть.

– Я любила тебя, Итан. Я бы все поняла. То, что у меня не было денег, не значит, что я завидую тебе. Это эгоистично и неправильно.

Он сухо рассмеялся.

– Теперь я это понимаю.

– Как насчет этого? Почему бы не объяснить мне про твоего медведя? Ты думаешь, я не знаю об оборотнях?

– Нет. Дело было не в этом. Многие женщины оказываются одержимые идеей как быть с оборотнем, и они либо сходят с ума, думая, что мы собираемся как-то навредить им, либо они начинают просить о странных вещах.

– Опять же. Ты не настолько доверял мне, чтобы сказать. Ты думал, что я буду такой же, как остальные.

– Сначала я не знал тебя достаточно хорошо.

– Но после?

– Я ошибался. И... Я должен был сказать тебе, но к тому времени ты уже засела в моем сердце. В моей крови. Не мог представить, что тебя не будет в моей жизни, – Итан раскрылся, готовый к возможности ее отказа, но все же желающий дать ей знать, что он чувствует. – Ты первая женщина, о которой я заботился настолько, что меня беспокоило твое мнение.

– Отвези меня домой, Итан. Мне нужно подумать, – она прикусила губу и отвернулась. – Я не говорю, что не хочу тебя больше видеть. Мне просто нужно выяснить, могу ли я быть в отношениях с тобой и доверять тебе. Если я не могу, то не могу сказать тебе «да». Это было бы пустой тратой нашего времени. Последнее, что нам обоим нужно, это отношения без доверия.

Он кивнул, желая дать ей время и пространство, в котором девушка нуждалась. Только мужчина не собирался уходить. Он не собирался исчезать в ночи и притворяться, что не любит ее, что не хочет ее. Год без нее был адом, и Итан не собирался проходить еще через один.

Он нажал кнопку внутренней связи и дал водителю ее адрес. Его разум разработал план, как вернуть ее в свою жизнь. Деньги больше не были проблемой, мужчина использует любые средства, чтобы показать Пи, что любит ее, показать, как сильно он заботится о ней.

Когда они добрались до ее дома, Итан вышел из лимузина и помог ей добраться до входной двери. Пенни завернулась в его рубашку, такую большую, что на ней она была похожая на платье.

Она открыла дверь и повернулась к нему лицом, ее глаза наполнились смятением.

– Спасибо, что вернул меня. И за пожертвование.

Он кивнул, наблюдая, как девушка собирается закрыть за ним дверь. Медведь пока не хотел отпускать ее. Мужчина сунул ногу в дверь и толкнул ее достаточно сильно, чтобы Пи подошла к дверной раме. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но он схватил ее за шею и притянул к себе. Итан прильнул губами к ее губам. Звук ее мягкого стона заставил зверя двигаться вперед.

В его груди раздался рык. Он успокоил медведя, сосредоточив свою энергию на укрощении ее губ. Сладкий вкус девушки утолил часть его голода, но недостаточно. Мягкие всхлипы удовольствия превратили его твердый член в бетон. Мужчина снова нуждался в ней. Черт, черт, черт! Все, что он хотел, это уложить ее и пировать на ее киске и загнать член так глубоко, что ее киска плотно обхватит его. Пенни стонала и выгнулась, выставляя грудь вперед, и Итан будет любить ее всю гребаную ночь. Это то, чего он хотел. До конца его проклятой жизни.

Он оторвался от соблазна, которым она стала, и встретился с ее ошеломленным взглядом. Мужчина облизнул губы, впитывая аромат. Как он хотел лизать ее гладкую карамельную кожу по всему телу, целовать ее позвоночник, пока не доберется до задницы и не окунет язык между половинок. Она выдохнула и стала терзать зубами нижнюю губу.

– Не искушай меня больше, – прорычал Итан. – Все, что я хочу сделать прямо сейчас, это взять тебя у этой двери.

Ее брови приподнялись, и губы сложились в легкой улыбке.

– Не думаю, что ты говоришь, как человек, у которого зверь под контролем.

Он взглянул на слегка открытый вырез рубашки, демонстрирующий ее аппетитные груди.

– Мой зверь хочет взять тебя. Я хочу взять тебя. И, честно говоря, я мог бы провести остаток своей жизни с тобой, в постели, с широко раздвинутыми ногами, утоляя свой голод по тебе.

Пи оглянулась через плечо.

– Дай мне подумать, Итан.

– У тебя был год, чтобы подумать, Пенни. Теперь моя очередь снова сделать тебя моей.

Она сглотнула, и запах ее возбуждения дошел до медведя. Девушка сведет его с ума. Он мог сказать, что ей нравится, что мужчина наполовину не в своем уме от желания. Его брат Раф был прав, женщины – означают много работы. Итан подумал о Пенни под ним, кричащей его имя и решил, что награда за ее возвращение стоит того.

Он развернулся и пошел к лимузину, медведь скребся изнутри, умоляя выпустить его.

**Глава 7**

Итан инстинктивно купил самый большой букет тюльпанов, который смог найти. Он знал, что это любимые цветы Пенни, и планировал убедиться, что она знает, что он вернет ее. Вопрос не в том, «если», а в том, «когда». Она снова будет принадлежать ему. Черт возьми, она его, ей просто нужно напомнить.

Мужчина знал, что еще рано, и Пи, вероятно, будет дома, слоняясь, как она обычно делала в субботу утром, когда ей не нужно никуда идти. Он знал все о ее расписании и знал, что в этот день она остается дома и расслабляется.

Итан позвонил в звонок и ждал, волнение ревело внутри него в виде беспокойного медведя. Он хотел увидеть девушку. Если бы это зависело от его животного, он бы никогда не ушел от нее. Хотя большинство из его клана любят жить в уединении, пока не находят себе пару, от этого нет никакого спасения. Итан увидел перемену в себе, когда встретил Пенни. Больше не было мыслей о том, чтобы быть вдали от мира. Все вращалось вокруг нее и как сделать ее счастливой. В течение нескольких месяцев, до того, как он ушел.

Дверь распахнулась, и Пенни застыла на пороге с красным носом и заплаканными глазами.

– Что случилось? Ты хорошо выглядела прошлой ночью, – мужчина вошел внутрь, не обращая внимания на то, что она его не пригласила.

– Ну и дела, спасибо, – она хмыкнула и чихнула. – Я много работала, и недавно у меня был насморк. Он превратился в простуду.

Паника пробежала по Итану, завладев его способностью дышать. Пенни никогда не болела, когда они были вместе. Он хотел, чтобы ей стало лучше. Должен что-то сделать, чтобы помочь ей.

Мужчина сунул цветы ей в руки.

– Что я могу сделать для тебя?

Пи взглянула на букет тюльпанов, а затем подняла на него блестящий взгляд.

– Они такие красивые.

– Не обращай внимания на цветы, – Итан подтолкнул ее к дивану, уронив мобильный телефон на кофейный столик перед ней. – Отдыхай.

Пенни моргнула, переводя ошеломленный взгляд с цветов на него.

– Я не собираюсь отлеживаться из-за простуды. Что ты вообще здесь делаешь?

Мужчина взял цветы из ее рук и направился на кухню. Он достаточно хорошо изучил планировку, когда они встречались. Итан обыскал ее шкафы, пока не нашел пустую стеклянную вазу и наполовину наполнил ее водой, прежде чем расставить цветы.

– Я хотел спросить, не хочешь ли ты позавтракать.

Девушка снова чихнула. Он поднес вазу к кофейному столику и поставил так, чтобы она могла смотреть на тюльпаны.

– Я действительно не хочу выходить, – Пи закашляла. – Я немного устала, и это была длинная рабочая неделя.

Итан кивнул и вернулся на кухню.

– Просто лежи здесь. Я приготовлю тебе что-нибудь поесть. Омлет? Или что-то еще?

– Ты готовишь? – Спросила она громким от удивления голосом.

В прошлом мужчина никогда не готовил, когда они были вместе, но он знал, как позаботиться о таких простых вещах, как завтрак и сэндвичи. Если что-нибудь более сложное, то ему понадобится заказать еду.

Итан проверил ее холодильник и нахмурился.

– У тебя здесь ничего нет.

– Да, – вздохнула Пи. – Я хотела пойти сегодня за продуктами.

Пенни снова чихнула. Она чувствовала себя разбитой накануне и должна была понять, что заболевает, но со всем, что происходило на глупом аукционе холостяков, она проигнорировала предупреждающие знаки своего тела.

Девушка заглянула через спинку дивана на кухню. Итан обыскивал ее холодильник. Он закрыл дверь и вернулся в гостиную.

– Пойду куплю что-нибудь на завтрак. Есть пожелания?

Она кивнула.

– Есть пекарня дальше по дороге, там делают потрясающие круассаны.

– Понял. Я люблю их медовые булочки. Они великолепны, – мужчина вышел из дома, оставив Пи в замешательстве.

Итан, этот Итан, был таким... другим. То же самое, но по-другому. Когда они были вместе раньше, ей не приходилось так уж много угождать. В прошлом она чувствовала, что он ходит вокруг нее на цыпочках, почти боясь сказать или сделать что-то, что расстроит ее.

Ее внимание привлек звонок мобильного телефона. Пенни взглянула на кофейный столик. Телефон Итана. Она не должна отвечать, но любопытство заставило ее посмотреть на экран. Имя не знакомое. Пи не хотела отвечать. Это неправильно и совершенно неуместно. Кроме того, если бы это был ее телефон? Она бы не хотела, чтобы кто-то отвечал на ее звонки. Звонок прекратился, и мобильный телефон завибрировал в ее руке. Она посмотрела на экран, когда появилось текстовое сообщение.

*Ты уже придумал, что делать со своей женой?*

Она моргнула и перечитала сообщение. Жена? Жена? Жена! Гнев расцвел внутри нее, превратившись в массивного монстра, ищущего разрушения. Пи глубоко вздохнула и попыталась не обращать внимания на боль. Итан, женат? Не может быть? Но зачем тогда преследовать ее? Она покачала головой и отбросила поток эмоций назад. Все это может быть недоразумением. Итан не был обманщиком. Не то чтобы у нее были с ним отношения, но она знала о нем так много. Знала, что он этого не сделает.

После десяти минут хождения по гостиной, пока Пенни не смогла справиться со своей, неспособностью отгородиться от гневных слов, которые пришли ей на ум, она услышала, как открылась дверь.

– Извини, что так долго, я взял круассаны и кое-что еще, чтобы приготовить завтрак, – сказал Итан, внося большие пакеты на кухню.

– Телефон звонил, пока тебя не было. Ты забыл его на моем столе, – сказала она, принося его на кухню и передавая мужчине. Затем, Пи встала и посмотрела на его лицо, пока он смотрел на экран, ища любые признаки вины или страха.

Итан усмехнулся и поднял глаза от телефона.

– Думаю, ты интересуешься сообщением, да?

Она пожала плечами, как будто ничего страшного. Как будто девушка не представляла, как можно разбить телефон о его голову.

– О? Какое сообщение?

Мужчина рассмеялся и дернул ее за халат к себе в руки.

– Ты поверишь мне, если я скажу, что я не женат, а ты единственная женщина, которая мне нужна?

Она задумалась на секунду, прежде чем ответить.

– Да.

Итан крепко обнял ее и коснулся губами ее лба.

– Клянусь, я не женат.

– Я тебе верю. Но почему ты получил сообщение, с вопросом о твоей жене?

Он отпустил ее и начал доставать еду из пакетов.

– Это моя кузина Терри. Она любит шутить, потому что знает, что ты единственная женщина, которую я когда-либо хотел в жены. Она слышала о том, что я куплю тебя на аукционе, и таким образом спрашивала, как идут дела. Когда я встретил тебя, то сказал ей, что ты будешь моей женой, и с тех пор она так о тебе говорит.

Пи нахмурилась.

– Подожди, ты сказал ей, что я буду твоей женой тогда, когда ты встретил меня?

Итан кивнул, положив на прилавок продукты для приготовления завтрака.

– Да. С самого первого дня я знал, что ты создана для меня.

Она проглотила ком в горле и хмыкнула. Дурацкий насморк. Да, вина в этом, а не в обилии эмоций, наполняющих ее сердце.

– Ты... ты никогда мне этого не говорил.

Он обхватил обеими руками ее лицо, и его честный взгляд согрел ее душу.

– Тогда я не знал, сколько смогу тебе дать. Я не хотел тебя напугать. Медведи понимают, когда находят пару. Мы живем для них и никогда не хотим, чтобы они от нас уходили. Это животное во мне. Он любит красоту, которую он увидел в тебе. Сладость. Бескорыстие. Ты – все, о чем я мог мечтать, Пенни. Все и даже больше.

Мужчина действительно сделал большое признание. Пенни не была уверена, то ли это из-за простуды, то ли из-за того, что провела всю ночь, предаваясь своим чувствам к Итану, но она не могла отвернуться от него. Нельзя уйти, не дав им второго шанса.

– А теперь иди, приляг и позволь мне побаловать тебя.

**Глава 8**

Пенни вернулась на диван и легла там, накинув на себя одеяло. Задремав на несколько минут, она проснулась от запаха еды. Девушка села, когда Итан обошел диван с подносом в руках. Он поставил поднос на стол. И протянул ей кружку чая с медом и лимоном и тарелку с едой.

– Вау, это выглядит так аппетитно. Ты не должен был.

Итан подмигнул.

– Не говори так, пока не попробуешь. Скажешь, как тебе, после еды.

Пи взяла вилку и стала есть, наблюдая, как мужчина пьет кофе. Остаток дня прошел в том же духе: он приносил ей вещи в постель и, наконец, наполнил ванну, чтобы она расслабилась. Девушка приняла лекарство от простуды и проснулась через несколько часов, обнаружив Итана лежащим рядом с ней. Мысль о нем и о ней снова, не принесла страха и страдания, которые когда-то были. Пи была глупа и наивна. Она должна была доверять своим инстинктам, когда дело касалось Итана.

Он не предлагал ничего, кроме счастья, а Пи все испортила, как только узнала что-то, чего он ей не сказал. Вместо того чтобы злиться, она должна была попытаться понять, почему он чувствовал необходимость скрывать что-то от нее. Это отдалило Пенни от ее медведя на год: год одиночества и душевной боли.

Она взглянула ему в лицо. Даже во сне Итан выглядел готовым что-нибудь сломать. Ее взгляд упал на бороду на подбородке. Она продолжала смотреть. Его грудь вздымалась и опускалась с ровным дыханием. В начале их отношений она отказывалась верить, что так быстро влюбилась в него. Но, так и было.

После встречи с мужчиной на ужине по спасению дикой природы, ему не пришлось слишком усердствовать, чтобы затащить ее в свою постель. С того момента, как их взгляды столкнулись, страсть и потребность взорвались внутри нее. Он сделал это. От женщины, которая никогда не спала с парнем на первом свидании, до женщины, которая переехала к нему через неделю.

Страсть между ними не угасала все время, пока они были вместе. Глядя на Итана сейчас, ее тело нагревалось от одного взгляда на него, Пи знала, что потребность в нем никогда не исчезнет. Она спустилась к его талии, расстегнула джинсы и засунула руку, чтобы обхватить его член, лаская его.

Глаза мужчины широко раскрылись, и он схватил ее за запястье.

– Что ты делаешь?

Пи усмехнулась, ее тело гудело от желания.

– Если ты спрашиваешь, значит, я что-то делаю не так.

Итан отпустил ее руку, и девушка потянула его джинсы вниз, пока его эрекция не освободилась от ткани джинс. Она наклонилась вперед и обвела языком головку, постанывая от соленого вкуса его гладкой бархатистой плоти.

Пенни закрыла глаза, сосредоточившись исключительно на нем, делая этот момент незабываемым для них обоих. Помогла себе рукой, пока пыталась заглотнуть его глубже. Мужчина напрягался с каждой ее царапиной на его груди и прессе.

Он застонал, запустив кулак ей в волосы, и ухватился за прядь.

– Чертовски хорошо, детка. Мне нравится, как ты сосешь мой член, – Итан подтолкнул ее голову к своему тазу. – Эти сексуальные звуки, которые ты издаешь каждый раз, когда сосешь, сводят меня с ума.

Пи знала, о каких звуках он говорил. Слюна во рту хлюпала в сочетании с каждым скольжением ее губ по его гладкому члену. Она царапала ногтями его пресс с каждым движением головы.

– Возьми мой член, детка. Да, – проворчал мужчина. – Черт возьми, твой рот так хорош. Я не могу ясно думать.

Девушка продолжала двигать головой вверх и вниз по его члену, помогая себе рукой. Итан потянул ее за волосы, которые держал в руке, и медленно вздохнул.

– Иди сюда. Я хочу попробовать сладкий мед, покрывающий твою киску.

Она выпустила его член изо рта и откинулась на спинку кровати, стянув майку и шорты, которые носила. Итан не дал ей ни секунды. Он толкнул ее на спину и обнял за бедра, широко раздвинув ноги, и сразу же принялся лизать ее киску. Пи вскрикнула, оторвавшись от кровати и запустив пальцы в его волосы, чтобы удержать его на месте.

– О, Итан.

Мужчина засунул свой язык в ее киску, облизывая и посасывая, издавая чавкающие звуки, которые Пи принимала, как чертовски сексуальные. Он поцеловал ее бедро и укусил.

– Мне нравится твой вкус. Я мог бы жить прямо здесь, трахая эту сладкую киску языком.

Пенни открыла рот, и единственное, что получилось, громкий стон. Итан снова вернулся к ее киске и провел языком вверх и вниз. Затем, когда девушка начала извиваться и сильно покачивать бедрами у него на лице, он всосал ее клитор в рот, начиная обводить его языком. Каждое маленькое движение заставляло ее мышцы напрягаться сильнее, пока ее ноги не задрожали, и Пи прерывисто задышала.

– Итан, пожалуйста.

Он усмехнулся и вывел еще один круг языком вокруг ее клитора.

– Я чертовски люблю тебя такую. Мокрую, жаждущую. Готовую кончить мне на лицо.

– Прекрати эти пытки, – выдохнула она.

Быстро как молния, таким стал Итан. Он кусал ее ноющий клитор и сильно сосал. Тело Пенни задрожало, когда волна удовольствия забрала напряжение, купая ее в море блаженства.

Она задыхалась, стонала и позволяла своему телу расслабиться. Пенни еще не успела перевести дыхание, когда мужчина скользнул в нее, стенки ее киски все еще пульсировали вокруг него от ее оргазма. Итан проскользнул глубже, вознося ее на новый уровень блаженства.

Он держал ее лицо в своих руках, встречая ее взгляд нежным взглядом.

– Я люблю тебя, Пенни.

Девушка не хотела думать о любви, но никто не может отрицать свои чувства. Она никогда не переставала любить своего медведя.

– Я тоже тебя люблю.

Он двинул бедрами назад и вперед, дрожа от напряжения.

Пи заскулила, царапая ногтями его широкие плечи.

– Мне нравится твоя улыбка, – он вышел и снова сильно толкнулся в нее. – Я люблю каждый твой великолепный изгиб. И не смей спорить со мной о своем весе. Ты идеального размера для меня.

Она усмехнулась.

– Я все еще очень большая.

– Мне нравятся пышные девушки. Я люблю изгибы. Ты сногсшибательна, когда я в тебе, – Итан легонько ее поцеловал. – Больше всего на свете я не хочу, чтобы ты когда-нибудь чувствовала, что я нечестен или что-то скрываю от тебя. Я тебе все расскажу. Я весь твой. Все, что у меня есть – твое, – он поцеловал ее сильнее, переплетаясь своим языком с ее, а затем прервал поцелуй, когда Пи открылась для большего. – Я не чувствую себя цельным, если ты не со мной.

– Пожалуйста, – пробормотала она. – Ты должен двигаться быстрее. Я так близко.

Итан толкнулся глубже. С каждым движением Пенни стонала все громче. Дышала резче. Все, кроме ощущения, что он ей обладает, померкло. Все остальное не имело значения.

Мужчина сжал ее бедро рукой, его пальцы глубоко впились в ее кожу. Он еще двигался, когда Пи увидела звезды. Его член потерся об чувствительную точку, от которой она взлетела в небеса. Крик, который вырвался из нее, застал ее врасплох. Ее пальцы онемели от того, как сильно Пенни вцепилась в плечи Итана. Ее киска сильно сжалась вокруг его члена, когда удовольствие омыло ее, распаляя.

Его толчки стали резкими, каждое движение замедлялось, пока он не остановился. Крепко прижимаясь к девушке. Потом Итан застонал, наполняя ее киску своей спермой. Она сглотнула, пытаясь перевести дух. Мужчина перевернулся на бок, потянув Пенни, чтобы она лежала, раскинувшись наполовину на нем.

Прошло много минут, прежде чем они смогли двигаться, и когда это произошло, первой была Пи. Она подняла голову, чтобы посмотреть Итану в глаза.

– Я люблю тебя. И не хочу больше расставаться.

– Черт, спасибо детка. Я не думаю, что смог бы жить без тебя, – сказал он, проводя пальцами по ее затылку. – Я имею в виду то, что сказал. Больше ничего от тебя не буду скрывать. Ты единственная женщина, которую я когда-либо любил, и не хочу, чтобы ты чувствовала, что я обманываю тебя.

Пи улыбнулась и положила голову ему на грудь.

– Хорошо. В следующий раз я не буду такой милой.

– Следующего раза не будет. Есть вечность, для нас, детка.

Ей нравилось, как это звучит. Навсегда с ее медведем.

КОНЕЦ