**Свадьбы не будет!**

Кто-то однажды ляпнул вслух, что девушки не матерятся. Дескать, это не красиво. Я и лица его уже не помню. Просто прохожий мужчина, старой закалки, что случайно услышал, как великолепная в своём бешенстве Виктория, посылает в эротический поход, очередного неудачника, что решил подбить к ней клинья.

По доброте широкой русской души, мужик решил воспитать незнакомую хамоватую девушку. Привить ей вежливость. Направить её мысли в правильное русло. Речь его была проникновенна и во многих аспектах верна. Однако, в пику своему мнению, мужичёк был отправлен в схожем направлении, с использованием не меньшей экспрессии.

И быть бы тогда прекрасной попке прелестной девятиклассницы битой, если бы не телохранители, что неустанной тенью следовали за нашей парочкой. Они оттёрли в сторонку незадачливого воспитателя и провели с ним тщательную разъяснительную беседу. Вежливо и без рукоприкладства. Кому оно нужно, если в брюхо упирается дуло огнестрела? Всё становится предельно ясно.

И я знаю, почему вспомнил этот эпизод. По той же причине, что вспомнил цитату «утро добрым не бывает». Она отлично описывает то, как началась моя очередная пятница. С блестящего многосложного матерного загиба в исполнении Виктории. Весьма оригинальная замена будильнику. Очередной всплеск негодования, был обращён к миру и его несправедливости. А ещё в нём упоминался некий Капустин, принимавший все лучи зла на себя.

Я провёл рукой по лицу, разлепляя глаза. Они молили о пощаде, как и мозг, мечтавший поспать ещё хотя бы часик.

– Вика-а, – прохрипел я полусонным голосом. – Что-то случилось?

Начинаю ненавидеть пятницу. Последние два месяца, каждую чёртову пятницу происходит та или иная гадость.

– Хуйня случилась, Витя! – раздражённо ответила Виктория, отбрасывая телефон. – Очередной грёбаный пиздец!

– Вик, я понимаю, что ты в бешенстве, но отвыкай уже материться, – проворчал я, всё ещё пытаясь разлепить глаза. – Ты заставила меня отказаться от вредной привычки? Теперь и твоя очередь. Мы же договаривались.

Виктория виновато поморщилась.

Она, в тандеме с нашими родителями, настояла, чтобы я бросил курить. Аргументировав это тем, что для будущих детей это вредно. Я сдался общему давлению и согласился.

На работе пришлось рассказать мужикам байку, что у её высочества новый бзик, и она не хочет, чтобы от её секретаря пахло сигаретами. Приврал, что грозилась уволить. Мужики состроили понимающие мины, посочувствовали.

Решение было принято, обосновано и заверено документарно. В уме. Да, именно в уме.

Я и сам прекрасно знаю, что курить вредно. Очень вредно... Да!

Но мне до чесотки хочется курить! Особенно последние пару недель. Я постоянно раздражен, постоянно хочу кого-нибудь убить. Лишь бы дали покурить. Ломка во всей красе.

Дошло до того, что я втихаря за родину проник в мужскую курилку, опускаясь до пассивного курения. Мужики покивали, предложили хотя бы одну сигаретку. Я стоически отказал. До жути не хотелось нарушать данное обещание.

Думал, прокатит, и Вика не заметит. Даже дезодорантом лишний раз воспользовался.

Но, мужики «обрадовали» меня решением по-тихому избавиться от «очкастого». Паразиты! Зря я брякнул про увольнение. Кто-то из воздыхателей начальницы стукнул ей о моей выходке. Причём элегантным способом. Они, когда я на третье утро отлучился «подышать свежим воздухом», подсунули в общую почту анонимку. Ябеды.

Виктория устроила скандал с истерикой и битьём монитора. Естественно увольнять она меня не стала, но матов я наслушался на год вперёд. После чего заявил – «я бросаю курить, а ты бросаешь материться». Поэтому теперь, когда моя будущая жена принимается выражаться, я начинаю выходить из себя.

– Да, но Витя, тут полнейший пи...

– Вика! – перебил я её, повысив голос и добавляя в него ярость. – Снова хочешь услышать отчество?!

Подействовало! Моя ненаглядная поспешно закрыла ротик, готовый разразиться очередной нецензурщиной.

Это мой ответ Викиному контролю здоровья. Если она начинает материться, я становлюсь тем, кого она не желает видеть. Профессиональным секретарём с аурой подхалима. Предельная вежливость и предупредительность. Обращение только по имени-отчеству.

Политес заказывали? Нет?! Ваши проблемы.

Когда я впервые так поступил, Вика взбеленилась. Закатила очередную истерику на тему нашего детства и, что мы договаривались. Но я стоял на своём. Красивой женщине не к лицу похабная речь. Я давно хотел отучить её материться. Ещё в конце школы думал об этом. Но всё повода не было. Теперь же, когда мы почти супруги, я решил, что просто обязан это сделать.

И мой план пошёл вперёд семимильными шагами. Вика отбрыкивалась, как могла. Пыталась вывести меня из себя, скандалила, угрожала, била, плакала, задабривала сексом, но я был непреклонен.

В конце концов, мы спокойно всё обсудили и договорились: я бросаю курить, Вика бросает материться. Так что наши взаимные извращения никуда не делись. Просто они перешли на иной уровень. Соревнование «заставь свою половинку избавиться от вредной привычки». Отличная развлекуха.

– Так, что все-таки случилось, Вик? – вернулся я к нашим баранам. – Опять свадьба переносится?

И, кстати. Свадьбы не будет! Мы сразу обговорили это с Викторией, ещё в тот вечер, когда ехали к ней домой с делового ужина с Северным холдингом. Иннокентий Павлович и его прекрасная жена Светлана Сергеевна остались довольны нами, ужином и продлением договора. Партия была разыграна на ура. Обсудив вопрос, лежа в объятиях на заднем сиденье личного автомобиля Виктории, мы решили просто расписаться, не привлекая лишнего внимания. Ни к чему нам очередной вброс в прессу. Корпорация Зальзберг и так славится эксцентричностью уже не один век.

– Надеюсь, что нет, – Вика тяжело вздохнула, опускаясь рядом на кровать. И опять она в своём провокационном неглиже. Чертовка! – Капуста сказал, что ночью сломался кондей и все авто промёрзли насквозь и глубже.

– Я давно тебя спрашиваю, может пешком?

– В центр города? Мы? В загс? Ты головой своей очкастой подумай! – Вика опять заводится с пол оборота. – Какой это будет удар по престижу, если я со своим избранником явлюсь пешкарём?!

– Перед кем перья распушаем? – я приобнял её за талию, заставляя вернуться по одеяло. Простудится ещё. – Хотели же без шума.

– А работники элитного загса? – Вика охотно прижалась ко мне, утыкаясь носом в шею.

– М-да... Дилемма.

Конечно, проблема создана на пустом месте, но таковы издержки богатых. Хотя я себя подобным не ощущаю до сих пор. Все эти их заморочки приводят меня в недоумение. Вроде бы, отчего не расписаться в субботу? Хрена лысого – традиция семьи. Свадьбы и иже с ними только по пятницам. Остальные дни не кошерные.

Попытался обсудить этот вопрос с Викой. Она всегда относилась к подобным вещам проще родителей. И получил неожиданный от ворот поворот. В деревню с другом бедняком – запросто, секс в пятнадцать лет – не вопрос, муж простолюдин – раз плюнуть, а пойти против самой древней традиции – низя-я-я. Дурдом на колёсиках.

Тем временем Вика пригрелась и уснула. Во даёт! Только что была готова рвать и метать, а тут, раз, и в спячку. Вялая она какая-то последнее время. Да и я тоже. Устали оба. Пять месяцев маяты с проблемами компании и куча разъездов. Даже на родину Викиных предков успели слетать. Во Франкфурт. Провернули гору дел, и ещё осталось столько же.

У меня неделю назад начался отпуск. С задержкой. Вика мгновенно подсуетилась, договорилась с матерью и тоже сбежала с работы. На заслуженный отдых.

Дела компании так поглотили нас, что успела прийти зима. А ведь медовый месяц предполагался ещё в середине осени, но всё как обычно. Пусть моя любимая хоть трижды имеет немецких предков, и я сам не блещу истинно русскими корнями, но всё у нас с ней по-русски. Через одно место.

Не представляю, сколько у меня нервных клеток умерло, пока мы раз за разом откладывали поездку в загс. Я надеялся, что уж теперь-то мы спокойно распишемся, но наш главный водитель сообщил неприятнейшую новость. Машины помёрзли. И это в собственном доме. Современные удобства с личными отопительными приборами, блин!

Зима на дворе правит балом, холод зверский и мы подражаем медведям и суркам.

Греем друг друга и много спим.

Всё, не могу. Глаза слипаются.

Спать...