«Молодая мама осталась ждать последнего из Брагиных. От волнения у неё пересохло во рту. Послышались шаги, вот раздался стук в дверь. - Да. - Можно? - Да. Как она его ждала! Ждала всю беременность, ждала в роддоме. Ждала, ждала, а он всё не приходил. И вот он нерешительно стоит на пороге её комнаты, готовый, кажется, провалиться сквозь землю. У Полины отлегло на сердце. Артём показался ей постаревшим и каким-то чужим. Она смотрела на него и не испытывала к нему ничего, кроме жалости и разочарования. - Проходи. - Здравствуй, Полюшка. - Здравствуй, Тёма.

Он не подошёл к ней, не поздравил, а сразу направился к кроватке, вглядываясь, склонился над ней. Вздохнул, выпрямился и, то ли спрашивая, то ли утверждая, произнёс: - Это моя дочь. У Полины в груди возник какой-то протестный комок, кровь прихлынула к лицу. Она, холодно глядя на Артёма, беспощадно рубанула: - Нет! Ты опоздал! Это моя и только моя дочь! Он, опешив, удивлённо глядя на неё, спросил: - Что? Что ты имеешь в виду? - Ты всё это время делал вид, что ты тут ни при чём. Вот и продолжай дальше это делать. Я тебя любила, но за это время всё перегорело. Так что забудь нас, если не хочешь, чтобы я тебя возненавидела. - Мы могли бы пожениться и вместе растить детей. Полина, усмехнувшись, отрицательно покачала головой: - Нет, нет и ещё раз нет. - Тогда прости меня, если можешь. - Я давно уже тебя простила, живи спокойно, расти сына. Всё, пока. - Пока.»