…Телефон разрывался уже битых полчаса, но, провалившись в очередной тяжёлый пьяный сон, Аля его не слышала. Разбудил её сын – придя из школы, мальчик, наконец, снял трубку с раскалённого от звонков телефона.

- Мама! – тряся мать за плечо, Миша был готов закричать во весь голос, лишь бы она проснулась, - Мама! Проснись!

- Чего, Миш?.. – наконец, очнувшись, Александра чуть приоткрыла глаза, - Ты уже пришёл?..

- Пришёл… - во взгляде мальчика были и тревога, и сострадание, - Бабушка звонит, дозвониться до тебя не может. Ты что, пила сегодня?

- Нет… - тщетно стараясь дышать в сторону, Аля приподнялась на постели, - Просто крепко уснула…

- Ладно, не обманывай… - мальчик насупился, - Пила ведь…

- Да я совсем чуть-чуть, голова сильно болела.

- Понятно. Давай, одевайся… бабушка сказала, чтобы мы срочно к бабе Инге ехали. Сейчас дед за нами заедет.

- Дед приедет?.. – новость о том, что сейчас приедет её отец совсем не обрадовала Александру, она даже не сразу сообразила, что что-то случилось с её собственной бабушкой.

- Да. Он в гараже у себя был, бабушка и до него только что дозвонилась. Вставай, мам…

- А что случилось-то? – с трудом поднявшись на ноги, Аля никак не могла попасть носком ноги в тапок, - Вот зараза…

- Бабе Инге совсем плохо.

- А скорую чего не вызвала?

- Она вызывала. Говорит, ей накололи лекарств, а в больницу не взяли… говорят, что ничего страшного, мол, возраст… А ей снова плохо.

- Вот твари… - Аля хрипло выругалась, - Сейчас…

С трудом добредя до ванной, женщина уже оттуда услышала звонок в дверь – судя по всему, это приехал Семён Ильич. Наскоро умывшись, Аля кое-как расчесала растрёпанные волосы, заколола сзади модной заколкой. Ещё раз посмотрела на себя в зеркало – отражение не вызвало удовольствия… Лицо потемневшее, измученное… покрасневшие веки и белки глаз выдают нездоровый сон и отдых… потрескавшиеся губы – результат алкогольной интоксикации организма… И даже дорогие украшения и норковая шуба не могут украсить её облика… Отец сразу всё поймёт… Тем более – запах перегара… его не убивает даже зубной эликсир…

Видимо, решив отложить разговор на потом, Семён Ильич лишь взглянул на дочь исподлобья. Застёгивая сапоги, Аля едва не упала, потеряв равновесие… пальцы заметно дрожали и никак не хотели ловить «собачку» замка… В довершение всего потемнело в глазах и снова затошнило… Извинившись из последних сил, женщина скрылась в туалете.

…Тошнило без конца – и в машине, по дороге к дому Инги Мелентьены, и потом, когда, с трудом преодолев лестницу, Аля что называется, взобралась на нужный этаж.

- Сеня!.. – открыв дверь, Вероника Григорьевна сразу кинулась к мужу, - Представляешь, маму не взяла скорая! Они сказали, что возраст… Сеня, разве такое может быть?!

- Сейчас всё может быть, - нахмурившись, супруг разделся и прошёл в квартиру, - свободная экономика, мать её… демократия… и никто ни за что не отвечает…

Инга Мелентьевна тихо лежала на своей кровати, прикрыв глаза. Ей шёл уже девятый десяток, но здоровье всегда бодрой женщины стремительно начало сдавать совсем недавно. Баба Инга, как называли её в семье, угасала на глазах, и Вероника в последнее время бывала у неё каждый день. Сегодня же, приехав к матери, она застала ту лежащей на полу, в обморочном состоянии.

- Бабушка… - Миша присел рядом с прабабкой, - Что с тобой? У тебя что-то болит?

- Добрый… - открыв глаза, женщина проговорила эти слова низким, чуть хрипловатым голосом, - Добрый мальчик…

- Бабуль, ты меня не узнаёшь?..

- Она узнаёт, - Вероника поправила подушку под головой матери, - она всех узнаёт, только как-то странно говорит сегодня… как будто прощается…

Не выдержав, Вероника Григорьевна расплакалась и, закрыв ладонью лицо, торопливо вышла в другую комнату.

- Так… - Семён Ильич снял трубку телефона, - Сейчас…

- Куда ты звонишь? – молчавшая всё это время Аля, наконец, решилась подать голос, - В скорую?

- Да толку… - тот нервно крутил телефонный диск, - Попробую поднять свои связи. Что ж за жизнь такая пошла?.. Человек дешевле медного гроша стоит… Значит, если старый, то и нечего с ним возиться… Так выходит?..

Дозвонившись до нужного абонента, мужчина взял в руки телефон и вышел из спальни.

- Бабуля… - Миша взял в ладонь прохладную, вялую старческую руку, - Ты меня слышишь?.. Ты не переживай, дед сейчас всё устроит… тебя вылечат… Вот увидишь!

- Да, бабушка, не переживай… - Александра присела напротив Инги Мелентьевны на кресло, - Сейчас отец по своим каналам дозвонится, мы тебя в лучшую больницу увезём.

- Не стоит беспокоиться… - пожилая женщина с трудом шевелила бледными, с оттенком синевы, губами, - Они не помогут…

- Помогут! – Аля успокаивающе махнула рукой, - На ноги тебя поставят, обязательно!

- Я уйду… - Инга Мелентьевна медленно перевела на внучку бесцветный взгляд, - А ты бросай пить… пропадёшь…

- Я брошу, бабуля… - Аля смутилась от слов бабушки, но постаралась взять себя в руки, - Я уже бросила…

- Мама, сейчас Сеня договорится… - достаточно подвижная для своих пятидесяти восьми лет Вероника стремительно вошла в комнату, - Потерпи немножко…

- Скажи Олегу… - Инга Мелентьевна снова перевела взгляд, теперь уже на дочь, - Пусть бросает курить… и за женой получше следит…

- О чём ты, мам?..

- Слишком красивая она для него… - пожилая женщина снова прикрыла глаза от усталости.

- Всё, сейчас скорая приедет, заберут в больницу, - Семён Ильич тоже вернулся в помещение и поставил на место телефон, - Чёрт знает что натворили со своими перестройками, демократы хреновы!

- Успокойся, Сеня, - Вероника подошла к мужу и положила руку ему на плечо, - тебе тоже нельзя волноваться! Валидол с собой?

- Тут не волноваться надо, - сняв с себя руку жены, мужчина тяжело шагнул к окну, - тут гнать надо этих чёртовых демократов! Коммунистов они ругают… Коммунисты хоть строили… а эти… одни разрушители! И человек для них – ничто!

- Сеня…

- Я уже почти семьдесят лет Сеня! – супруг всё больше распалялся, - Завтра заболею, и что?! Меня тоже – за борт?! Возраст лечить не позволяет?!

- Аля… - чувствуя, что возражать бесполезно, Вероника Григорьевна повернулась к дочери, - Помоги мне бабушку одеть… Пора…

- Миша!.. – Инга Мелентьевна из последних сил приподняла голову и махнула рукой, подзывая правнука, - Подойди ко мне…

- Я здесь, бабуля… - сидевший рядом мальчик наклонился, - Я же рядом…

- Береги мать… не бросай…

- Я не собираюсь…

- Слабая она… защиты нет…

- Ты за меня не переживай, бабушка, - Александра присела у ног женщины с шерстяными носками в руках, - у меня всё хорошо… всё есть… и защита тоже есть.

- Дерьмо твоя защита… твой Виталий… но ты… ты сама… виновата… Мишу… береги… он… безотцовщина…

Глядя на Ингу Мелентьевну, можно было подумать, что старая больная женщина бредит. Силы покинули её, и она снова упала на подушку. Подоспевшая Вероника приподняла мать, чтобы надеть на неё тёплую кофту.

- Да уж… - услышав последние слова тёщи, Семён Ильич сердито нахмурился, - Безотцовщина… лучше и не скажешь. При живом-то отце…

- Почему я безотцовщина, - Миша попытался заступиться за Виталия, - у меня отец есть…

- Отец… - дед не удержался от язвительного тона, - Что есть, что нет…

- Есть у меня отец, есть… - мальчик говорил заученно, видимо, подобные реплики ему доводилось слышать уже не раз, - Хватит уже, дед… Он всё-таки мой отец.

- Он тебе не отец…

…Хриплый старческий голос прозвучал как гром среди ясного неба. В наступившей тишине было слышно, как на кухне из крана капает вода…

- Ну, всё… она начала бредить… - внезапно побледневшая Вероника Григорьевна застегнула последнюю пуговицу на мохеровой кофте матери и торопливо подошла к окну, - Ну, где та скорая?!

- Бабушка, ты лежи, не шевелись… и лучше молчи… - смутившись вслед за матерью, Александра зачем-то поправила носок на ступне бабушки, - Тебе силы надо беречь!

- Приехали!.. – обернувшись, Вероника с облегчением вздохнула, - Миша, беги, открывай дверь, сейчас поднимутся…

Приехавшая бригада скорой помощи без слов погрузила Ингу Мелентьевну на носилки. Окинув в последний раз взглядом комнату, женщина чуть приподняла голову.

- Вера… - она позвала дочь едва слышно, из последних сил, - Вера…

- Что, мамочка?.. – та одевалась в прихожей, чтобы поехать вместе с матерью в больницу, но, услышав её голос, тут же снова вернулась в спальню, - Что?..

- Аля… - теперь больная звала внучку, и, когда та тоже приблизилась к ней, подняла на неё измученный болезнью взгляд, - Скажите ему правду… он должен знать…

- Кто?.. – Вероника низко наклонилась над матерью, - Кто должен знать?..

- Миша… - Инга Мелентьевна устало сомкнула веки, - Он должен всё знать…

Проводив жену и тёщу, Семён Ильич дождался, пока Аля с Мишей спустятся из квартиры и усядутся в машину.

- Что-то я не понял, - выруливая со стоянки, Семён посмотрел в зеркало заднего вида, - про что там тёща-то говорила… кто должен правду знать?..

- Не знаю, - Александра нарочно села на заднее сиденье, чтобы скрыть от отца своё состояние, - бредила бабуля…

- Что-то на бред не похоже… - отец недоверчиво хмыкнул, - Она же Мишку, вроде, упомянула?

- Я не расслышала…