 Посвящается моей любимой бабушке – Таргаевой (Зайковой) Зинаиде Максимовне.

Я всегда буду помнить Тебя, Ба!

 1942 год. Абхазия.

- Это ещё кто?! - Недовольно спросила женщина.

 От её резкого голоса девочка, стоящая рядом с офицером, прижалась к нему и задрожала сильнее, чем от мороза, на котором пробыла полтора часа.

- Расскажу позже. - Спокойно ответил мужчина.

 Он огляделся, ища своих детей. Но в кухне были только его жена и тёща.

- Ты голодна, наверно? - обратился офицер к девочке.

 Мужчина подвёл ребенка к столу, ещё усыпанному мукой и заготовками лепёшек. Некоторые были уже приготовлены, они лежали стопкой на тарелке. Оторвав часть горячей лепёшки, он протянул её девочке.

- Это ещё что?! Я на неё не готовила! - Снова возмутилась женщина.

- На меня тоже не готовила? Вот, представь, что я съел. И молоко выпил тоже я. - Налив из кувшина свежее молоко в чашку, он уверенно протянул её девочке и сказал:

- Не бойся. Теперь будешь жить здесь. Ешь и пей спокойно.

 Женщины удивлённо переглянулись, что-то прошептав по-абхазски. Жена подошла к мужу, уперев руки в бока.

- Халид, послушай, она не может жить с нами! Я не знаю, как прокормить наших пятерых, а ты мне чужую девчонку привёл! Да и куда я ей постелю? Халид, послушай, отведи её обратно!

- Асида будет жить с нами. Это не обсуждается.

 Женщина хотела ещё что-то возразить, но увидев взгляд мужа, полный решимости, лишь произнесла выдохнув:

- Хорошо. Только спать будет на полу в кухне. И ещё она должна помогать по хозяйству.

- Постели ей вблизи печи, чтоб теплее было. - Сказал Халид и прошёл в комнату.

 Женщина недовольно взглянула на девочку лет одиннадцати, сидевшую за столом с опущенной головой. На ней было серое пальтишко в заплатках, а на ногах виднелись тёмные, тонкие чулки и ботинки, явно не подходившие для декабрьского мороза. Дрожащими ручками она подносила лепёшку ко рту и медленно жевала, наслаждаясь вкусом горячего хачапури.

- Аллах, вот только её нам и не хватало! - Пробурчав, женщина продолжила заниматься приготовлением ужина. Так Асида попала в семью абхазского офицера.

 Абхазия. 1949 год.

 Прошло семь лет, но в жизни Асиды значительных перемен не происходило. Каждое утро она просыпалась раньше всех. Прибрав постель и переодевшись, девушка быстро шла в кухню. Позавтракав кусочком хлеба и запив его чашкой ахарцвы, она выходила из дома. Так как наступало лето, Асида ходила босиком. Да и одежду носила своих названных сестёр. Ведь никакие мероприятия девушка не посещала, впрочем, как и школу. А если к ним приходили гости, что бывало редко, Асиде разрешалось надевать одно из двух, специальных платьев сестёр, причём предназначались они только особым поводам – свадьбам и похоронам.

 Сначала Асида отправлялась в сарай, выгоняла коров на луг, затем меняла воду курам, уткам, гусям, свиньям. Подсыпала зерно, чистила клетки. После этого она отправлялась в огород проверять посевы. Ближе к обеду девушка возвращалась домой и помогала в приготовлении еды, стирала бельё, если нужно было - подметала весь двор.

 Она старалась не злить сестёр и их мать Гуашахан, так как в наказании они могли быть суровы. Однажды Асида приготовила подгоревшую кашу, за что была принуждена есть её одна три обеда подряд. А ещё, будучи ребенком, Асида забыла пригнать коров с луга. Старшая сестра Назира отлупила её прутом и отправила искать коров. Как-то, в наказание за провинность, девочку и вовсе оставили без ужина и отправили спать в сарай, несмотря на холодную погоду. К несчастью, Халид отсутствовал в тот вечер. Он очень любил и жалел девочку, ведь она была дочерью его погибшего друга. Но, несмотря на это, всё же всячески избегал скандалов с Гуашахан. Из-за полученной травмы ноги, Халид нашёл работу ремесленника и дома бывал только вечерами или поздно ночью.

 Как-то раз, снимая высохшее бельё, Асида заметила хромающего Халида. Он шёл с небольшой сумкой, но направлялся не к дому, а к ней.

- Оставь вещи, дочка, и ступай за мной, - негромко произнёс он и отошёл в тень деревьев, давая понять, что ждёт её.

 Асида удивилась, но повиновалась. Минут десять спустя они пересекли дорогу, ведущую в сарай и сели на заброшенной, заросшей травой лавочке.

- Мне дали выручку за работу. Я купил сладостей, но дома их тебе не дадут. Поэтому, дочка, давай-ка вместе съедим их, - сказал Халид, вынимая из сумки небольшие свертки.

- Дядя, я не хочу, чтобы тётушка снова злилась на Вас…

- Это мои заботы. Ты ешь дочка, абаклауа - это очень вкусно.

 Полакомившись вдоволь, они не спеша отправились обратно.

- Дядя… Кто же мои родители? Мне очень хочется узнать…- уже не впервые, осторожно спросила девушка.

- Дочка, не время тебе знать это. - Ответил Халид.

 И, увидев погрустневший взгляд, добавил:

- Но ты растёшь похожей на свою мать.

 Вернувшись домой, Халид больше не сказал Асиде ни слова. Вечером, когда она привычно омывала ему ноги, а после и его жене, Асида заметила задумчивый взгляд.

 Перед сном она смотрела в зеркало. «Значит, я похожа на мамочку…» - промелькнула мысль.

 Асида не умела читать и писать, не решала математических уравнений, не знала законов физики и не проводила химических экспериментов. Зато она отлично знала, как из коровьего молока сделать творог, сыр и казеин. Из алычи получалась хорошая приправа к мясу. Её нужно было отварить и процедить через сито, затем добавить зелень и аджику. Асиде нравилось макать лепёшку в кисло-острую смесь. Сёстры недолюбливали девушку и старались не общаться с ней. Тем не менее, у Асиды были подружки, живущие по соседству – Хифа и Эсма. В зимнее время они редко общались, так как, обе девушки ходили в школу. А теперь, когда наступило лето, практически каждое утро, три подруги шли выгонять коров на луг. Затем выполняли работу по дому или занимались огородом, встречаясь вновь в вечернее время, когда нужно было пригнать коров.

 Однако, бывали дни, когда ничего делать не нужно. Хифа любила такие дни и всегда находила занятия по душе.

 Вот и сейчас, в довольно жаркий день, она вдруг предложила:

- Пойдёмте к морю!

 Да, Асида слышала, что недалеко есть пляж, так как, Гуашахан всегда возмущалась приезжим. Она была женщиной, воспитанной в строгих, исламских традициях и не принимала полуобнажённых тел. Ещё и совместно - мужчин и женщин. Своих дочерей она воспитывала в тех же понятиях.

 Хоть Асида и побаивалась гнева тёти, но всё равно была с твёрдым характером. Она могла совершить такие подвиги, что порой сама удивлялась своей смелости. Конечно, при условии, что ей это действительно интересно.

 Пляж находился на расстоянии, как три-четыре раза пройти от дома до сарая. В принципе не так уж и далеко, но солнце было высоко и обжигало землю, по которой шли три девушки – две в тапках и одна босая. Добравшись до места, Асида вдруг остановилась и изумлёнными глазами смотрела, как большая, синяя вода волнами билась о берег.

- Жа-а-арко! - протянула Хифа. - Видимо потому и людей нет… Вот и хорошо, значит, можно в воду!

 Естественно, купальных костюмов ни у одной не было. Поэтому они вошли в воду одетые. Поначалу Асида немного боялась, но невысокие волны словно успокаивали и подбадривали её. Подружки показали несколько плавательных движений, как оказалось, они тайно бывали на этом пляже с детства. После пары-тройки ныряния под солёную воду, Асида смогла всё же научиться подчиняться морю и не спорить с ним. Это было её первое знакомство с морем, которое девушка полюбила на всю жизнь.

 Следующее знакомство было с танцами, месяц спустя. Хифа и здесь постаралась. Но Асиде пришлось потрудиться не меньше, ей ведь нужно было платье…

 Платья младшей Хаят были не по размеру, а у Назиры даже и спрашивать было нечего, она и так сквозь зубы уступала наряды по особым случаям. Платья подруг Асида брать не хотела, то ли из скромности, то ли боялась, что Гуашахан узнает и будет крайне недовольна. Видимо, придётся забыть о танцах и соврать девушкам, что уснула рано от усталости. Наверно, так и следовало бы поступить, но ведь это была Асида, которая не страшится трудностей. Еле дождавшись, пока в доме всё стихнет, она подкралась к комнате Назиры. К счастью, сестра спала крепким сном после трудного дня. Комод с одеждой стоял практически рядом с дверью. Асида не раз видела, в каком ящике находится сокровище сестры. Девушка знала так же, что никаких свадеб в ближайшее время не намечалось, а потому и пропажу сестра искать не будет. По крайней мере, она на это очень надеялась.

 Девушки ждали подругу недалеко от дома и уже собирались уйти, как вдруг услышали негромкие шаги.

- Хвала Аллаху! - обрадовалась Эсма.

- Пойдём скорее! - поторопила всех Хифа.

 До танцев требовалось идти с полчаса, быстрым шагом. Это было не очень большое здание. В зале имелась сцена, на которой молодые ребята пели и играли на музыкальных инструментах. У одной стены стоял длинный стол со всякими напитками и булочками, за которые надо было платить. У Хифы было несколько монет, она купила одну сладкую булку и девушки разделили её между собой.

 На танцах присутствовали разные молодые люди. Многие обратили внимание на пришедшую троицу. Особую неприязнь проявили две девушки, которые ещё и презрительно фыркнули, проходя мимо.

- Смотрите-ка! Не дунь, не плюнь! - Усмехнулась Асида и повела подруг танцевать.

 Да, конечно, танцевать она не умела, но эти движения ей напомнили море. Она радовалась новому ощущению. Это было свободой.

 Лето было жарким, но теперь не таким уж скучным, как все предыдущие…. Не считая, конечно, тех годов, когда шла война. Но Асида предпочитала не вспоминать то страшное время. У девушки не было проблем по поводу танцев, она очень ловко выбиралась из дома поздним вечером.

 Правда, ей до и после клуба, приходилось идти с туфлями Назиры в руках, так как, не хотела растаптывать их. Платье, конечно, тоже начинало терять свой вид, но Назира получила от отца пару новых и, казалось, не замечала мелких пятен и зацепок. А вот с походами к морю пришлось быть осторожнее. И дело совсем не в том, что она приходила домой с влажными волосами. Они могли быть такими и от пота, после прополки огорода. Просто Гуашахан стала принюхиваться к запаху, который исходил от Асиды и недоумевала, как от неё могло нести морем, если оно находилось в другой стороне деревни.

 Нельзя сказать, что молодые парни не заглядывались на стройную фигуру танцующей девушки. Они любовались густыми, вьющимися волосами и карими, печальными глазами. Хотя она веселилась и улыбалась, всё равно от неё веяло грустью. Некоторые парни пытались с ней познакомиться, но та лишь продолжала танцевать с подругами, ни на кого не обращая внимания.

 Время проходило быстро, наступила осень. Сборы урожая, заготовки на зиму и прочие работы выматывали Асиду. Теперь о танцах и о море можно было только вспоминать. Правда, ещё один раз побывать на пляже ей всё же удалось. Как-то Гуашахан с дочками отправились на рынок, чтобы продать свежесобранные, октябрьские айву и хурму. Едва дождавшись, пока они скроются за домами, Асида решила не терять времени и побежала на пляж. Эсму и Хифу искать было некогда, ведь девушке так хотелось ещё раз вдохнуть морской воздух. Она понимала, что о купании не могло быть и речи, даже если погода и позволяла это сделать. Просто её одежда не успела бы высохнуть, а дождя сегодня не намечалось; небо чистое, ни облачка. Как ни странно, пляж был пустым. Но Асиду это совсем не расстроило, так как, она не хотела бы быть кем-то замеченной.

 У воды она увидела только несколько белых птиц. Волны привычно бились о берег, и девушка, поддавшись желанию, шагнула к ним. Вода была прохладной, но очень приятной. От удовольствия она закрыла глаза и потеряла счёт времени.

- Ты что тут делаешь? - мужской голос заставил её обернуться.

В красивом, загорелом лице она узнала парня с танцев.

- Я... - начала говорить девушка и тут же застыла в ужасе.

В их сторону шла Гуашахан, потемневшая от гнева.

- Бесстыдница! Я растила тебя, а ты опозорила мой дом! - набросилась она на Асиду с откуда-то появившейся веткой в руке.

 Только сейчас Асида сообразила, что стоит рядом с мужчиной, приподняв подол платья чуть выше колен, чтобы не намочить его. Парень попытался успокоить кричавшую проклятья женщину, но она и слушать ничего не желала, прогоняя девушку веткой в сторону дома, словно корову с луга. Строго-настрого запретив Асиде выходить из комнаты даже во время ужина, Гуашахан, с большим нетерпением ждала мужа. Часом позже Асида, слышала только её грозные крики, что она не желает видеть эту «девицу» в своём доме. Халид лишь молчал.

 Несколько дней спустя Халид остался дома. Он подождал, пока перепуганная девушка поест. Велев Назире дать одно из новых платьев, он отправился с Асидой в город, ничего никому не объясняя.

 Никогда прежде Асида не была в городе. Таращась на всё окружающее, она несколько раз споткнулась. Люди были одеты совсем не так, как она привыкла видеть. Дома, казалось, умели расти, будто живые. На некоторых были надписи, вот только девушка не умела читать. Ей многое хотелось спросить у Халида, но он молча вёл её за руку сквозь толпу. Он был настолько серьёзен, что она не решалась заговорить с ним. Наконец они подошли к какому-то зданию. Войдя внутрь, Халид усадил девушку на стул и попросил подождать. Сам же он поспешно куда-то удалился. Асида совсем не понимала, для чего она здесь. Неужели он хочет оставить её? Опустив голову и сложив руки на коленях, она сидела еле дыша. Впервые, девушка осознала, что такое страх. Некоторое время спустя, она услышала:

- Дочка! Подойди.

 Асида повиновалась, но голову не подняла, будто считала шаги. Халид провёл её по длинному коридору, открыл дверь в какую-то светлую комнату и жестом пригласил войти. В центре комнаты стоял стул. Халид указал Асиде на него, а сам обратился к мужчине, стоящему за каким-то высоким предметом, который Асида никогда раньше не видела. Утвердительно кивнув, мужчина подошёл к напряжённой девушке. Приподняв ей подбородок и немного поправив плечи, он попросил смотреть прямо и не шевелиться минуту. Мужчина быстро вернулся к непонятному предмету и Асида услышала несколько щелчков. После ещё одного кивка мужчины, Халид вывел её обратно в коридор.

 Прошло ещё некоторое время, прежде чем их пригласили подойти к длинному, высокому столу.

- Фамилия, имя, отчество?

- Райкова Асия Михайловна, - спокойно ответил Халид.

«Асия? Какая Асия? Ведь я Асида!» - хотела было возразить девушка, но не решилась. «Райкова?»

- Дата рождения?

- Пятнадцатого ноября, тысяча девятьсот тридцать первого года.

- Девушка сможет подписаться?

Только теперь Асида поняла, почему Халид вчера вечером просил её несколько раз начертить непонятные закорючки «РАМ».

 - Да, безусловно. Дочка, подойди ближе.

 У Асиды дрожали руки, но она довольно аккуратно прочертила заученные буквы. Так Асида получила свой первый паспорт. Вот только Халид не дал ей его даже посмотреть, так как, тут же убрал во внутренний карман пиджака. Выйдя из здания Халид, всё так же молча взяв её за руку, повёл вдоль улиц. Они шли до тех пор, пока им не попалась безлюдная лавочка. Усадив девушку и сев рядом, Халид, наконец, нарушил молчание. Его голос звучал спокойно, но Асида знала, что он очень сердит.

- Дочка, я не буду обсуждать то, что произошло. Но ты должна знать, что произойдёт теперь. Пойдёшь работать, я уже договорился. А дома будешь только ночевать.

- Дядя….

- Не возражай, дочка. У тебя нет выхода. Гуашахан очень сердита, да и дочки мои тобой недовольны. Устал я уже от этих разборок. - Выдохнул он.

Асида очень любила и уважала его. Она понимала, что он прав и тихо произнесла:

- Хорошо, дядя. Я сделаю так, как Вы скажете.

 Они вернулись домой поздно вечером. Халид купил девушке несколько вещей и удобную одежду. При виде Асиды, Гуашахан немедленно удалилась с кухни. Поужинав свежими лепёшками с зеленью и запив молоком, Халид велел девушке идти спать, ведь завтра у неё трудный день.

 Асида раньше слышала от подруг, что в соседней деревне ведётся строительство чего-то, но значения этому не предала. О чём теперь сожалела. Когда Халид говорил о работе, девушка предполагала, что он возьмёт её к себе помощницей. Но теперь, стоя у входа «под землю», она откровенно таращилась на него, явно ничего не понимая.

- Мшибзиакуа! - обратился к Халиду улыбчивый, но грязный мужчина. ( Здравствуйте\* по абхазки. Прим., автора) - А это, что за красавица? - Кивнул он в сторону Асиды.

- Она - твой новый работник.

- Женщина?! Когда ты просил об услуге, я думал, речь идёт о сыне!

- Она справится.

- Халид, дорогой, а ты хоть представляешь, где я и мои ребята работаем? Да мы ж как суслики, белого дня практически не видим!

- Зураб, я за неё ручаюсь. Она справится.

Мужчина недоверчиво покосился в сторону девушки. Потом со звуком выдохнув, почесал затылок, выдал:

 - Ладно, дорогой. Беру я её. Будет угольщицей. А там, как Аллах велит. Документы её при тебе? Пойдём со мной.

Отойдя немного, он снова обернулся к девушке:

- Ну? Чего застыла? Айда, будем тебе, красавица, подбирать наряд.

 Зураб повёл их в контору, которая находилась неподалёку. По пути в кабинет, он попросил помощника, который проходил по коридору, подобрать новой работнице подходящий костюм. Парень с недоверием покосился на Асиду, но спорить с начальником не стал и, молча, повёл её на склад. Роба на женщин не предусматривалась, но парню удалось подобрать ей наиболее удобную одежду.

- Штаны, конечно, велики…. Ну, будешь, значит, верёвкой подвязывать. Другого выхода нет. - Пожал он плечами.

 Снова эта фраза. Асида и так знала, что ей ничего не остаётся, как только подчиниться судьбе. Нельзя сказать, что она была очень привязана к Гуашахан, ведь с детства не знала от неё ни ласки, ни теплоты. Даже когда Асида хорошо выполняла данные ей поручения, та всё равно находила повод придраться к девушке. И всё же в доме Халида она всегда чувствовала себя спокойно, хотя так и оставалась чужой в его семье. А теперь придётся отвечать за себя самой. На миг её храбрость стала страхом. Но тряхнув головой, Асида постаралась избавиться от этих мыслей. «Зато мне больше не нужно будет мыть их вонючие ноги!» -- подумала Асида и добавила шёпотом:

- Мамочка, помоги мне….

- Что? - переспросил, немного отошедший, парень.

- А? Нет… Я спросила, можно ли мне идти?

- Не заблудись. - Не переставая что-то разглядывать на полках, ответил он.

 Халид ещё не ушёл. Дверь в кабинет Зураба была прикрыта не наглухо, так что, подошедшая девушка могла не только слышать разговор мужчин, но и видеть их.

Зураб сидел за своим столом, потирая лоб, явно осмысливая что-то.

- И вот ещё, что, - голос Халида звучал спокойно, но строго.- Её паспорт. Если Гуашахан дома его увидит, начнёт опять ворчать. Не с собой же мне его носить. Припрячь у себя. Только ни в коем случае не давай Асиде.

- Думаешь, девчонка убежит?

- Уверен. У неё нрав отца. Я за неё в ответе. Пусть пока у тебя работает, а я подыщу ей жениха. Женщина должна иметь мужа и дом.

- Не беспокойся, дорогой. От этого ящика ключ только у меня. А работы сейчас столько, что некогда моим ребятам сюда и носа показывать.

- Итабуп. - (Спасибо /\* прим., автора)

- Уареи сареи итабуп хабжьоума? - рассмеялся Зураб.

(Между нами разве есть "спасибо?"/\* прим., автора).

 Ещё немного подождав, Асида постучала в дверь. Когда она вошла, Зураб пригласил её присесть на стул возле окна и начал объяснять, что ей нужно будет делать.

Халид ушёл, пообещав, что вечером вернётся, а Зураб повёл девушку в дальнюю раздевалку. Убедившись, что там никого из рабочих не было, он предложил ей переодеться, заверив, что подождёт снаружи. Девушка немного замешкалась, так как, никогда не носила штанов. У неё были только платья и юбки, ниже колен. Парень был прав, костюм и впрямь был великоват. Асида порадовалась, что взяла с собой платок, который ей сейчас пригодился, как нельзя кстати. Чтобы волосы не мешали, она связала их в пучок. Сложив свою одежду в свободный шкафчик, Асида вышла из раздевалки. За дверью её ожидали Зураб и его помощник, с каким-то предметом в руках.

- Готова, красавица?

Асида кивнула. Мужчины повели её к выходу из конторы.

- Это Мага. - Представил Зураб своего помощника. - Если возникнут какие-то вопросы, обращайся к нему.

Они подошли ко входу «под землю». Но прежде, чем спуститься, Мага надел ей на голову, как он сказал, каску.

 Чем дольше был спуск, тем страшнее было девушке. Глаза никак не могли привыкнуть к темноте, в то время, как воздух там оставлял желать лучшего. Пройдя, примерно, то расстояние, как от дома Халида до пляжа, Асида увидела рабочих. Их было человек двадцать, и вдалеке слышались ещё чьи-то голоса.

- Вот мы и пришли, красавица. Сегодня будешь ответственной за инструменты. Мои ребята бросают их, где попало, вот и следи за порядком. – Сказал Зураб и удалился, многозначительно кивнув Маге.

- Я буду поблизости. - Сказал ей парень и отошёл к рабочим, которые долбили стену.

 Первый рабочий день начался. Асида стояла в темноте, вдыхая запах земли и не знала, сможет ли она преодолеть страх.

 Прошло два месяца. Зураб был очень доволен Асидой. Она оказалась на редкость выносливой девушкой. Выполняла все поручения с такой ответственностью, что даже рабочие стали уважать её, хотя вначале над ней подшучивали. С первых дней в обязанности Асиды входило раздавать рабочим инструменты. Потом она и сама, вооружившись киркой, помогала Маге долбить стены. Они очень подружились за время работы. Когда Мага услышал, что один из рабочих увольняется по причине болезни, и что комната в общежитии освободилась, он тут же предложил Зурабу поселить девушку там. Это не особо понравилось Халиду. Хоть он и понимал, что так будет даже лучше, но всё же поставил условие – в выходные девушка должна быть дома.

 Асиде было в общем-то всё равно. За день она настолько выматывалась, что часто ложилась спать, даже толком не поужинав. Тот рабочий, что уволился, был отвечающим за вывоз угля из шахты. Теперь эта обязанность пала на плечи девушки.

 В то утро всё начиналось, как обычно. Асида работала рядом с Магой. Они обсуждали предстоящий взрыв скалы, которая стояла на пути у строителей тоннеля. К ним подошёл Зураб.

- Ну, вот красавица, для тебя есть новое задание. Иди за мной.

Он подвёл её к наполненной углём вагонетке. Девушка удивлённо посмотрела на неё и на начальника.

- Э?..

- Товарищ Мамедов, разрешите мне это сделать. - Предложил Мага, увидев замешательство девушки.

- Для тебя, дорогой, тоже работа есть. А ты, красавица, пока толкай до выхода. Там и поможем тебе.

Мага подчинился, хотя и знал, что это не удачная идея.

Опираясь руками в вагонетку, Асида изо всех сил начала толкать её. Мало-помалу, шпала за шпалой оставались позади. Несколько раз девушка останавливалась, чтоб передохнуть. В шахте было невыносимо жарко, а в последние дни девушка ощущала слабость. Возможно из-за того, что ела мало. Вот и сейчас у неё снова появилось головокружение. Чтобы не упасть, она стояла, опёршись руками в посудину, как вдруг почувствовала толчок земли под ногами. Асида не сразу сообразила, что произошло, но наполненная вагонетка стала двигаться в обратную сторону. Не в силах остановить её, девушка с криком бросилась бежать прочь. Ей на помощь пришёл Мага, который резко потянул её руку и сдёрнул с рельсов. К счастью, никто не пострадал, но Зураб впервые был недоволен девушкой. Отчитав её за неуклюжесть и, в наказание, он велел ей собрать весь уголь из опрокинувшейся вагонетки. Маге стало жаль девушку. Это место явно не для неё. Он решил поговорить с начальником.

 Зураб сидел за столом в своём кабинете и вертел в руках паспорт девушки. Он не знал, как ему поступить. Халид был его другом, но он понимал, что сейчас тот занят приготовлениями к свадьбе Назиры, да и жена его будет явно не в восторге, если Асида сейчас вернётся домой. Но так же, Зураб не хотел подвергать ещё большей опасности жизни её и рабочих. Ведь в шахте и без того опасно, бед хватает. Всё-таки Мага прав, надо её отпустить.

Тут он услышал, что в дверь постучали.

- Входи. - Произнёс он.

Это была Асида. Она заметно нервничала.

- Чего стоишь на пороге, красавица? Дверь-то закрывай и проходи, садись. - Указал он на стул, стоящий напротив стола.

Девушка, молча, повиновалась.

- Я тут подумал, - начал спокойно Зураб, - что тебе будет лучше уехать отсюда. Я не хочу больше рисковать своими ребятами. Да и тебе здесь не место.

- Но дядя меня….

- Верно. Только вот, когда он узнает - тебя тут и близко уже не будет, красавица. Есть у меня друг, в Сочи живёт. Он-то тебе и поможет с трудоустройством. Сегодня за тобой придёт Халид, а поезд в Сочи отправляется в понедельник вечером. Я помогу тебе уехать, но есть у меня условие.

- Какое? - Осторожно поинтересовалась девушка.

- Слышал я, красавица, что у вас в деревне растут мандарины…

- Мандарины?..

Тут в дверь раздался стук и на пороге появился Халид. Немного поговорив с Зурабом, они с Асидой отправились домой на выходные. Асида, почти всю дорогу молчала, у неё из головы не шла мысль, как же раздобыть эти мандарины…

Два дня прошли незаметно. Гуашахан, занятая дочерью, практически не обращала внимания на нежеланную гостью. Прогуливаясь по деревне, Асида приметила мандариновое дерево, с ещё не тронутыми плодами. Оставалось надеяться, что хозяева их не сорвут до ночи.

Дождавшись, пока в доме всё стихнет, Асида освободила свой чемодан от вещей, спрятав их под свою кровать. Затем она ловко, как и летом, покинула дом Халида с чемоданом в руках. На улице была тёмная, холодная ночь. Только луна и звёзды освещали ей путь к одному из соседних дворов. Подойдя к калитке, девушка прислушалась. Кругом было тихо. Так как она в детстве залазила в этот двор, чтобы полакомиться фруктами, когда Гуашахан отправляла её в сарай без ужина, то девушка, довольно ловко открыла калитку и вошла во двор.

 Около одного из деревьев стояла высокая стремянка, видимо, хозяева подготовились утром собрать свежий урожай, чтобы продать его на рынке. Аккуратно открыв чемодан под нужным деревом, она прислушалась к тишине. Убедившись, что никого нет, она залезла на стремянку и, срывая оранжевые плоды, бросала их в чемодан. Наполнив его, Асида вышла со двора и, прикрывая за собой калитку, прошептала:

- Простите меня. Они мне сейчас нужнее, чем вам.

Утром Халид был немного удивлён тяжестью чемодана, но Асида пояснила, что взяла с собой некоторые припасы еды, так как, она не всегда успевает в столовую на ужин. Чтобы не иметь споров с Гуашахан, Халид не подал вида.

 Спустя несколько часов, Асида стояла перед кабинетом Зураба с чемоданом в обеих руках. Убедившись, что он один, девушка вошла в кабинет.

- Какие новости, красавица?

 Она положила чемодан ему на стол и открыла его. Взору Зураба представились ярко-оранжевые мандарины, запах которых сводил с ума.

- Хорошая работа, красавица. Вот твой паспорт, деньги и билет. Уезжаешь сегодня, ровно в семь вечера. Я сам тебя проведу до вокзала.

 И добавил, когда рука девушки легла на ручку двери.

- Что у меня за голова! Возьми вот, я написал тебе имя и адрес моего друга. Я буду ждать тебя у ворот около шести. Не задерживайся.

 Сочи. 1952.

Собираясь утром на работу, девушка услышала шум за окном общежития. Это был дождь. Она немного расстроилась, так как, хотела надеть платье, купленное вчера. У неё прекрасно складывались отношения с охранником, кирпичного завода, где она трудилась простой рабочей, и Асиде хотелось выглядеть сегодня лучше, чем обычно. Её новый начальник, друг Зураба – Максим Петрович, хорошо её принял, два года назад. Оказавшись одна в чужом городе, не умея читать и писать, девушка впала в отчаяние. К счастью, добрые люди помогли ей. Она очень уважала Максима Петровича. Он научил её считать, читать по слогам слова и даже писать, правда, почерк у неё получался корявый. Поначалу он устроил её уборщицей, а когда она научилась пользоваться станком для формирования кирпичей – повысил её в должности.

 Первое время Асида жила у него. Потом он предложил ей комнату в общежитии, который находился недалеко от завода. Комнату пришлось делить с Машей, такой же рабочей, как и сама Асида. Конечно, подружиться девушкам удалось не сразу. После рабочего дня Маша часто ходила в клуб на танцы или просто гуляла по вечернему парку «Ривьера». Асида всегда отказывалась, а когда за Машей закрывалась дверь, девушка ложилась спать со слезами. Она не могла признаться соседке, что у неё нет ни нормального платья, ни туфель. А одалживать было стыдно. Лишь когда Асида получила первую зарплату, она смогла приобрести себе новые вещи. Девушки стали гулять вместе.

 Каждое утро охранник Гриша, молодой, крепкий парень, ждал новую уборщицу, как лучик солнца. Но девушка не сразу обратила на него внимание. Она проходила мимо, опустив глаза. Он уже хотел было сдаться, но однажды увидел её на танцах. Весёлая, с улыбкой на лице – именно такой она ему понравилась ещё больше. Он попытался снова с ней заговорить.

- Девушка! Девушка! Как Вас зовут?

- Аси…. - Начала отвечать Асида, но тут же вспомнила просьбу Максима Петровича, что здесь она «Асия», - Асия.

- Ася? Асенька, значит! Будем знакомы, я - Гриша! - Улыбнулся парень, и весь вечер не отходил от неё.

Каждый раз видя, как Асида подходит к воротам, он встречал её с улыбкой:

- Асенька! Доброе утро!

Иногда он угощал её фруктами или сладостями, иногда срывал ромашки. Вечерами они часто гуляли в парке, а в летнее время купались в море. Когда Маша посоветовала ей купить купальник, девушке было неловко находиться в нём на пляже. Но со временем привыкла. Асида начинала замечать, что Гриша ей очень нравился. Он даже предложил ей пожениться. И девушка согласилась.

 Закончив сборы, Асида вышла на улицу. Дождь был не холодным, но сильным, так что до работы ей пришлось бежать.

 День, в общем-то, ничем не отличался от всех предыдущих. Асида работала у станка и мысленно торопила время к вечеру.

Она уже хотела уходить, как Максим Петрович, позвал её в кабинет.

- Что-нибудь случилось? - осторожно поинтересовалась она.

- Как тебе сказать?.. Случилось. Есть у меня к тебе просьба, Ася. Помоги, прошу тебя.

 Асида смотрела на него и не знала, что ответить.

- Понимаешь, Ася…. Есть племянник у меня, служит сейчас в армии. В Китае. По его письмам и дураку понятно, что он в отчаянии... как бы вот не натворил делов там.

- Максим Петрович, а что я могу сделать? Я ведь не знаю его, никогда не видела

- Можешь, Ася, многое можешь. Напиши ему, уверен, что он воспрянет духом!

- Да, как я напишу? Я его не знаю! О чём я ему напишу?!

- Ася, послушай меня. Ваня такой же сирота, как и ты. Вспомни, как тебе трудно было, когда ты приехала в Сочи. Он тоже сейчас один в чужой стране. Я считаю, что именно ты должна ему написать. Потому, что ты как никто поймёшь его чувства.

Помолчав с минуту, Асида сказала, что подумает над этим.

 Вечером собираясь на прогулку, она решила посоветоваться с подругой, как быть?

- Бедный солдат! Тебе следует написать ему. Что тебе стоит?

- А Гришка?

- Что, Гришка-то? Это же просто письмо, а не измена.

Асида кивнула и перевела разговор, на тему фильма, которое они собирались посмотреть в кинотеатре.

Вечер складывался хорошо, только Асида была задумчива. Гриша это заметил.

 Китай, 1952.

 Он стоял на посту и прислушивался к каждому шороху. Иван знал, что враги вернутся. Но, как и его товарищи по службе, был наготове. Его больше не привлекали эти горы, обросшие соснами, по виду напоминавшие маленькие деревца, которые местные называли – «бонсай». Иван служил здесь уже два года, и не мог дождаться, когда служба закончится, чтобы вернуться в свой родной город Киселёвск. Конечно, он знал, что Даша вот-вот выйдет замуж, так как, совсем недавно получил от неё письмо. Они дружили со школьной парты, и Иван верил, что она обязательно его дождётся. Он был так рад её письмам, а последнее застало его врасплох. Он не ожидал такого предательства, впрочем, отвечать ей ничего не стал. Теперь он старался служить как можно лучше, чтобы ещё один год прошёл поскорее. У него не было родителей, но всё же дома ждали родственники. Вот только любимая бабушка, которая растила его с детства, так и не дождалась его возвращения. Ему написали об её кончине полтора месяца назад. Иван старался не подавать вида, но в душе ему было очень тяжело.

 Уже темнело. Вот-вот придёт его товарищ на смену караула. Кратко рассказав ему о дне, Иван отправился ужинать. Как ему надоела эта мерзкая похлёбка и бесконечная перловая каша! Он тосковал по домашней еде, по горячим пирожкам, приготовленными бабушкой…

По пути в столовую его окликнули:

- Аграев Иван! Получи письмо.

Ещё одно? Он получил от дяди Макса только вчера. Не уж-то, Дашка?

- Между бумаг затерялось. - Пояснили ему, глядя на недоуменный вид.

Он посмотрел на обратный адрес: город Сочи. Только вот почерк не его дядьки. Далеко не его дядьки!

 Пройдя в комнату, и убедившись, что товарищей ещё нет с ужина, он открыл конверт, аккуратно развернул лист и стал читать:

«Здравствуй, далёкий незнакомец! Пишет тебе неизвестная девушка. Я узнала о тебе от твоего дяди. Он рассказывал, что ты доблестно служишь на чужбине, вот я и захотела, как комсомолка, поддержать тебя. Ну, прежде всего, дядя твой, Максим Петрович поживает хорошо. Я работаю вместе с ним на производстве. Так сказать, заменяем тебя на гражданке. Работа мне нравится, хотя она и тяжелая. Наш коллектив, в основном, молодёжный. Вот недавно мы готовили концерт к майским праздникам. Было очень здорово. Я даже выполняла гимнастические упражнения. Кстати, зовут меня Ася. Если тебе интересно со мной общаться, то давай дружить по переписке.

 С комсомольским приветом, Ася».

Несмотря на корявый почерк и некоторые, допущенные ошибки, Иван смог дочитать письмо. Неожиданно для самого себя, он осознал, что стоит посреди серой комнаты и улыбается. Впервые за многие месяцы ему стало радостно на душе. Он услышал приближающиеся шаги товарищей, и спрятал письмо в карман, ему не хотелось делиться этой капелькой тепла. Иван решил, что обязательно ответит ей в ближайшие дни.

 Сочи. 1952.

 Лето снова сменилось осенью. Жизнь Асиды шла своим чередом: работа, дом, работа, дом. Иногда вечерами она ходила с подругами на танцы, в кино или просто гулять в парке. И так же, она встречалась с Гришей, но теперь смотрела на него как-то иначе.

 Маша заметила новую привычку подруги, которая началась с конца мая, каждое утро перед работой и каждый вечер, возвращаясь домой, Асида проверяла почтовый ящик. И если там находился заветный конверт, она улыбалась чаще, чем обычно.

 А ещё, свободное время Асида проводила, сидя за столом, на котором лежали стопками тетрадки. Она тренировалась писать. Конечно, до совершенства, Асиде было далеко, но почерк стал немного ровнее. Когда девушка получила письмо-ответ от солдата, первое на что она обратила внимание - был его почерк. Он был чётким, ровным, и даже, немного каллиграфическим! В своих письмах Иван писал ей о природе, о странностях местных жителей. Он давал советы, когда Асида писала о тех или иных ситуациях, в которые попадала.

Асида так прониклась всеми его письмами, что даже хотела, чтобы и Гриша мог её так же поддержать нужными словами. Но эти два парня были абсолютно противоположные друг другу. И она это понимала.

Седьмое письмо девушка ждала с нетерпением. Так как в своё предыдущее, она вложила небольшую свою фотографию, которую сделала в парке. Ей было очень интересно, что он напишет?.. Ну, если, конечно, вообще напишет…

Как-то, возвращаясь с работы, Асида не заглянула в почтовый ящик. Она была настолько уставшей, что ей хотелось только спать. Маша задерживалась, так как, пошла в магазин, купить булочек и бутыль молока.

Вернувшись в комнату, она увидела подругу, лежащую на кровати поверх покрывала. Хотя, глаза её были закрыты, она всё же не спала.

- Эх, ты! Так письма ждала, что мимо прошла!

Письмо?! Усталость сдуло ветром. Подскочив с кровати, она выхватила конверт и торопливо открыла его.

«Здравствуй, моя далёкая красавица!

Уверен, что за тобой парни толпами ходят, и повезёт же тому, на кого ты обратишь свой прекрасный взгляд. Хотя не скрою, мне бы хотелось, чтобы именно мне так повезло! Посылаю тебе в ответ свою фотографию, и надеюсь, что ты не разочаруешься!

Здесь тоже идут дожди, но всё вокруг ещё зелёное. А ночами иногда падают звёзды. Вчера я загадал желание, и очень надеюсь, что оно исполнится! Я бы очень хотел с тобой встретиться! Надеюсь, что это взаимно!

Береги себя, моя славная красавица!

С приветом тебе, Аграев И. В.».

Дочитав письмо, Асида заглянула в конверт и достала фотографию солдата. Он был очень стройным, и ему шла форма. Асида попыталась вглядеться в черты его лица, но не смогла. Фотография была маленькой.

 Приближался Новый 1953 год. Маша купила маленькую, искусственную ёлку. Асида помогала наряжать её и мысленно вернулась в дом Халида. Семья Шныр последние годы тоже ставили и украшали ёлку. Гуашахан готовила салат, который в обычные дни никогда не наблюдался на их столе. Халид покупал своим детям подарки. Дочерям и жене он обычно дарил новые платья или платки, которые те носили, как головной убор. Сыновьям он дарил книги. Асиде же доставалась лишь какая-нибудь сладость, которую она обычно находила под своей подушкой. Несмотря на то, что Халид любил девочку, всё же он знал, что Гуашахан начнёт скандалить и старался избежать этого. Асида очень тосковала по Халиду, но понимала, что если он её найдёт, то ей снова придётся мыть ноги хозяевам, а также с утра до вечера или убираться в доме, или работать под палящим солнцем на огороде. Но она уже настолько привыкла к свободе, что боялась потерять её.

 Всё чаще, Асида стала замечать, что ей очень нравится писать письма. Она описывала самые интересные события в своей жизни, делилась некоторыми воспоминаниями из прошлого. С Гришей же не получалось так открыто общаться, хотя они всё ещё встречались и даже начали планировать свадьбу. Вот только с родителями он почему-то не спешил её знакомить. Каждый раз, когда он собирался их навестить, то всегда находил причину не брать с собой Асиду. Поначалу девушка старалась с пониманием относиться к его отказам, но сейчас начинала подозревать, что-то неладное. Уж не стыдится ли он её? Маша тоже не понимала его поведения, но советы давать не торопилась, мол, сами разберутся, не дети.

Зима была холодная, но Асиде каждый раз становилось теплее, когда она обнаруживала в почтовом ящике письмо из Китая. За работой время проходило быстро, наступила весна. В одном из писем Иван написал, что срок службы почти истёк и, что он хотел бы встретиться лично. Асида была рада, что он вернётся домой, но ей так же было грустно, что письменное общение близится к концу. Она была не уверена, что им нужно встретиться, однако в письме написала: «Я буду ждать!».

С Гришей отношения становились всё сложнее. Не редко они начинали ссориться между собой. Вот и сейчас, он со злостью сказал:

- Да, пойми ты, не могу я привезти в дом своей матери невестку-сиротку.

Обычно, он никогда не напоминал Асиде об этом, за исключением тех дней, когда возвращался от родителей. Неужели его мать так настроена против Асиды, даже не видя её?

Эта фраза положила конец терпению девушки.

Асида шла на работу в хмуром настроении, она знала, что через три дня Гриша вернётся и снова будет просить прощения с букетом в руках. Он ей нравился, но она уже не понимала, чего сама хочет.

Ближе к обеду Максим Петрович позвал её в свой кабинет.

- Я получил телеграмму, что Иван приезжает. Я бы сам его встретил, но мне нужно жену отвезти в деревню к матери. Заболела она. Я думаю, Ивану будет приятно, если его встретишь ты. Он приезжает всего на два дня, поэтому даю тебе отгул.

Асида хотела отказаться, но вспомнила скольким обязана Максиму Петровичу…

- Хорошо. В котором часу прибывает поезд?

Она нервничала, так как, немного опоздала. Всматриваясь в лица приезжих и встречающих, она не увидела никого похожего на солдата с фотографии. С заметным огорчением она подошла к буфету и купила себе сладкую булочку, потому что обед давно закончился, а она чувствовала голод.

Отойдя от буфета, Асида заметила, что напротив неё стоит солдат. Высокий, стройный, форма была ему к лицу. Но больше всего ей понравились его голубые глаза…. Глаза? Подождите-ка! Эти глаза, правда, смотрят на неё?!

Солдат слегка улыбнувшись, подошёл к удивлённой девушке.

- Ну, здравствуй, моя красавица! Вот мы и встретились.

Асида сначала растерялась. Ведь писать письма и разговаривать с ним сейчас - не одно и то же!

Но Иван сразу увидел стеснительность девушки, поэтому взял инициативу в свои руки. Он рассказал ей про поездку на поезде, какие места природы он видел. Мало-помалу, Асида начала ощущать ту же лёгкость, которая была в их письмах. По дороге они попали под дождь, и Асиде не оставалось ничего, кроме как пригласить его на чай в свою комнату. Просто общежитие было ближе, чем дом Максима Петровича. Иван снова улыбнулся, когда увидел на её столе стопку писем с его почерком. К сожалению, ему удалось сохранить только её фотографию…

Они разговаривали долго, и когда Асида вышла налить им ещё чаю, он заснул на её кровати. Девушка хотела его разбудить, но вспомнив рассказы, каким долгим был путь, решила дать ему отдохнуть, бережно укрыв одеялом.

Следующий день был солнечным. Девчонки с общежития проявляли симпатию к солдату, но его вниманием владела только одна девушка.

После обеда они пошли гулять по городу. Асида показала ему парк Ривьера, проспект имени Сталина и ещё пару достопримечательностей. На набережной, где они стояли, любуясь морем, Иван спросил:

- Сколько требуется времени двум людям, чтобы понять, они должны быть вместе?

Асида не знала, что ответить на странный вопрос. И просто молчала.

- Мы с тобой уже три часа гуляем вместе. Мало, правда? -его голос звучал спокойно, но Асида уловила нотку грусти.

Помолчав немного, он продолжил:

- Но ведь три часа это десять тысяч восемьсот секунд, как считаешь, этого времени достаточно, чтобы понять, что нам нужно быть вместе?

 Подождите-ка! Он, что… пытается сделать ей предложение?

- Завтра утром я уезжаю. - Выдохнул он и, не дождавшись ответа, произнёс. - Пойдём, холодает.

Они шли медленно, расстояние между ними было вдоль протянутой руки, но это казалось пропастью. Он молчал. Асида пыталась принять решение, от которого возможно зависела её жизнь. Неожиданно для себя, девушка протянула руку к руке Ивана.

- Возьми меня с собой.

 Киселёвск. 1954 год.

 Они поженились почти сразу по приезду, год назад. Ивану после смерти бабушки достался небольшой домик, где они с Асидой теперь жили. Родственники хорошо приняли девушку. Они помогали ей по дому, учили печь пироги и делать некоторые консервации из овощей и фруктов. А небольшой огород, который так же, остался после бабушки, Иван в большей степени обрабатывал сам, не разрешая никаких нагрузок своей беременной жене.

Осенью у них родилась дочь, которую назвали Аней.

Асиде нравилась её жизнь, потому что, она была спокойной, равномерной. Иван работал водителем, вместе с другом детства. Иногда между супругами возникали мелкие ссоры, но Иван обладал чувством юмора, и ссориться им было даже весело.

Спустя четыре года, у них снова родилась дочь. Даша.

Когда малышка научилась ползать, за ней было трудно было угнаться, в то время, как Аня росла спокойной и серьёзной девочкой.

Их третьим ребёнком был, Владислав в 1960 году. Но он не прожил больше двух месяцев. Для Асиды это был удар судьбы, но она стойко его перенесла…

А в феврале 1962 года, у неё рождается сын Паша, в котором Асида просто души не чает.

 Чечня. 1963 год.

 За месяц до прибытия в Чечню, Иван получил письмо от кума, который приглашал его на свадьбу своего сына.

Асиде не хотелось ехать с годовалым ребёнком на руках, но Иван был твёрд в своём решении.

- Ася, послушай, я не могу отказать этому человеку, который мне помогал в детстве. И я не хочу оставлять тебя одну с детьми.

Их встретили с большой радостью. Свадьба была выше всяких похвал, Асида и не думала, что так может быть.

Гости всё ещё продолжали веселье, а Асида с детьми отправилась в дом, так было уже далеко за полночь.

Она даже не подозревала, что именно в эту звёздную ночь судьба готовит ей очередной удар.

Проснувшись утром и обнаружив, что мужа нет рядом, Асида удивилась. Не было его и в других комнатах. А в кухне за столом сидел Пётр, кум Ивана. Он был пьян.

- Петя? Петя! - осторожно позвала она, - где Ванька?

- В милиции…

- Что? Но почему? Петя почему?!

- Сбил человека твой Ванька… Насмерть сбил.

У Асиды всё поплыло перед глазами. Она понимала всё, но принять отказывалась. Просто не верила, что Иван мог сбить человека. Он же несколько лет проработал водителем! Но это было суровой действительностью, которую Асиде всё-таки пришлось принять, как должное, ведь Ивану грозил суд, так как сбил он женщину с малолетним ребёнком.

Асида потеряла счёт дням. Она смутно помнила и день суда. Но приговор ещё долго эхом звучал в её голове.

…Суд приговорил, Аграева Ивана Васильевича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет, в колонии строгого режима.

Пётр вывел из зала суда побледневшую Асиду под руку. Проходя мимо потерпевших, она услышала:

- Кровь за кровь.

 Асида не знала, сколько часов пролежала в постели, но за окнами уже стемнело. В голове никак не могло уложиться, что это могло произойти с ней и с Ваней. Она настолько погрузилась в свои мрачные мысли, что даже забыла о детях. Но надеялась, что Аня за ними присмотрит.

 Прошло ещё немного времени до того, как Асида услышала стук в окно. Она сначала и не поняла, что это. Подойдя к окну и открыв его, она увидела перепуганного Петра. Удивившись, почему он стучит в окно, а не в дверь комнаты, Асида поинтересовалась, что случилось?

- Нет времени на объяснения, Ася, но тебе с детьми срочно нужно бежать!

Асида в недоумении уставилась на Петра, не успела она прийти в себя от одного шока, как её настиг другой!

- Тебя с детьми хотят убить! Ты должна немедленно покинуть Чечню!

- Убить?! Но за что?

- Ты не знаешь нрав чеченцев? Иван сбил женщину с ребёнком. Насмерть сбил, Ася! - напомнил Пётр.

- Но ведь его уже осудили! Десять лет!

- Ася… Ася, да хоть пожизненно! Для чеченцев это ничего не значит! У них существует только один закон - око за око. Кровь за кровь.

- Хорошо, я вернусь в Кисел... - не уверенно произнесла она, но Петя оборвал её на полуслове.

- Нет, Ася! Теперь ты не можешь туда вернуться! В суде ведь огласили ваш адрес. Расстояние не остановит месть чеченцев!

- Куда же мне ехать?

- Я взял билет в Донецк, поживёшь там. Я буду помогать, чем смогу. Иди, собирай детей, время не ждёт.

 Донецк, 1965.

 Нельзя сказать, что жизнь Асиды наладилась. Снова оказаться в совершенно чужом городе, да ещё и с тремя детьми было для Асиды непростым испытанием.

 Несмотря на изобилие рабочих мест, всё же молодой женщине было нелегко найти работу. Практически всюду требовалось иметь хоть какое-то образование, чего у Асиды попросту не имелось. Работа на заводе тоже не удавалась, то ли из-за большой нагрузки и нехватки времени на детей, то ли из-за излишнего внимания со стороны мужчин. Возможно, Асида могла бы поддаться соблазну, но она не хотела предавать мужа. Как ей когда-то сказала Гуашахан:

- Семья - самое ценное, что есть в жизни.

 Вот уже два года, она не видела Ивана, но не забывала о нём ни на минуту. Аня унаследовала от отца голубые глаза и некоторые черты лица, а Даша с Пашей росли похожими на Асиду. Пётр изредка писал ей письма, но той помощи, которую он ей обещал, так и не было. Когда Асида уволившись с очередной работы, впала в отчаяние, ей пришло ещё одно письмо от Петра, в котором он указал, что Ивана перевезли на место поселения и что ему, наконец-то, разрешили «свиданки».

Недолго думая Асида купила билет в Свердловскую область.

 Чёрный Беркут, 1965.

 Про то, что «Чёрный беркут» основали ещё в тридцатые годы, Иван слышал ещё от своих товарищей в армии. Сюда свозили преступников со всего Союза: из центральных регионов, северных и южных областей, с дальнего востока. Везли тех, кто был приговорён к расстрелу, но получил помилование. А также тех, кому предстояло всю жизнь коротать за колючей проволокой.

 Колония была рассчитана на триста пятьдесят четыре человека, но в ней находилось около двести восемнадцать заключённых. От свободы их отделяли не только прочные стены камер и железные решётки, но и шесть ограждений с колючей проволокой. И днём и ночью по периметру бродили свирепые овчарки. На смотровых вышках за душегубами следила охрана. В основном это были женщины. Вышки - единственное место, куда им был разрешён доступ. К заключённым их естественно не допускали, чтобы не провоцировать.

Саму колонию построили на скалистой породе, чтобы хитрые узники не сделали подкоп. Порода была настолько твердой, что это даже лишило ИК канализации. (До 90-х в каждой камере стояла «параша», ведро, которое периодически выносилось. Затем его заменили биотуалетами. Сотрудникам колонии по старинке приходилось пользоваться «удобствами» во дворе. Примечание автора). Ни одного подкопа действительно не случилось. Однако заключенные пытались сбежать другим способом. Некоторые заключённые решили рискнуть и воспользоваться тем, что администрация в колонии сменилась и на службу пришли новички. Осужденные, а их было человек пятнадцать, взяли в заложники дежурного смены, его помощника и контролеров – всего пять человек, и закрыли их в камеры. А сами стали выпускать других заключенных. Выдвинули требования: автобус и деньги. Тогда колонию окружил спецназ, а на переговоры с бунтарями пошло начальство. Заключенные сдались, когда им пообещали, что после бунта их сроки не увеличатся.

Тогда обошлось без жертв. Администрация ИК условия выполнила - срок бунтарям не добавили. Но следить за ними после этого начали гораздо серьёзнее.

Те, кто должен был всю жизнь коротать за решёткой, томились в узких камерах: на шесть квадратных метров по два человека. На дверях их камер можно было встретить таблички со списком жертв: «Убийство ребёнка (девочка), зарезал ножом» или «Изнасиловано и убито шестнадцать женщин». Делалось это для того, чтобы у сотрудников не возникло ни тоски, ни жалости.

В камере заключенных держали двадцать три часа в сутки. «Прогулка», если её можно назвать так, длилась всего час. Заключённые видели бледно-северное небо сквозь металлическую решётку, которая была установлена в небольшой камере вместо потолка.

Раз в неделю - баня. Из радостей обычной жизни – только телевизор. Но такая роскошь была лишь у тех, у кого были слишком сердобольные родственники, готовые купить и привезти ТВ.

За два года Иван привык, что день в колонии начинался в шесть часов утра с завтрака и утренней проверки. Потом у них была прогулка, после – обед, за которым следовал просмотр телепередач. Заканчивался день заключённого ужином и отбоем в 22.00. Лежать на кровати можно было только во время сна и больным заключённым.

Работать заключённые, лишённые свободы пожизненно не могли – условия не позволяли. А вот те, кто был приговорён к десяти-пятнадцати годам, как Ваня, были трудоустроены. Они жили в бараках, обрабатывали лес, а брёвна отправляли на поезде. Более того, некоторые из них даже сумели жениться, пока отбывали свой срок.

Вообще, заключённым не полагалось брать «свиданку», но некоторым, за хорошее поведение, всё же делали исключение раз в три месяца. Иван так же получил разрешение на встречу женой.

 Когда его вели по длинному коридору, он выглядел спокойно, но сердце его бешено колотилось от предвкушения встречи с Асей. И вот она, заветная дверь. Щелчок замка.

- У вас ровно пятнадцать минут.

 Асида бросилась к нему. Со слезами на глазах она всматривалась в исхудавшее лицо мужа. От его густых волос не осталось и следа. Даже взгляд потускнел. Но ведь это был он! Её муж! Её Иван, живой Иван!

 Асида рассказала, что живёт теперь за тридцать километров от этой колонии. Что работает дояркой, так как, другой работы нет. Рассказала про детей. Про то, что Петя обещал помочь, но так и не сделал ничего. Асиду мучил вопрос, и она спросила:

-Ты действительно сбил ту женщину с ребёнком?

Иван отвёл глаза и ответил.

- Это уже не имеет значения.

Так прошло их первое свидание в колонии.

 Ивдель, 1969.

 Годы шли своим чередом, дети росли, Асида работала дояркой на молочном заводе. Она вспомнила свой первый рабочий день, когда уже совсем потеряла надежду на трудоустройство, как в Донецке. И вот, ей предложили место на заводе. Выбора у неё не было, она стояла на пороге здания коровника, и с отчаянием смотрела на идущих коров. Они всё шли и шли…

Постепенно Асида привыкла к своим обязанностям. К счастью, вручную она почти не доила, но подключить коров к аппаратам тоже требовало времени и терпения.

 Аня присматривала за сестрой и братом, но иногда всё же убегала с подружками к речке, за что порой была наказана или побита веткой какого-либо куста. Дело в том, что Даша и Паша, требовали к себе особого внимания. Однажды возвращаясь с работы, Асида встретила соседку, которая торопилась в сторону станции.

- Ай, Ася, ну и хулиган у тебя Пашка! Пойдём скорее!

- Что опять случилось, Зоя?

- Пойдём скорей, сама увидишь!

 Они чуть ли не бежали на станцию, и вот, на перроне стоит Пашка в окружении детей! Увидев маму, он объяснил ей:

- Мам, я у них спросил, есть ли у них папы. Они ответили, что нет. Я и решил показать им своего папу!

 А ещё был случай, когда Пашка с Дашей залезли в чужой двор, черешни поесть….

Асида с удивлением смотрела на сына с перепачканным лицом. Он протягивал к ней руку, а из его кулачка тёк сок.

- Я сам поел и тебе принёс!

Ну, как же она могла сердиться на сына? «Ваня, Ваня… мне так тебя не хватает!» - с горечью подумала она, но сыну улыбнулась:

- Спасибо, сынок, только ты больше не воруй. Не хорошо это.

 Несмотря на то, что Асиде было тяжело видеть мужа, она всё равно ездила к нему раз в три месяца. Их встречи длились всего по пятнадцать минут, но Иван с улыбкой говорил ей:

- Это девятьсот секунд…

И с грустью добавил:

- А десять лет это триста пятнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч секунд без тебя….

 1973.

 Это был день его освобождения. Он так ждал этого дня! Больше не будет этих решёток, этих камерных стен, не будет больше побоев ни от заключённых, ни от дежурных.

Щелчок замка и резкое:

- Аграев! На выход!

Он не раз проходил по этим длинным коридорам, но сегодня шаги его были быстрыми, он даже не заметил, как оказался перед воротами. Дежурный, который шёл с ним, вдруг неожиданно пожал ему руку и сказал:

- Удачи.

Он вдохнул полной грудью прохладный, весенний воздух и пошёл прочь от железных ворот. Он теперь свободен!

Подойдя к станции, он вдруг остановился, не веря своим глазам. Его семья. Сердце больно кольнуло, ему было очень жаль, что он не смог увидеть, как росли его дети, но сейчас, мысленно, он пообещал себе, что больше не оставит их.

 Ася.

 Ася стала ещё более красивой, годы придали ей женственности, чего Иван не мог не подметить.

 Он не видел её полгода, но не сердился на неё. Гораздо важнее, что Ася сейчас здесь.

Первой его заметила Аня.

- Папа! Папа! - бросилась к нему на шею дочь.

Даша с Пашей тоже последовали за старшей сестрой, а Асида наблюдала за ними и плакала. Наконец-то они снова вместе.

Вечером, того же дня, Асида пекла пирожки и кипятила воду для чая. Иван сидел за столом у окна. Положив первую партию на тарелку и поставив перед мужем, она налила ему чашку горячего чая.

- Вань, ведь только с огня сняла, подожди немного, пусть остынут! - сказала она, когда муж откусил горячий пирожок.

- Я с детства люблю так кушать. Мне бабушка всегда с пылу - с жару давала блины или пирожки… чай… Я так давно мечтал об этом.

Ночью лёжа в объятиях, он гладил ей волосы, которые теперь были короче, чем полгода назад, спину, целовал ей руки. Асида впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности.

- Милая моя! Моя красавица! Как же я тосковал по тебе! - ласково говорил он ей.

И через некоторое время добавил:

 - Ася, давай уедем на Кавказ?

- Снова на Кавказ? – испугалась его жена.

- На северный Кавказ, Ася. Наш дом в Киселёвске уже всё равно потерян. Я слышал от сокамерников про село Привольное, которое находится где-то не далеко от Пятигорска. Природа там красивая, говорили, горы, даже небольшой пруд есть. Что скажешь?

- Я за тобой, хоть на край света…

Спустя неделю поезд мчал их в Ставропольский край.

 Село Привольное, 1975.

 Асида вновь начала наслаждаться жизнью. У неё и у Вани была работа. Она работала дояркой на местной ферме, в то время, как Иван устроился водителем на школьном автобусе. Только жить им приходилось в бараке. Это было одноэтажное, деревянное здание, в котором имелось две комнаты и одна маленькая комната под кухню. Туалет был на улице. А чтобы помыться, им приходилось таскать воду с колонки, которая, к счастью, была неподалёку.

Со временем у них появился огород и сарай с первой коровой. Постепенно сарай начал пополняться и другими животными – свиньями, а также и птицами – курами и гусями.

В селе имелся небольшие продуктовый магазин и кинотеатр, так что в город они ездили редко, разве, что на выходные погулять по парку или посетить рынок, чтобы купить одежду и прочую домашнюю утварь.

Аня, которой исполнилось двадцать лет, покинула отчий дом и, втайне от родителей, поехала с подругами в Кисловодск, чтобы учиться на агронома. Позже она прислала маме телеграмму, чтобы сообщить, где находится. Асида поехала за ней, она хотела вернуть дочь, но Ане нравилась учёба, и Асиде не осталось ничего, кроме как, смириться. Её старшая дочь стала взрослой.

Даша с Пашкой ходили в школу на Юце - соседнее село. Точнее их, как и других детей-школьников Привольного, отвозил и привозил Иван. В целом они учились не плохо, но Асиду часто вызывали в школу за проделки детей, но она ничего не могла с ними поделать.

 Ферма, где работала Асида, находилась в двух километрах от дома и, ещё метров пятьсот, нужно было подниматься на гору. Это было одноэтажное и очень длинное здание. Там содержали не только коров, но и коз, свиней, птиц. Молоко и мясо отправляли в Пятигорск на продажу. Когда был сбор урожая, доярки и свинарки принимали участие, собранные овощи и фрукты так же отправлялись в город, за исключением тех, что люди выращивали для себя. У Асиды появились подруги, которые научили её заготавливать на зиму консервации в виде салатов, отдельных овощей и компот из фруктов. Среди этих женщин были, как Асида приезжие, но были и те, кто родился и вырос в селе.

 1978.

 За три года Асиде предстояло пережить два пожара, и даже стать впервые бабушкой.

 Как-то возвращаясь с работы, она увидела, что их барак горит, а соседи пытаются его потушить. К счастью, пострадала только некоторая мебель, а виновниками пожара оказались её собственные дети. Им стало скучно, они начали в игру со спичками. А во втором пожаре был виноват Иван, который выпив лишнего алкоголя, не потушил свою папиросу.

Тем же летом, на каникулы приехала Аня. Асида была рада увидеть дочь, но обняв её, тут же почувствовала, что живот дочери стал больше.

- Кто отец? - удивлённо поинтересовалась Асида.

- Его зовут Анар, он азербайджанец, мама. Но меня лю…

- Аня! Ты в своём уме, дочь?! О чём ты только думала! Аня, я выросла в исламской семье, прислуживала им и мыла их вонючие ноги, ты тоже такую жизнь хочешь?!

Они спорили ещё долго, вот только Асиде так и не удалось образумить свою дочь, но она твёрдо решила, что по окончании каникул, поедет в Кисловодск и познакомится с этим Анаром лично.

Он не заметил их, так как был увлечён другой девушкой.

Когда Асида с Аней подошли поближе, Анар немного изменился в лице, но тут же поздоровался, и представил рядом стоящую девушку,

- Это Дилдар, моя жена.

Через пять месяцев у Анны родилась дочь Инна, которую она оставила Асиде, так как, учёба у неё была ещё не окончена.

В 1979 году, Даша вышла замуж за Тольку, который был приезжим рабочим. В том же году, у них родилась дочь – Анька. Даша назвала её в честь старшей сестры.

Ещё год спустя Асида проводила Павла в армию. Служить нужно было в Германии.

 Жизнь Асиды начала вертеться вокруг её любимых внучек. Она часто забирала Аньку к себе, давая возможность дочери побыть с мужем. Инну же Аня забрала, по окончании учёбы. Она нашла работу и жильё в посёлке, который находился неподалёку от Кисловодска. К тому же, Анна собиралась выйти замуж и поэтому возвращаться к родителям наотрез отказалась.

 Несмотря на свою занятость, Асида начала замечать, что с Иваном что-то творилось. Он начал сильно выпивать и перестал следить за собой. Иногда его находили спящим в кустах и приводили домой. Асида не раз пыталась поговорить с мужем, он не хотел ничего объяснять, и её попытки обычно завершались скандалами.

 А вот на работе у неё дела шли очень даже хорошо. Асида считалась одной из самых лучших доярок в СССР и была награждена почётной медалью. В посёлок несколько раз приезжали из телевидения.

 Со стороны казалось, что у Асиды всё хорошо, ведь она была сдержанной и мудрой женщиной. В отличии от подруг, которые обсуждали между собой своих мужей и домашние хлопоты, Асида ни разу не дала никому понять, что её что-то беспокоит. Она лишь делилась тем, что внучка сделала первые шаги, что получила письма от Пашки и ждёт его возвращения, что вычитала в журнале новый рецепт аджики. Но за её молчанием скрывалась большая тревога за Ивана. Она решила серьёзно поговорить с мужем, и всё-таки узнать, что его так гложет.

 Воспользовавшись тем, что Даша забрала Аньку, Асида ждала с нетерпением Ваню с работы. Она даже выходила несколько раз на дорогу, но его не было. Лишь ближе к полуночи в дверь тихо постучали. Это был Иван, еле стоящий на ногах. Он него несло алкоголем, папиросами и грязью, должно быть он снова где-то упал… А, может, и не один раз?

 Слегка оттолкнув опешившую жену, он прошёл в комнату. Асида поняла, что разговаривать с ним бесполезно, но она была уже настроена решительно. Заперев дверь, Асида прошла в комнату. Ей потребовалось приложить усилия, чтобы снять с него грязную одежду и уложить на кровать. Сев рядом, она начала тормошить его.

- Ваня! Ванечка… прошу тебя, расскажи мне, что с тобой происходит?! Объясни мне! Я хочу помочь тебе! Ваня!

- Отстань! - только и мог пробормотать он.

- Вань, что-то на работе? Или я в чём-то провинилась?! Ну ответь же мне, Ваня!!! - не унималась Асида.

Наконец он не выдержал её напора, резко сев в кровати, он начал трясти её за плечи.

- Совсем не понимаешь, да?! Ты была на свободе все эти десять лет! Ты могла видеть, как растут наши дети! Ты могла гулять, когда хочешь, где хочешь и с кем хочешь! А я всё это время сидел в камере! Я не мог быть рядом, я не смог быть полноценным ни отцом, ни мужем. Десять лет жизни у меня просто отняли! Ты хотела узнать правду? Так я тебе скажу: я никогда никого не убивал! Ты меня хорошо слышишь, Ася? Я не убийца!!!

От услышанного у Асиды потемнело в глазах. В голове всплыли обрезки воспоминаний того утра, когда Петя сообщил ей о случившимся и тот приговор суда, и её побег по указу Пети…. Петя?

- Петя?! - она уставилась на мужа и не могла поверить.

- А ты думала, что я, да? - Впервые ей не понравилась его улыбка. - Было поздно, я устал, тоска. Вот и решил подождать тебя в машине. Я уснул на пассажирском сидении, а проснулся от неожиданного толчка. За рулём сидел Пётр. Он был ужасно напуган и смотрел вперёд, когда я тоже посмотрел, то увидел лежащую на дороге женщину и перевёрнутую, детскую коляску. Мы поспешили к ней, но ни она, ни ребёнок не дышали, тогда Пётр на меня накинулся, сказал, что не может сесть в тюрьму. Объясняя тем, что его мать больна, а жена должна родить четвёртого ребёнка. Он дал слово, что будет помогать тебе. Началась сбегаться толпа и милиция подъехала. Когда спросили, кто был за рулём, я ответил, что это был я. Про тюремную жизнь тебе тоже рассказать?

 Шокированная всеми его словами, Асида обняла мужа. Она не знала, что сказать, казалось все слова будто исчезли. Поэтому она только прижималась к Ивану, пытаясь его успокоить.

 На утро, они привычно пили чай в кухне, но не смотрели друг на друга и не разговаривали. Так же в молчании они разошлись по своим работам. Асида испытывала смешанные чувства. Ей было стыдно, потому что, она тогда поверила Пете. Когда кто-то говорил, ей, что она -- жена заключённого, у неё не хватало мужества оправдывать Ивана. Она злилась на Петра, за его подлость. Злилась на мужа, потому что он в тот момент пожалел Петю, а не её с детьми. Но ей было грустно и за Ивана…. За её солдата, письма которого она всё ещё помнила. Но, видимо, такая у них судьба. В одном Асида была абсолютно уверена. Она ничуть не сожалела о том, что когда-то выбрала Ивана. Да, возможно, её жизнь сложилась бы по-другому, если бы не те десять тысяч восемьсот секунд, но… всё же… она тогда сделала правильный выбор.

 В тот вечер Иван вернулся с работы вовремя. Взяв на руки внучку, которая подползла к нему, он прошёл в кухню. На столе стояла тарелка свежеиспечённых пирожков, а жена наливала ему чашку горячего чая.

 1982год.

 В посёлке уже год, как шло строительство новых, трёхэтажных домов. В одном из них Асиде была обещана квартира, в качестве премии. За два года им с Иваном удалось поднакопить денег и приобрести автомобиль «Жигули». Иван был счастлив. Теперь они с Асидой могли свободно поехать в город, когда хотели, не дожидаясь автобуса. И так, же, они могли по выходным навещать Аню и её семью.

У Даши вновь родилась дочь, которую назвали Кира.

Асида тоже была счастлива. Через месяц её сын должен вернуться из армии. Жизнь снова стала спокойной.

Один за другим, наступали радостные события, Асида получила однокомнатную квартиру с лоджией. Паша наконец-то вернулся из армии. Иван купил гараж, практически рядом с домом.

Асида любила внучек, но в Аньке просто души не чаяла. Уже в три года девчушка помогала по дому и в огороде. Асида и Иван часто брали её с собой в город. Однажды на рынке, выбирая вещи для нового жилья, Асида случайно столкнулась с женщиной. Извинившись, она хотела пройти, но та неожиданно воскликнула:

- Асида?!

 Иван никогда прежде не слышал, чтобы его Асю так называли, поэтому был немного удивлён. Но Асида была удивлена не меньше, так как, узнала в женщине свою подругу детства.

- Мшибзиякуа, Хифа! - обняла её Асида.

 Теперь Иван откровенно таращился на жену, но тут же вспомнил, что его не было десять лет, должно быть это просто знакомая Аси…. Но почему «Асида»?

 - Что ты делаешь здесь? - спросила Асида.

 - К сыну приехала. А ты?

- Я здесь живу, кстати, познакомься: мой муж - Иван, моя внучка - Анька….

-Ты вышла за русского?! - Хифа с сомнением взглянула на Ивана. Но тут же снова обернулась к Асиде.

- Мне сейчас нужно бежать, послезавтра я еду обратно. Но завтра давай увидимся?! Поговорим.

Асида хотела отказаться, но ей вдруг стало интересно, как поживает Эсма. Как дядя Халид и его семья. И она дала адрес.

 На следующий день подруги долго вспоминали своё детство и юность. Асида рассказала о работе в шахте, о том, как сбежала в Сочи. Как познакомилась с Иваном. Но она не стала рассказывать о тех бедах, которые им пришлось пережить.

От Хифы она узнала, что Эсма так и живёт в Абхазии, она замужем, у неё две дочери, одну из них зовут Асида.

Халид выращивает мандарины, продавая их. Так что, он живёт в достатке вместе со своей семьёй. После побега Асиды он грустит и очень хочет увидеть её.

- У тебя муж, дети и уже внуки, что мешает тебе навестить старика?

- Но….

- Я помню, как он хорошо к тебе относился. Неужели он не заслуживает увидеть тебя? Халид болен, Асида.

Помолчав с минуту, Асида выдохнула:

- Я навещу его. Напиши мне адрес.

 Асиде понадобился месяц, чтобы решиться поехать в Абхазию.

 И вот, спустя годы, она снова стоит на том же берегу, куда бегала когда-то купаться с подружками или просто любоваться морем. Но теперь она не одна. Рядом с ней муж, Даша с Анькой и Паша. Асида хотела познакомить Халида со своей семьёй. Но проезжая мимо пляжа, она попросила Ивана притормозить машину.

 Халид жил в той же деревне, как и раньше, только дом сменил. На удивление Гуашахан приняла гостей мирно, даже Аньку на руки взяла. Назира жила с ними, а брат и сестра жили в городе со своими семьями. Халид тоже принял гостей, но его строгий вид беспокоил Асиду. Гуашахан и Назира накрыли стол. За разговорами время пролетело быстро и наступил вечер.

 Наконец, когда он сел в кресло, которое находилось в отдалённой части комнаты, Асида подошла к нему. Внезапно она почувствовала себя провинившейся девочкой, а не женщиной, которую Анька зовёт «баба Ася».

- Дядя….

- Прошло так много лет. Почему только сейчас, дочка?

- Прости меня, дядя…

- Дочка, я всегда знал, что ты пойдёшь своей дорогой. Даже если ты и выросла здесь, ты не абхазка. Твоё место никогда не было здесь. Но почему так поступила ты со мной? Разве обижал я тебя, дочка? – он говорил спокойно, но в голосе слышалась грусть.

- Нет, дядя. Никогда! Но у меня не было выбора, в шахте было опасно. Дядя…. Я не абхазка?

- Ты кубанка.

- Кто мои родители?

Впервые за вечер он посмотрел ей в глаза.

- Узнаешь, когда время придёт.

 Асида хотела возразить, но её позвала Даша, Аньке пора было спать. Им предлагали остаться на ночь, но Асида отказалась. Перед отъездом она пообещала Халиду, что будет их навещать, и оставила свой адрес, чтобы они могли присылать телеграммы или письма.

 Прошёл ещё год. Асида устроила сына работать на полях. Он уже прошёл обучение по вождению мотоцикла, машины и трактора. В честь этого, Иван купил ему мотоцикл с коляской сбоку. Паша дружил со многими девушками посёлка. Были и те, кто писали ему письма в армию. Но Асида не могла сказать, что он влюблён и собирается жениться. Периодически из Киселёвска к ним приезжала крёстная Паши, Валя, двоюродная сестра Ивана. Как-то раз она сообщила Ивану и Асиде, что переезжает жить на север. Там строится новый город и множество рабочих мест. И где-то в середине осени Валя снова приехала к ним в гости. Она рассказывала, как ей жилось на севере. Рассказывала про долгие, морозные зимы, про то, что город стремительно развивается. Про то, что работает в хим., чистке. Асида тоже хотела поделиться новостями, но в этот момент ворвалась соседка с криками:

- Твой Пашка перевернул трактор!!!

- Что?! - В один голос воскликнули женщины и бросились бежать на поле.

 Тем временем на поле уже собралась толпа рабочих и зевак. Пашка сидел на траве, обхватив голову руками, выслушивая суровые крики начальника. Неподалёку от них действительно лежал перевёрнутый на бок трактор, но как Павел умудрился это сделать, одному Богу известно.

- Кто мне возместит убытки? Кто оплатит за ущерб? - Только и причитал начальник совхоза.

Асида, растолкав толпу, бросилась к сыну.

- Сынок, ты ранен?! - принялась осматривать она. - Как же ты так?!

- Он-то цел, ты лучше взгляни, что твой много-обожаемый сын сделал!!! Кто платить будет, скажи мне?!

- Олег Борисович, я придумаю что-нибудь!

- Ха! Придумает она! Черта с два! Я твоего сына за решётку отправлю! Так и знай! - пригрозил он пальцем и, не желая слушать ответа, быстро зашагал прочь.

Валентина, стоящая рядом, помогла крестнику подняться.

- Пойдём, Ася, надо его осмотреть хорошенько, если что, так в город поедем, в больницу.

К счастью, повреждений у Павла не обнаружилось, но толком объяснить произошедшее он всё же не смог, так как, был напуган.

Валентина, молча наблюдавшая, как Асида расспрашивает сына, неожиданно предложила:

- Паш, поехали со мной на север. Там работу найдёшь. - и добавила, увидев сомнительный взгляд Асиды, - Я помогу.

 1986 год.

 Это был последний рабочий год для Асиды, так как осенью ей исполнится уже пятьдесят пять. Конечно, Асида была даже рада выходу на пенсию, ведь теперь ей можно уделять больше внимания внучкам и так же и новорождённой Асеньке. Даша назвала в честь мамы.

Анька по-прежнему практически жила с ними, чему Асида и Иван совсем не противились. Наоборот, она помогала им по хозяйству. Иван, всё ещё выпивал, но уже не так часто. Асида очень любила те дни, когда он предлагал ей покататься на машине. Обычно она заваривала чай в термосе, и брала несколько кусочков хлеба, домашний сулугуни и пару огурцов. Они могли просто ехать часами без определённой цели. Иногда и Анька ездила на такую прогулку.

Даша с Толькой тоже приобрели сарай, рядом с родительским, но он был чуть длиннее и животных, соответственно было больше, чем у Асиды с Иваном.

Толька работал конюхом в соседнем посёлке, а Даша работала свинаркой на той же ферме, что её мама. Они так и жили в том же бараке, но уже стояли на очереди по получению квартиры в доме, который ещё строился.

 Пожалуй, единственное, что беспокоило Асиду, так это звонок Павла. Он сообщил ей что, влюбился в женщину и хочет жениться на ней. Асида обрадовалась новости, но сын тут же добавил:

- У неё есть дочь, от первого брака.

В тот же день, к ней в гости приехала Анна со своим мужем и Инной. Когда Аня, будучи беременной вторым ребёнком, узнала, что её брат собирается жениться на разведённой женщине, да ещё с ребёнком, она пришла в негодование.

Она твердила, что брату нужно было жениться на невинной девушке, а не на «разведёнке». Асида согласилась с дочерью. Они решили попытаться отговорить его от этой ошибки. Три месяца подряд писали ему письма со всевозможными доводами.

Как-то вечером, возвращаясь из сарая, Асиду окликнули из телеграфа:

- Асия Михайловна, зайдите, Вам сейчас сын будет звонить.

«Наверняка, опять ворчать начнёт.» - подумала Асида подходя к кабинке с телефоном.

- Алло?

- Алло! Привет, ма! Я хотел тебе сообщить, что в конце месяца приеду со своей женой! Жди нас!

Что она могла возразить? Ничего. Осталось только лично познакомиться с этой Лидой.

 Месяц спустя Асида готовилась к выходу на пенсию. По этому случаю, она готовила разные блюда заранее, так как людей должно было собраться не меньше двадцати.

В посёлке все друг друга хорошо знали, а потому в дневное время у многих входная дверь была не заперта. Услышав чьи-то шаги, Асида подумала, что это соседка зашла помочь.

- Проходи, не стесняйся. Ма, ты дома? - позвал Пашка.

Асида с радостью встретила сына, но взглянув на стоящую рядом беременную женщину, изменилась с лица.

- Познакомься, ма, это Лида - моя жена. А это моя мама - Асия Михайловна. Но для тебя просто - мама.

- Добро пожаловать, - фыркнула Асида и вернулась в кухню.

 Немного отдохнув с дороги, Павел повёл Лиду посмотреть посёлок. А заодно и купить кое-что к завтрашнему застолью.

Людей и вправду собралась чуть больше двадцати пяти. Даже Аня приехала с мужем и Инной. В целом всё проходило нормально. Гости общались между собой, шутили, смеялись. Когда был сказан очередной тост, одна соседка не удержалась и сказала Асиде:

- Ох, ну и невестка тебе досталась, Ася! Беременная же, а ни одного тоста не пропустила.

Услышав это, Пашка наклонился под стол и вытащил бутылочку минеральной воды и произнёс:

- Ей можно. И полезно.

На что соседка хмыкнула что-то себе под нос.

 Застолье продолжалось до ночи.

На следующий день Лида хотела сварить борщ. Она уже подготовила нужные ингредиенты, но тут в кухню вошла Асида. По её виду было не сложно понять, что она недовольна.

- Доброе утро, мама! - Улыбнулась ласково Лида. - Я хотела сварить борщ.

Только Асида хотела открыть рот, чтобы возразить, но тут на её плечи легли руки сына, который неслышно подошёл сзади.

- Ма, ты не обижайся только, но пусть готовит Лида.

Когда всё было уже готово, пришли Даша и Толька. Иван сидел на своём любимом месте - у окна. Лида разливала борщ по тарелкам. Асида сидела молча. Попробовав немного, она отметила, что борщ в самом деле не плох, но ей попалась шкурка от помидор. Она брезгливо отодвинула тарелку, сказав, что не будет это есть. А вот Иван и Толька попросили добавки.

- Я ничего вкуснее в жизни не ел! - восторженно объявил Толька Таранкин.

 До самого отъезда Лида готовила обеды и ужины.

 Через полтора месяца Асида получила телеграмму, что у Лиды случился выкидыш.

 1987.

 Пока Асида ждала Аньку из школы, она играла с двухлетней Аськой, а Кира заходила редко. Она росла стеснительной девочкой. Видимо, виной тому было плохое зрение.

Услышав, что входная дверь открылась, Асида с внучкой на руках выглянула из комнаты. Но это была соседка.

- Асия Михайловна, Вам через десять минут будет сын звонить. Давайте я посижу с Асенькой, а Вы поспешите в телеграф.

 Павел сообщил, что у них с Лидой родилась дочка. Полиночкой назвали. Только девочка с патологией.

Придя домой, Асида рассказала Ивану новость, на что он ответил:

- Собирайся. Поехали к ним.

 Асида никогда не летала на самолётах, а потому заметно нервничала. Но Иван был рядом, он держал её за руку, пытаясь унять страх. Самолёт начал постепенно спускаться. В иллюминаторе им открылся вид на заснеженный лес. Хотя, в это время у них в посёлке обычно собирают урожай.

 Павел их встретил и довёз до дома. Лида с дочками была уже дома. Она заметно поправилась после родов. Асида наконец-то познакомилась с её первой дочкой Анечкой. Она была черноволосой и с чёрными глазами, почти как их Анька, да и возраст один. Но когда Асида увидела Полиночку, то сразу полюбила её, так как, девочка напомнила ей Пашу в младенчестве.

 Несколько дней спустя Асида вышла с малышкой на прогулку в парк, который находился недалеко от дома. Увидев на дереве шишку, Асиде захотелось сорвать её для внучки, так как, обычно она всегда что-то срывала своими другим внучкам, будь то цветочек или фрукт. Но Асида не представляла, что снег может быть опасен. Сделав шаг к дереву, она провалилась в сугроб почти по шею. К счастью, мимо проходил мужчина, который помог ей выбраться.

 Иван и Асида пробыли ещё неделю у сына и вернулись домой.

 Где-то полтора года спустя, Павел с семьёй приехал к родителям в гости. Лида с Полиночкой отправились в клинику БИА, и провели там целый месяц, после чего Полина смогла сделать свои первые шаги. Асида впервые увидела слёзы в глазах своего сына, когда Лида вела за руку девочку по окончании лечения. Она поняла, что Паша очень любит дочь и жену. Асида и сама прониклась теплотой к невестке. Она увидела в ней сильную личность, а потому зауважала её. И Анечку тоже приняли, как родную. Но со временем Асида начала замечать, что Анька как-то изменилась. Может, детская ревность?

 1996 год.

 За семь лет у Асиды не происходило особых изменений в жизни, за исключением отношений с внучками. И появлением внуков – Миши и Тольки. Асида, была рада, что Даша называет детей в честь кого-то. Она считала это продолжением рода, хотя со стороны выглядело странно. Будто других имён не существовало.

Каждое лето к ним приезжали Паша и Лида с дочерями. Полиночка уже могла сама ходить, но лечение всё равно ещё было необходимо. Несмотря на свою болезнь, девочка была жизнерадостной, не унывающей и с характером. Жаль, конечно, что с движениями ей трудно было справляться, но что сделать? Зато своя, родная и очень похожая на своего папу. Анька и Аська тоже полюбили свою двоюродную сестричку. Они брали её с собой на прогулки по посёлку. Полина называла Аньку – «Таранкина», так как, не могла запомнить фамилию – Таранова. Но Анька и не возражала. Таранкина, значит Таранкина. Анька и Анечка между собой тоже сдружились. Но почему-то Анька стала всё чаще уходить к себе домой.

А Аська, наоборот, стала чаще бывать у бабушки с дедушкой. Как и Анька в своё время, Аська помогала им по хозяйству как дома, так и в сарае, в огороде.

Правда первое время Иван был против. Бывало, он даже говорил Асиде:

- Ну, зачем тебе это? Сначала Инна, потом Анька, теперь Аська… Они вырастут и «спасибо» тебе не скажут!

Но Асида упрямо верила в обратное. А Ивану только и оставалось, что обречённо качать головой.

Когда Киру нужно было отправлять в школу, оказалось, что ей нужна была специальная школа для слабовидящих. Асида нашла такую школу-интернат в Георгиевске. Но Даша не особо умела договариваться с людьми, поэтому Асида туда отправилась вместе с Пашей и Лидой. Киру приняли, но теперь она могла видеть родных лишь на каникулах.

 Так же в эти годы Асида ещё раз навестила Халида в Абхазии. Но и на этот раз он не ответил ей на мучающий столько лет вопрос. И Асида смирилась.

Правда некоторое время спустя, она всё же получила ответ.

 Когда Лида с Полиной в очередной раз были в санатории, Асида и Паша приехали их навестить. Процедуры были пройдены, и значит, можно было отправиться на прогулку.

Они отправились на экскурсию в горы, где столкнулись со старой цыганкой. Цыганка долго разглядывала Полину, потом Асиду, и, наконец, решилась подойти.

- На девочке лежит проклятие. И исходит оно от твоего рода. - Глядя на Асиду, проговорила она.

Лида и Паша переглянулись, а Асида не знала, что сказать.

Тем временем цыганка продолжила.

-Эта девочка отвечает за грехи своего родственника. В ней идёт борьба между злом и добром, потому что из-за того человека пострадало много людей. Вижу, что руки у него были по локоть испачканы чужой кровью. Я не могу снять это проклятье, девочка должна справиться сама. -Произнесла цыганка и пошла прочь, больше ничего не говоря.

Через месяц к Асиде приехали Хифа и Назира. Это был бы приятный визит, если бы не траурные платья.

 Халид умер.

Но перед смертью он попросил передать Асиде письмо, в котором он рассказал, кто её родители.

Райков Михаил Александрович и Халид одно время служили вместе, затем Михаила перевели на другую службу, которая называлась «продразвёрстка». Это была политика обеспечения заготовок продовольствия за счёт обложения крестьян налогом в виде зерновых и других продуктов, и если крестьяне не хотели платить, то приходилось применять силу. И даже убивать. Михаил очень изменился, он стал жестоким, безжалостным вымогателем и убийцей. Но в скором времени он и сам погиб. А жена его, мама Асиды, осталась одна с двумя детьми. Она умерла от холеры. Детей забрали в детский дом, но пока Халид нашёл их, мальчика уже взяли в приёмную семью. Он так и не смог найти его.

Халид решил забрать девочку с собой, в память о друге. Возможно, у Асиды, в то время было стрессовое состояние от всего пережитого и поэтому она не помнила ни матери, ни брата. Теперь Асида поняла, почему Халид не хотел ей отвечать. У неё осталось множество вопросов. Но задать их уже некому.

 1997- 1998 годы.

- Бабушка! Мы с Андреем решили пожениться! - Радостно объявила Анька едва Асида зашла домой к Даше.

Начались приготовления к свадьбе. Асида была счастлива за свою внучку. Андрей и Анька с детства дружили, учились в одной школе. Асиду не смущало, что внучка, так рано решила вступить в брак. Наоборот, она считала, что для человека нет ничего важнее семьи.

Свадьба состоялась летом. Анна и Павел приехали с семьями. Инна впервые привезла своего двухлетнего сына -- Славика.

 Всё прошло просто замечательно. У Аньки было красивое, пышное, белое платье и шляпа-фата. На Андрее был серый, шёлковый костюм, так как, его родители могли себе это позволить. Венчание проходило в городской церкви, а празднование -- в ресторане, где собралось свыше пятидесяти человек. Это были друзья, родственники и соседи.

Так как Даша всё же получила квартиру, одну из трёх комнат она отдала молодожёнам. Жаль только, что их брак продлился всего около года. И даже беременность Аньки не смогла предотвратить развод.

Со всеми этими событиями, Асида и не замечала, что Иван стал плохо выглядеть. С каждым днём он всё больше слабел, пока совсем не слёг. Асида хотела вызвать скорую помощь, но Иван был категорически против. Асида проводила с ним дни и ночи, надеясь, что это просто простуда и он выздоровеет, как и раньше было, но ему становилось всё хуже. Последние дни он уже не мог говорить.

- Ваня, прошу, не оставляй меня! Что же я буду делать без тебя?! Куда мне податься, Ваня? - сквозь слёзы шептала Асида.

Иван сделал небольшое усилие, приподнявшись, он посмотрел жене в глаза и указал пальцем, словно говоря: «Оставайся здесь!».

Через несколько мгновений Иван покинул этот мир навсегда.

А в это же время, в городской больнице у них родилась правнучка - Ника.

 2000 –2005 годы.

- Ты куда это собралась? - удивлённо спросила Асида, глядя на то, как Анька в спешке собирает свои вещи.

- В Грецию, бабушка. В Грецию! - Не отрываясь от своего занятия, ответила девушка.

- С ума что ли сошла, Анька? А как же Ника?!

- Ну, а ты с мамкой на что? - Усмехнувшись, девушка принялась собирать свою многочисленную косметику в небольшой пакет. - Да и Аська помогать будет. Всё, бабушка, мне некогда.

- А ты чего молчишь? - спросила Асида свою дочь, которая зашла в комнату с Никой на руках.

- А я-то что могу? Она вон взрослая уже, сама решает.

Анька, схватив чемодан, подошла к матери и поцеловав в щёку ребёнка, сказала:

- Будь умницей!

И ушла никого не слушая.

 Ника жила с Асидой, так как, Даша работала и ей не хватало времени и сил заниматься с внучкой. Аська, конечно помогала, но и у неё была и школа, и первая любовь.

Однажды, в своём почтовом ящике, Асида нашла письмо от Аньки. На имя Аськи. Не удержавшись, Асида вскрыла его.

В нём Анька описала свою работу в Греции. В конверте имелись так же фотографии, которые лучше бы Асида никогда не видела.

 «Шалава.» - Пронеслось у неё в мыслях. Тяжело вздохнув, Асида медленно поднялась по ступенькам домой, где её ждала правнучка.

 Два года спустя, Анька вернулась. Но она стала грубой и дерзкой. Сняв комнату в старом, двухэтажном доме, Анька не торопилась забирать дочку к себе, объясняя тем, что там нет ни воды, ни туалета. Зато Аська стала часто бывать у неё в гостях. И даже своего парня теперь водила туда, а не к Асиде.

Андрей, бывший муж Аньки, после развода уехал. Иногда навещая родителей, он виделся и с дочерью. Но в скором времени он женился и во второй раз стал отцом.

Кира закончила школу-интернат и вернулась домой. Вместе с подругами, она стала посещать курсы массажиста в городе. Пройдя практику, она быстро нашла работу и переехала из посёлка в Пятигорск.

 На лето к Асиде приехал Павел с Лидой и Полиной. У них была путёвка на четверых в санаторий, который находился в Сочи. Асида была рада приглашению, но вот, что делать с Никой. Павлу пришлось серьёзно поговорить с Анькой. Та, конечно проявила недовольство, но спорить с дядькой долго не стала. Вот только на Асиду она очень обиделась.

Никогда в своей жизни Асида так хорошо не отдыхала.

Сам санаторий находился на берегу моря. Зайдя с улицы в холл, Асида не ожидала, что окажется на девятом этаже.

 Им предложили две комнаты со смежным балконом. В комнатах было всё, для удобства. А на балконе стоял стеклянный, круглый стол и четыре плетённых кресла. Вид выходил на бассейн, который находился на седьмом этаже рядом со входом в столовую.

Пятый и четвёртый этажи были отведены под процедурные кабинеты, а также и кабинеты врачей.

Ну, а достигнув на лифте первого этажа, можно было попасть прямо на песочный пляж. Хотя Асида так давно не была на море, всё же плавала она отлично. Полина, в силу своего заболевания, плавала с помощью надувного круга.

 Так и пролетали дни. После завтрака, Лида с Полиной проходили назначенные процедуры, затем, уже после обеда, они все вместе спускались на пляж. Ну, а после ужина в город, погулять в парке «Ривьера». Воспоминания нахлынули Асиду, как она гуляла здесь с подружками. А потом и с Ваней. Она тосковала по Ивану, но не подавала вида.

Обычно после прогулок, они собирались на балконе, поесть фруктов или поиграть в карты.

Две с половиной недели прошли незаметно. И нужно было возвращаться домой.

Пока Паша и Лида гостили у Асиды, дома было полно народа. И Даша приходила с мужем. И Анька с Аськой и Никой. А соседки только и успевали меняться. Но вот Павел уехал и дома вновь стало тихо. И пусто.

 Ближе к новому году, когда Асида шла из сарая с ведром свежего молока, она вдруг потеряла сознание. Очнувшись в городской больнице, она увидела перепуганное лицо соседки.

- Асия Михайловна, как Вы себя чувствуете?

- Пить хочется… - прошептала Асида.

 Чуть позже в палату зашёл врач и дал направление на анализы. Как выяснилось у Асиды обнаружили опухоль на матке. Нужна операция. Даша сообщила Павлу, и он немедленно прислал нужную сумму.

После операции, Асиде пришлось проходить реабилитацию, в том числе и облучение. Теперь ей нельзя было находиться на солнце, а также рекомендовалось воздержаться от физических нагрузок.

 Вернувшись домой, Асида надеялась, что внучки ей помогут. Но не тут-то было.

Анька с Никой переехали в город и если появлялись в посёлке, то демонстративно проходили мимо. Аська заканчивала школу и на уме у неё был только Стас.

 Даша, конечно же приходила, но лишь на пять минут. И всё время куда-то спешила. Только соседки помогали Асиде.

Летом снова приехал Паша с семьёй, и дом вновь стал полон народа.

Хотя Асиде необходимо было избегать прямых солнечных лучей, она всё же согласилась поехать с Павлом на море в Архипо-Осиповку.

 Ближе к вечеру, Асида и Полина вышли прогуляться по набережной. Конечно, Асиде нельзя было купаться в море, но она всё равно ходила на пляж днём, чтобы просто намочить ноги солёной водой. И тут же уходила под навес в тень. А вечером, она любила сидеть на лавочке напротив моря, наслаждаясь шумом волн. В тот вечер Полина похвалилась тем, что дома, на севере, её стихи напечатали в газете и в журнале. Так же девочка поделилась, что хотела бы однажды стать известной поэтессой.

- Лапочка, а ты только стихи умеешь писать? - Ласково спросила Асида внучку.

- Я пробовала и прозу, но у меня не очень хорошо получилось. Хотя, когда я пишу сочинения, которые мне учительницы задают, то меня хвалят. Бабушка, можно спросить, а как ты с дедом познакомилась?

Асида смотрела с минуту на море, затем ответила:

- По переписке, лапочка.

Видимо, Полину заинтересовал ответ бабушки. Потому что следующие несколько секунд, она очень внимательно смотрела на Асиду, словно ждала продолжения. На что женщина улыбнулась, и обняв внучку за плечи, начала рассказывать свою историю. Полина лишь несколько раз переспросила у неё что-то, но в основном слушала очень внимательно.

- Бабушка, какая красивая и романтичная история! Вот бы книгу написать… - дослушав рассказ, мечтательно произнесла Полина.

- Так напиши, лапочка! Ты же умница, ты обязательно справишься! - Подбодрила её Асида.

И Полина задумалась.

 Четыре месяца спустя Асиде позвонила Лида и сообщила что её старшая дочь Анечка выходит замуж. Асиде вновь предстояло посетить север.

Свадьба Анечка прошла успешно. Лида пригласила на дом парикмахера, которая сделала красивые причёски Анечке, Лиде, Полине, Асиде и Тае, матери Лиды. Также Лида одолжила Асиде и Тае свои праздничные платья-костюмы.

Между тем, Асида заметила, что Полина не очень хорошо ладит со своей второй бабушкой, однако вмешиваться не стала.

Гулянье должно было затянуться до утра. Поэтому обе бабушки и Полина вернулась домой раньше.

 Через день Асида предложила Полине пойти прогуляться.

Потихоньку они дошли до парка. Сев на лавочку, чтобы отдохнуть, Асида рассказала, как когда-то хотела сорвать шику и провалилась в сугроб.

- Ну ты даёшь, бабушка! - весело рассмеялась Полина.

Они дошли до церкви и вернулись домой. Правда, на обратном пути они немного заблудились. Хорошо, что прохожий подсказал, как пройти.

Полторы недели спустя Асида уехала к себе домой.

Где-то через год, вышла замуж и Аська. Она только закончила школу, но уже была на третьем месяце беременности. Стас переехал из соседнего села к ним.

Стас и Аська сняли двухкомнатную квартиру. Их первую дочь они назвали Алиной.

 2008 – 2015 годы.

 Три года спустя Аська выкупила старый, продуктовый магазин и теперь была в нём и хозяйкой, и продавщицей.

У Аньки родился сын от второго брака - Николай. Иногда она с детьми приезжали в посёлок. Но к Асиде ни ногой.

Даже известие о том, что у бабушки сломана рука, ничего не изменило. Лишь летом, когда Павел приехал с Полиной в гости, то и у Аньки, и у Аськи нашлось время и желание навестить больную бабушку.

Когда в магазин привозили свежие продукты, Аська набирала номер телефона Асиды, чтобы та сделала заказ. И тут же говорила сумму, которую бабушка должна была подготовить, пока Алина или Ника принесут ей домой.

Однажды Полина спросила у Аськи, почему она так жестока с бабушкой, на та, лишь хмыкнула, пожав плечами.

- Ну, а почему это я должна делать ей исключение? Кушать хочет? Пусть платит.

Асида всегда платила Аське даже за хлеб копейка в копейку. Но, честно говоря, не очень понимала, за внучки так не любят её. Было у неё, конечно одно предположение.

Ещё при жизни Иван написал, завещание, что наследницей квартиры, является Полина. Асида прекрасно помнила, как Аська возмущалась тогда «такой несправедливостью». Мол, она всю жизнь пахала на деда с бабкой, а теперь оказывается, квартира достанется какой-то калеке.

Асиде тогда удалось успокоить внучку, но после смерти Ивана завещание исчезло. Он так и не успел передать его нотариусу.

Так же Асида стала замечать, что и сын её изменился. Хотя, каждый год он то там, то там делал ремонт. Поставил евро-окна и пластиковую дверь на лоджию. Он купил ей большой, цифровой телевизор и даже подключил его к кабельному телевидению. Теперь вместо шести каналов, Асида могла смотреть больше ста. Ещё он заменил ей газовую колонку на электрическую. В общем преобразил ей квартиру, как мог. Единственное, что смущало Асиду, так это его отношение к деньгам. Он покупал дорогие, но не всегда нужные вещи. Приговаривая при этом:

- Выбросишь.

 Так же, Асида почувствовала, что между ним и Лидой что-то не так. Иначе, почему он стал приезжать без неё?

А потом и без Полины.

Однажды Асиде позвонила Лида и сообщила, что Анечка родила сына, которого назвала Владом.

 Три года спустя Лида вновь позвонила, чтобы предупредить, что они с Анечкой, Полиной и Владиком заедут в гости. Через несколько дней Анечка окрестила сына и крёстной его стала Аська.

 Но за день до этого, Асида услышала разговор Аськи и Полины.

- Как ты думаешь, кто будет крёстной у Владика? - спросила Аська, положив руку на плечо девушке, сидевшей рядом с ней.

- Ну, мне бы хотелось, чтобы это была я. Так как я его очень люблю и провожу много времени с ним.

- Понятно… - Кивнула Аська и перевела разговор, на другую тему.

 А Анечка объяснила свой выбор тем, что, когда они втроём отправились погулять в городе, Владика затошнило. Аська подставила ему руки, предположив, что его сглазили. Она предложила Анечке окрестить мальчика, да и церковь была рядом. Аська даже пелёнку купила и крестик.

Пока Анечка всё это рассказывала, Аська села на диван к Полине и, улыбнувшись, обняла её. Но Асида заметила, как внучка изменилась в лице.

Прошёл ещё год.

Лида с Анечкой и Владом снова навестили, Асиду, но уже без Полины. Совсем недавно Лиде сделали операцию по удалению грыжи. Теперь она проходила реабилитацию в Пятигорске.

Они приехали в выходной день, когда и Анька с детьми приехала в гости к Аське. Лида и Анечка хотели отправиться на рынок, поэтому попросили Аську присмотреть за крестником.

Четыре часа спустя Анька привела Влада к Асиде, со словами:

- Что хочешь, то и делай с ним.

Она открыла дверь, чтобы уйти, но на вопрос Асиды: «А где же Аська?» ответила кратко:

- Ей некогда.

И ушла.

Асида посмотрела на ребёнка, грязного с головы до пят, и принялась стягивать грязную одежду. В это время, ребёнок пролепетал:

- Я голоден.

- А тебя разве не кормили? - Удивилась Асида и повела его в кухню.

 Вечером, она рассказала о случившимся Лиде, которая в свою очередь спросила у пришедшей в гости Аньки:

- Тебе, что трудно было хоть макарон сварить ребёнку?

- А Вы не просили. - Пожала плечами Анька и добавила - И не платили.

Сидевшая рядом Аська лишь улыбалась…

 Следующие несколько лет тоже не были особо приятными для Асиды.

Из-за возраста у неё начались проблемы с давлением. Несколько раз она даже падала, ломая снова руку и ногу.

Но ухаживали за ней только соседки. Правда, временами приезжала Кира и привозила ей лекарства и мази. Но стоило Кире уехать, Анька тут же всё присваивала себе.

Чтобы выходить на улицу, Асида начала пользоваться тростью.

Анна звонила ей крайне редко и ещё реже навещала её.

 Но, как-то раз, совершенно неожиданно, она появилась на породе квартиры Асиды.

- Собирайся.

- Куда это? - Не поняла Асида.

- В Абхазию. Ты же хотела там побывать ещё раз? Поехали.

Асида была так рада, что даже больная нога не была помехой.

Однако, радовалась она напрасно.

Прибыв в Абхазию, Анна, будто нарочно шла быстро, Асиде едва ли удавалось не отставать.

 В конце концов она совсем выдохлась и села на лавочку. Анна сказала, что отойдёт купить воды и исчезла вместе с тростью и деньгами.

Сколько Асида не выглядывала её, но дочери и след простыл. К счастью, на неё обратила внимание женщина, которая спросила не нуждается ли Асида в помощи.

Кратко рассказав, что случилось, слёзы потекли по морщинистым щекам. Женщина, сидевшая рядом, сказала, что вообще-то шла сдать билет до Пятигорска. Так как, её сын неожиданно заболел и не может она сейчас ехать к родственникам на свадьбу. Асида обрадовалась, но вспомнив, что у неё нет денег, снова расплакалась.

- Это ничего! Вернётесь домой и всё будет хорошо, Аллах Вам поможет! Пойдёте, я провожу Вас до вокзала.

Но и в Пятигорске Асиду поджидали трудности. Однако, молодые люди помогли ей дойти до остановки.

Часа полтора она ждала автобус до Привольного. Ей уже очень хотелось кушать и пить, не говоря уже о солнце, которое светило высоко.

Наконец, автобус подъехал. И водитель тут же узнал односельчанку.

- Асия Михайловна! А Вы почему же здесь одна? - Удивился он.

- Женечка, мне домой надо, только у меня ни копейки…

- Да, Бог с Вами, Асия Михайловна! Какие ещё копейки! Заходите в автобус! - Улыбнулся водитель.

 А дома звонил и звонил телефон. Высветился номер Анны.

Переведя дух, Асида сняла трубку.

- За что, дочка? За что?!

- Ты всегда любила Пашку больше нас. Но квартира твоя ему не достанется! - и помолчав, добавила, уже другим тоном - А ты чего вернулась? Ты же так хотела в свою Абхазию, вот и осталась бы там, пока не...

Она снова замолчала и положила трубку.

 Асида ещё долго стояла с телефоном в руке, слушая гудки.

 По её щекам текли слёзы.

 Эпилог.

 Если бы кто-то, когда сказал Асиде, что она доживёт до 2021 года, она бы, наверное, рассмеялась шутнику в лицо.

 Но сегодня, ей было не смешно, а очень грустно.

За последние несколько лет, были похоронены не только её соседки-подружки. Но так и некоторые из родных людей.

 Павел и Лида развелись, прожив тридцать лет вместе. Что у них там произошло Асида не знала, но сын приезжал к ней несколько раз с другой женщиной

Свою квартиру Асида официально отписала сыну, как дарственную.

Анна больше не появлялась. И даже не звонит.

Внучки, по-прежнему проходят мимо. Даже зная, что их бабушка лежит уже второй месяц подряд. Но Асида не держит обид. «Пусть Бог простит. А я уже простила.» -- подумала она.

Таранкин Толька умер от продолжительной болезни. А Даша старается больше времени проводить с больной матерью.

Полина не забывает свою любимую бабушку, и периодически звонит ей, узнать о самочувствии.

 Вот и сейчас зазвонил телефон. Обычно, когда Даша куда-то уходит, то всегда оставляет трубку рядом с матерью.

- Алло? - сказала Асида слабым, охрипшим голосом.

- Бабушка, привет! Это я, Поля.

Услышав в трубке весёлый голос внучки, Асида обрадовалась.

- Привет, лапочка! Как у тебя дела?

- Всё хорошо. Это… бабушка… я тебе звоню по делу.

- Слушаю. Говори.

- Я выполнила своё обещание -- написала книгу, про твою жизнь…. Но, вот, только…

- Что такое, лапочка?

- Бабушка, не знаю, как мне её назвать….

- Назови… «десять тысяч восемьсот секунд»!

- Хорошо! Спасибо, бабушка! Я тебя очень люблю!

 - И я тебя люблю, лапочка!

 Всё ещё держа телефонную трубку в руке, Асида вспомнила ту судьбоносную прогулку с Иваном. И его слова:

«- Мы с тобой уже три часа гуляем вместе. Мало, правда? Но ведь три часа это десять тысяч восемьсот секунд, как считаешь, этого времени достаточно, чтобы понять, что нам нужно быть вместе?».