**Семейное фото**

­­­­­― Левее! Еще левее! И чуть пониже! – командовала неугомонная Авдотья Петровна, прищурив правый глаз. – Да говорю же, правее! Выше! Ты вообще слышишь меня? Ох … силушек моих больше нет! Ой! Уже ж двенадцать, Рома! Отложи ты эту фотографию. Слазай скорее, обедать бум!

― Иду, Авдотьюшка, иду… - приговаривал Роман Сергеевич, слезая со старого табурета. – Мишенька скоро приедет, я его попрошу, он повесит. Ой, как вкусно пахнет! Это что же такое приготовила сегодня моя любимая хозяюшка?

― Ох, не подлизывайся, старый ловелас! – громко смеясь, сказала Авдотья Петровна, продолжая расставлять тарелки. - Поди, руки помой и сядай скорее, а то ж стынет все!

Посредине просторной и светлой комнаты стоял большой дубовый стол, покрытый белоснежной скатертью с красной каймой. На столе в фарфоровой вазе красовались полевые цветы, заботливо собранные утром Романом Сергеевичем для любимой жены в подарок на годовщину свадьбы. Изобилие и разнообразие вкусных блюд, аккуратно сложенные салфетки, а так же утонченно красивая сервировка стола указывали на «праздничный статус» обеда. Для Авдотьи Петровны каждый прием пищи был неким особым ритуалом, она всегда старательно накрывала на стол, щепетильно раскладывала столовые приборы. Все блюда, приготовленные Авдотьей Петровной, были необычайно красивы и вкусны. Из самого обыкновенного и ничем не примечательного набора продуктов она была способна сотворить нечто поразительное.

―Может тебе еще котлетку подложить? – суетилась вокруг мужа Авдотья Петровна. – Вот, возьми еще картошечки. И огурчиком, огурчиком закусывай!

Роман Сергеевич сидел в своем любимом кожаном кресле, оставшемся ему еще от деда и, с довольным видом, кушал все, что подавала ему заботливая жена. Вдруг, он остановился, резко встал из-за стола и схватился за сердце.

―Авдотья, вызывай скорее врача! Конец близок…

―Что? Где болит? Сердце? Как? Прихватило? – испуганно кричала Авдотья Петровна, бегая кругами. – Скорее говори, не тяни! Лекарство… Куда же я задевала это проклятое лекарство… Боже! Да что же это такое?! Ничегошеньки в этом доме найдешь, когда нужно…

― Я вижу свет, Авдотья! Он зовет меня… Священника приведи… Хочу исповедаться…

― Ромочка, милый, держись… Где болит? Да что же случилось то!?

― Я… Язык проглотил, как укусно всё, ей Богу! – с довольным видом заявил Роман Сергеевич и залился громким хохотом.

Роман Сергеевич был жизнерадостным человеком и обладал хорошим чувством юмора. Всю жизнь он подтрунивал над своей женой и сыном Мишей, чем вызывал бурю неподдельных и ярких эмоций. Ему нравилось смотреть, как Авдотья, с присущей ей мнительностью и доверчивостью, каждый раз попадается на его уловки.

― Ах ты ж… паразит старый! Все шуточки свои шутишь! Я чуть не померла со страху то! Ну, я тебе сейчас задам… А ну, поди сюда! – с этими словами Авдотья Петровна кинулась догонять мужа, пытаясь огреть его букетом.

―Пощади меня, Авдотьюшка! – кричал Роман Сергеевич, со смехом бегая вокруг красиво накрытого стола. – Я уж не такой прыткий, как раньше…Могу и в самом деле копытца отбросить!

― Фух! Да я уж и сама не юная газель, мой резвый скакун, ― наконец – то, остановилась Авдотья Петровна, пытаясь отдышаться.

 Авдотья Петровна была очень вспыльчивой, но, в то же время, весьма отходчивой. Возможно, лишь это обстоятельство и сохраняло Романа Сергеевича целым и невредимым на протяжении всех 53 лет брака.

Спустя полтора часа после полуденного происшествия, старики, плотно отобедав, сидели, обнявшись, на лавочке в саду, прикрываясь теплым флисовым пледом и разглядывая старую семейную фотографию, так и не повешенную утром. Теплый ветер подхватывал и кружил листопадом пожелтевшие листья клёна. Ласковое солнце, пробиваясь сквозь редеющие кроны садовых деревьев, заставляло Авдотью Петровну жмуриться. В лучах последнего осеннего солнца ее давно седые волосы озарялись необыкновенным золотым свечением. Роман Сергеевич смотрел на свою жену с такой спокойной и всепоглощающей любовью, как смотрят лишь немногие, прожившие всю жизнь вместе, разделившие и радость и горе, печали и счастье. В ту минуту время как будто остановилось и весь мир, казалось, принадлежал лишь им, двоим. Старики давно уже научились чувствовать друг друга и понимать все без слов. Вот и сейчас, Авдотья Петровна лишь смущенно улыбалась, замечая на себе нежный взгляд мужа, в котором читалась любовь и бесконечная преданность.

― Хорошая сегодня погода на улице, ну просто благодать! Как будто знает про наш праздник. Дай бог, Миша скорехонько доберется, коли дождя не будет.

Авдотья Петровна, пытаясь скрыть проступившую на морщинистом лице печаль, натянуто улыбнулась. Ветер подул сильнее, в саду стало немного прохладно.

― Авдотья! – вдруг воскликнул Роман Сергеевич, - я ж тут на днях удочку нашел, в сарае, ну ту самую, которой он своего первого карася поймал! Помнишь? Представляешь, как он обрадуется?! Вот как приедет, отужинаем и сразу на рыбалку пойдем! – ликовал Роман Сергеевич, потирая замерзшие руки. Позвони Мишеньке, скажи, чтоб сапоги взял резиновые, а то, не дай Бог, промокнет…

― Ах ты, Господи! Я ж тесто поставила! – подскочила Авдотья Петровна. Совсем меня заболтал со своими удочками! Сейчас бы без пирогов остались… - старушка, с совершенно неприсущей семидесятилетним людям прытью, подскочила и быстро скрылась в глубине дома.

Роман Сергеевич еще некоторое время просидел на скамье, затем, услышав звуки приближающегося авто, нетерпеливо зашагал в сторону калитки. Сердце его бешено стучало, предвкушая долгожданную встречу с любимым сыном.

Михаил давно уже покинул родительское гнездо и переехал в город. В деревне он был теперь очень редким гостем, появляясь лишь по «важным делам» ― для встречи с нотариусом. Работая в издательском доме три дня в неделю, он, по словам его жены Екатерины, был постоянно занят. Иногда, вечерами, когда он чувствовал необъяснимую для него самого тоску и некую «обязанность» родителям, Михаил набирал номер матери и сообщал, что у него все хорошо, а деньги за следующий месяц он завтра же вышлет. Считая это своим долгом, Михаил исправно пересылал родителям энные суммы, чем, по его мнению, *успешно* заменял личные встречи.

«*Успешность*» - именно то самое слово, которым можно было бы полностью охарактеризовать Михаила: успешная учеба, успешная карьера, успешный брак, успешная жена с успешными друзьями. Все в его жизни было подчинено стремлению быть лучше других, выше всего окружения. Все его «широкие жесты» были направлены лишь на то, чтобы произвести должное впечатление. Даже *дорогая индийская ваза* (это Михаил упомянул трижды за праздничным столом), подаренная родителям на золотую свадьбу, была лишь способом поддержания амплуа *успешного человека*.

Именно в этот день, ровно три года назад, Михаил и был у родителей в последний раз. *Занятой* и *успешный*, он не всегда находил время даже ответить на звонки Авдотьи Петровны, хотя, скорее всего, просто не желал слышать очередные рассказы о посевах ржи и о том, что Роман Сергеевич на днях потравил всех жуков в саду. Зачастую, трубку телефона брала Екатерина, сообщая о высокой степени загруженности мужа. В таких ситуациях, Авдотья желала всем здоровья, просила расцеловать Мишеньку и, как всегда, приглашала всех в гости. Да, она слышала голос Михаила на заднем плане. Да, она понимала, что он просто не желает с ней говорить… Да, она ощущала, что просто надоела, когда в сотый раз услышала на том конце провода фразу «Абонент недоступен…» ― сменил номер… Но, Авдотья Петровна не хотела расстраивать Романа Сергеевича, причинить боль ему – было все равно, что вонзить нож себе под ребра. После каждого «разговора» она рассказывала ему наскоро придуманные новости, передавала несуществующие приветы, пожелания и обещания приехать. Роман Сергеевич всегда с интересом слушал рассказы жены, стараясь как можно подробнее расспросить все детали.

Вот и сегодня, исчерпав все возможные отговорки и оправдания, Авдотья Петровна сообщила, что Мишенька, наверняка, приедет, ведь не может же он забыть о годовщине свадьбы родителей… Он просто обязан был приехать! Обязан.

― Хм… Наверное, показалось… - заключил Роман Сергеевич, оглядев узкую улицу. – Однако, уже темнеет… Определенно, пробки! Наверняка, стоят где-то на подъезде к райцентру… Ох уж эти дороги! Размыло все, небось… Авдотья! Позвони Мише, скажи, чтоб аккуратнее ехал…

― Он не приедет… сегодня. Он позвонил, сказал что очень занят на работе… Пообещал заехать… на днях… - Авдотья Петровна старалась, чтобы ее фраза звучала как можно непринужденнее, но срывающиеся нотки в голосе и красные глаза выдавали недавнее волнение.

― Занят… Ну да, конечно, он же так много работает… А тут еще мы со своими звонками да приглашениями! – заметно расстроившись, тихо проговорил Роман Сергеевич. - Замотался, бедный… куда уж ему ехать то… Вот и правильно, пущай отдыхает.

 //―//―//―//―//―//―//―//―//―//―//―//―//―//―//―//

На письменном столе из дорогой породы дерева, среди аккуратно разложенных папок, лежала стопка бумаг, учтиво принесенный секретаршей еще утром, вместе с отчетом за февраль. Михаил, расслабившись, сидел в своем любимом кожаном кресле, потягивая третью за сегодня чашечку кофе.

― Михаил Романович, тут Вам письмо пришло…

― Я занят! Неужели не видно? Просил же не беспокоить! Положи в папку, с корреспонденцией… потом посмотрю…

― Но, Михаил Романович, оно…от вашей мамы

― Я сказал - потом! И принеси мне, наконец, кофе, сколько можно ждать!

\* \* \*

*«Я звонила, но никто не брал трубку дома… А на мобильном гудки… и голос монотонный сообщал, что недоступен…видимо, вне зоны действия сети…Поговори со мной! Поговори!*

*Я надоела… Ты просто изменил свой номер… Не дозвонилась… Как тогда, в тот день, когда помер твой отец… Моя пантомима над могилой… Без кого-либо - одна его я схоронила! А он сжимал мою ладонь… и до последнего молил Бога дать минуту, чтобы наследника своего увидеть… Что ты уже в дороге – я наврала ему… А теперь я одинока…*

*Грустный вечер…грустные глаза дворняги… подобрала на улице – просто стало жалко или одиноко, может быть… Хотя бы столько же сострадания прояви и ты ко мне!*

*Жена твоя звонила, услышав – извинилась и трубку бросила, сказав , что номером ошиблась… Но не так всё! Я узнала ведь по голосу… Она проверила – жива ли я… Живая всё!*

*Все, что было между матерью и сыном – в прошлом. Ты ждешь все, как освобожу жил. площадь… Тебе это надо? Забирай! Ради Бога! Я заберу с собою лишь потрепанные фото…*

*Это так много оказалось – просто видеть сына… А ты заедь, хоть на минуту, проезжая мимо… И если виноваты сами… Да простит нас Господь… таким тебя мы воспитали…» ©*