— Нет! Я не буду этого делать! Даже не проси! Сын! Иди в свою комнату, нам с мамой поговорить надо!

Он сжал кулаки, в его голубых глазах горит бешенство. Молодая черноволосая девушка напротив застыла, в изумлении уставившись на супруга. В воздухе запахло кровью. Плохо. Очень плохо. Лучше подчиниться, а то не поздоровится.

— Пап… Не надо!

— Я кому сказал! Дуй в комнату!

Остается лишь подчиниться. Слушать гулкие удары, звон стекла, грохот и крики из-за стены. Потом мама будет ходить в платке и темных очках. Будет говорить, что сама виновата и что легко отделалась.

Такое повторяется все чаще. В один прекрасный момент папа куда-то исчез. Мама говорит – уехал в командировку. Он и раньше уезжал, но всегда возвращался. Комната наполнялась запахом бензина, табака и кожи от его куртки, он всегда улыбался. В такие моменты всегда было как-то тепло.

Но не в этот раз. Сам его видел на улице, когда мы с мамой шли в магазин. Идет с какой-то другой непонятной тётенькой. И почему не с мамой? Странно. Они всегда были вместе.

— Мам…

— Да?

— А почему папа с нами не поздоровался?

Молчание. В ответ доносится лишь шелест берез и автомобильные гудки. Ее теплая рука стискивает мне руку почти до боли.

— Получается, что ты мне соврала, мам?

Удивление в ее взгляде сменилось злобой, лицо перекосило.

— Ты за свои слова отвечаешь? — спрашивает она каким-то странным, металлическим голосом

— Да… — только и успел ответить я, как в следующую секунду в глазах потемнело, в голове зазвенело. Во рту отчетливо ощущался вкус чего-то горько-солоноватого, на зубах хрустела пыль, губы опухли.

Ее глаза метали молнии.

— Мы развелись, понятно?! Больше он тебе не отец, не вздумай с ним говорить, не вздумай к нему даже подходить! Узнаю – накажу! — крикнула она мне в лицо и ускорила шаг.