- Пойдем сегодня в парк Победы? – предложила приехавшая ко мне на каникулы. подруга

- Отличная идея! Пойдем! Когда?

- Давай кофе попьем и пойдем, - сказала Аня.

- Хорошо, - согласилась я.

Я сварила кофе и налила себе большую чашку - чем больше кофе, тем больше энергии. Подруга гостила у меня уже неделю. Я показала ей всю северную часть страны. Почти всю. Б***о***льшую часть времени мы провели в столице, но устроили и пару вылазок по тем из близлежащих городов, которые славились историческими местами и памятниками. Аня была моей близкой подругой, и мне хотелось, чтобы она отлично провела здесь время и увезла с собой самые лучшие воспоминания. Почему-то в последнее время я стала сильно уставать, и сейчас нуждалась в заряде энергии, который надеялась получить от кофе. Неожиданно раздался стук в дверь. Пришли мои брат с невесткой, которой я предложила присоединиться к нам, и она согласилась.

Мы выпили кофе, поговорили.

- Можно, я ненадолго прилягу, а потом пойдем? - попросила я.

- Да, конечно! Тебе плохо? – встревожилась подруга.

- Нет, просто хочу полежать минут пять.

- Конечно, - тут же согласилась Аня.

Мне действительно было плохо, но я не знала почему. Боковое зрение отключилось, и левым глазом я не видела ничего, кроме точки прямо перед собой. Я легла и меня начало трясти, как в ознобе. Мало-помалу дрожь усиливалась. “Это давление”, - подумала я. Попросила маму нагреть воды и опустила ноги в горячую ванночку, надеясь, что давление немного снизится. Начало тянуть кожу на левой половине лица: казалось, что все мышцы напряжены и буквально выпирают наружу.

- Мам, у меня лицо опухло? - спросила я.

- Нет, все нормально. Почему ты спрашиваешь?

- Мне кажется, что слева всё вздулось.

- Выпей лекарство, скоро пройдет, - ответила мама.

Я приняла лекарства и минут через пятнадцать дрожь утихла, но левая сторона лица по-прежнему казалась припухшей.

- Вы пойдете в парк без меня ? – спросила я невестку.

- Да, конечно, - согласилась она.

- Я лучше лягу, попробую заснуть.

- Хорошо, - ответила она.

Я улеглась в кровать, надеясь, что неприятные ощущения исчезнут, но они не проходили. В прошлый раз, когда у меня был такой же приступ, меня хотели положить в больницу, но я отказалась, так как должна была приехать Аня. Но сегодня я сама попросила маму вызвать скорую.

- Мне плохо. Позовите доктора, пожалуйста, , - попросила я в приемной скорой помощи в больнице.

- Сейчас, - сказала медсестра, которая болтала со своей напарницей и явно не хотела прерывать увлекательную беседу. - Вы позвали доктора? – через некоторое время снова спросила я.

- Сейчас, подождите. Не видите, мы работаем, - огрызнулась она, продолжая разговаривать явно не о работе.

- Да, шевелитесь вы, наконец, - не выдержав, громко закричала я. Мне тут же самой стало неловко от своей грубости, но медсестра опешила, и всё-таки стала что-то предпринимать. Позвонив куда-то, она сообщила: - Через пять минут доктор будет здесь, - сообщила и вышла из комнаты.

 Прошло минут двадцать, но никто так и не пришел.

- Да где же ваш доктор?! – в конце концов не выдержала я, но в этот момент она как раз появилась на пороге. - Что случилось? – поинтересовалась она.

- У меня очень высокое давление, - сообщила я.

- Какое?

- 200 на 160.

- Хорошо, сейчас позову невролога, - сказала она и куда-то исчезла. Прошло еще десять минут, но никто не появился. За это время в приемной собралось ещё трое больных, но и к ним никто не подходил. Двое были моего возраста, а один - старик. В комнату вернулась всё та же доктор – как выяснилось, она была терапевтом - и начала задавать вопросы самой молодой из пациенток. Закончив осматривать девушку, она поговорила со второй больной и вышла из приемной. Прошло еще двадцать минут, мною по-прежнему никто не интересовался, мне же становилось все хуже и хуже. До старика тоже никому не было дела, его как будто и не замечали. Седой, грязный, измученный, с перевязанной головой он не шевелился и не просил помощи, просто сидел и ждал, пока к нему подойдут. Вдруг в приемную с криком вбежала женщина с маленькой девочкой на руках:

- Помогите, ребенку нужна помощь, – бросилась она к медсестре.

- Что случилось? – спросила та.

- Я сбила его, пожалуйста, помогите, - рыдая, истерически кричала женщина, - позовите кого-нибудь, быстрее!

- Положите ребенка сюда, - велела медсестра, указав на кушетку. - Я сейчас позову доктора, - добавила она и вышла из приемной.

Теперь в приемной остались только больные. Женщина бережно опустила ребенка на кушетку, а сама села на пол и снова расплакалась. У неё зазвонил телефон, но она как будто его не слышала. Рингтон был из репертуара Херби Ханкок - приятная расслабляющая мелодия, которую хотелось слушать и слушать. Девочка на кушетке не шевелилась и, очевидно, была без сознания. Её лицо и одежда были залиты кровью и казалось, что она мёртва. Я не могла отвести от неё взгляд: русые волосы, правильные черты лица, светлая кожа. В голове меькнуло: «Будет красавицей, когда вырастет».

Еще минут через десять вернулась доктор и занялась лежавшей рядом со мной без сознания молодой девушкой.

- Что у вас? - спросила она у сопровождавшей её подруги или, может быть, сестры, которая стояла возле больничной кушетки..

- Не знаю… мы ужинали, у нее разболелась голова и она приняла таблетку, а потом ей стало еще хуже и она потеряла сознание.

- Доктор, помогите ребенку, пожалуйста, я ее сбила, она без сознания, ей срочно нужна помощь, - снова раздался крик женщины.

- Не видите, я работаю. У меня две руки и одна голова, я не могу осмотреть сразу всех. Сейчас к вам подойдет ваш доктор, сидите и ждите, не мешайте, - резко ответила она и продолжала: - Что именно она выпила от головной боли?

- Спазмалгон, - ответила девушка, - он ей не помог, и она выпила темпалгин и еще что-то.

- Хорошо, срочно в реанимацию, - велела доктор санитарке и вышла из приемной.