Полина Сергеевна выключила, сердито кипящей на плите, чайник и заварила ароматного чайку. Проверенный временем многолетний утренний ритуал моментально прогнала остатки сна. Волшебным образом испарилась и уже привычная с утра головная боль. Пожилая женщина подула на обжигающий напиток и потянулась к высокой стеклянной вазочке на столе. Пошарив внутри сухонькими пальчиками, выудила желтый леденец в прозрачной обертке. «Последняя», – печально подумала о конфете, отправляя ее в рот. Поднялась и с интересом заглянула в холодильник. Впрочем, правильнее было бы сказать в морозилку.

 С некоторых пор продукты водились только там. Холодильную камеру можно и не открывать. Сыры и колбасы, фрукты и йогурты – непозволительная роскошь для пенсионерки. Так что, скользнув взглядом по опустевшим полкам морозильной камеры, Полина Сергеевна досадливо нахмурилась и захлопнула дверцу. Проверять запасы круп на полочке над плитой смысла не было, вчера еще сварила на завтрак последний пакетик овсянки. Все продукты подъедены. «Значит нужно идти в магазин», – с досады заключила она и шаркающие шагами поспешила в комнату. Там в лаковой шкатулочке, притаившись в недрах допотопной советской стенки,

сохранились отложенные деньги. Вытащила заветную коробочку, с затейливой росписью и заглянула внутрь.

 С каждой пенсии бабушка обязательно откладывала по несколько некрупных купюр в заначку. Правда сумма все не увеличивалась. Жизнь есть жизнь, постоянно подкидывать сюрпризы, за которые приходится расплачиваться отложенными сбережениями. То кран потечет, то терапевт новые таблетки от давления выпишет, то, как сегодня, продукты кончаются. Не рассчитала, а до пенсии еще три дня. Выудив из заначки пятьсот рублевую бумажку, Полина Сергеевна, захлопнула крышечку. Смотреть на остаток не хотелось. Только нервничать лишний раз. Там ведь совсем крохи. «Зато с пенсии смогу отложить побольше. Сейчас провизии закуплюсь. Когда еще все закончится!» – пожилая женщина имела оптимистичный, неунывающий характер. Поэтому искала плюсы даже от самых мрачных, безвыходных ситуациях. Вот и сейчас необходимость выйти на улицу, ветреным апрельским утром, решила компенсировать возможностью подышать свежим воздухом и пройти необходимые для здоровья три тысячи шагов. Именно по этим соображениям, расстояние до супермаркета решено было преодолеть пешком. Весна хоть и не настоящая еще, но птички щебечут и холодный ветерок не помеха скользящим по лицу робким лучам солнышко. Но как ни старалась хорохорится старушка, за полторы остановки до супермаркета, изрядно продрогла.

Поэтому, когда за ее спиной, сомкнулись стеклянные автоматические двери торгового зала, остановилась. Делая вид, что разыскивает что-то в небольшой холщовой сумке, подвинулась ближе к кондиционеру, испускающему потоки теплого воздуха.

Постояла пару минут, отогревая замерзшие пальцы. Зыркнула исподлобья на упершегося в нее взглядом охранника и схватила тележку. «Ну, вот и погреться нельзя, – подумала гневно. – Подозревают черт знает в чем!» Задрав вверх подбородок, Полина Сергеевна гордо поплыла в продуктовый отдел.

Тут то и началась для пожилой женщины настоящая гастрономическая пытка. «Ну, вот кто так продукты расставляет?!» – думала она, стараясь не смотреть в сторону ровных рядов, висящих копченых колбас. Нос защекотали соблазнительные запахи, а рот сам собой наполнился слюной. «Эх, не отказалась бы я сейчас от кусочка сервелата или московской сырокопченой». Но вспомнив слова врача из популярной медицинской телепередачи, она твердо прошествовала мимо прилавка. «Копчености – первый враг поджелудочной железы! А она мне нужна здоровая», – Полина Сергеевна вполне могла гордиться собой.

Первый кордон соблазнов был героический пройден. Но тут, как назло, начался мясной отдел, и старушка не смогла отказать себе в удовольствии, хотя бы полюбоваться на красивые куски мяса, выложенные под стеклом. Шейка, грудинка, мраморная вырезка, мякоть на косточке. Пожилая женщина с независимым видом, прошлась вдоль витрины. «Нельзя показывать заинтересованность, а то продавщица привяжется. Поставит в неудобное положение», – думала тревожно, толкая тележку перед собой. Она торопилась в бакалею. Молочка и сыры оставили Полину Сергеевну безучастной. Когда- то она очень любила голландский с огромными дырками. Но теперь считала, что все это было баловство. «Возраст меняет вкусовые предпочтения». А может не возраст, а размер пенсии. Так или иначе, но пожилая женщина стремительно промчалась мимо соблазнительных прилавков.

Вдали уже показали стеллажи с крупами, когда она на всех парусах ворвалась в рыбный отдел. «Когда он успел здесь появится?» – запаниковала старушка. – Вечно все меняют местами!» Это был удар ниже пояса. Рыба

– была тайной гастрономической страстью пожилой женщины. Поэтому как завороженная она двинула к стеллажу, с упакованной в вакуум селедкой, взяла баночку дрожащими руками и уставилась на ровные кусочки рыбы внутри. «Господи, как дорого! А ведь когда-то была самой дешевой рыбой: рубль тридцать на развес», – стараясь больше не думать о переливающихся жирком, кусочках ,осторожно поставила сельдь на место и буквально рванула в следующий отдел. Только оказавшись между стеллажей со знакомыми крупами, Полина Сергеевна облегчённо выдохнула. Быстро набросала в корзину необходимые: гречку, рис и овсянку. Стала оглядываться по сторонам в поисках морозильных камер с суповыми наборами. Они и вкуснее, и полезнее для здоровья. Положила в корзинку пару упаковок куриных потрошков. «Вроде все. Можно отправляться на кассу. По пути сверну в овощной, а хлеб на выходе!» – скомандовала сама себе и почему-то пошла в сторону кондитерского отдела.

Можно сказать, ноги сами туда понесли. «А ведь все правильно! Конфеты- то забыла!» – очнулась пожилая женщина у прилавка со сладостями.

– Деточка, отсчитай мне тридцать леденцов вот тех жёлтеньких, со вкусом лимона.

Видя как брови, молоденькой продавщицы, взметнулись вверх, Полина Сергеевна поморщилась:

 – Диабет у меня. А отказаться, от вредной привычки, сил нет. Вот доктор и разрешила одну конфетку в день, – соврала, не моргнув глазом. Но не рассказывать же ей, что пенсия купить больше не позволяет. Когда сладкие сосульки заняли свое место в корзине бабушка, наконец, побрела в сторону кассы.

Она шла вдоль рядов с разложенными шоколадками, вафлями и печеньем. Равнодушно скользя взглядом по лакомству. Взятых леденцов вполне хватит на месяц, а больше и не нужно. Излишества это. Нет, иногда с пенсии, она позволяла себе и шоколадные конфеты, до которых была большой охотницей. Но не в этот раз. Уж больно сумма с собой ограниченная.

 Полина Сергеевна в уме посчитала общую стоимость покупок и вдруг остановилась у стеллажа с плиточным шоколадом. Взяла в руки красочную упаковку с нарисованными цельными орехами. «Может взять одну? Сколько той жизни? – погрузилась в раздумье. – Денег хватит». И вдруг в кармане у нее зазвонил телефон. Старушка очнулась и выудила допотопный аппарат. Соседка на том конце живо интересовалась, смотрит ли Сергеевна новости в мире. Ужас что происходит.

– Матвеевна, я перезвоню. В магазине продуктами закупаюсь. Приду все, и расскажешь! – нервно буркнула в трубку и пошла, наконец, к кассе.

 Быстро оплатила покупки, отправила чек к ним в холщовую сумку и посеменила к двери.

Бабушка уже приготовилась вынырнуть из тепла, в промозглую действительность весеннего дня, как послышался злобный вой контрольной рамки у выхода. Полина Сергеевна аж подскочила на месте. С ужасом озираясь вокруг, ошибки быть, не могло, умное устройство среагировала именно на нее и глаза всех окружающих были прикованы к ней. Но самое ужасное, что к бабушке медленно двигался молоденький охранник супермаркета. «Господи стыд-то, какой!» – подумала она, нащупывая в кармане ту самую злополучную шоколадку с цельными орехами. Видимо из-за телефонного звонка, впопыхах она сунула ее в карман и не оплатила.

– Миленький, – на глазах Полины Сергеевны навернулись слезы. – Я не специально, – протянула ему сладкую плитку. – Телефон зазвонил, и я машинально.

Но молодой человек только зло усмехнулся:

– Прекратите! Все так говорят. Попались на краже – придется отвечать.

Он подхватил ее за локоток и подтолкнул к кабинету охраны.

– Пройдемте. Будем оформляться!

Бабушку заколотила крупная дрожь.

– Голубчик, отпусти. Я ведь не нарочно, – она беспокойно зашарила в кармашке, доставая оставшиеся деньги. Торопливо пересчитала трясущимися пальцами. – Вот возьми, здесь на две таких шоколадки хватит.

Но парень лишь отрицательно тряхнул головой.

– Пройдемте, гражданочка! Не устраивайте цирк, сейчас наряд вызову! Полина Сергеевна сложила ладошки в умоляющем жесте. Но парень только расхохотался, подталкивая ее в спину. Он явно наслаждался беспомощным положением бабки и своей значимостью. Пожилая женщина, понурив голову, как на эшафот шагнула в тесное помещение, с закрытыми жалюзи окнами. Звук захлопнувшейся за спиной дверью прозвучал как выстрел. И Полина Сергеевна, как подкошенная, рухнула на стул, подняла на хамоватого молодчика, полные слез, глаза и застыла.

Лицо молодого человека резко преобразилось и приобрело вполне доброжелательное выражение. Без тени насмешки, он деловито сверял с чеком вываленные на стол продукты, аккуратно складывая их в бабкину холщовую сумку. Мельком глянул в ее перепуганное лицо и улыбнулся:

– Вы уж простите за то, что пришлось пережить, – повертел в руках злополучную шоколадку, пискнул аппаратом, снимая штрих код, и отправил ее к оплаченным продуктам. – Там ведь камеры везде и смена кассиров сегодня не очень. Уж больно любят новости начальству трепать.

Смахнув, покатившись по лицу, слезы, бабушка протянула ему деньги за шоколад. Но парень отмахнулся:

 – Перестаньте! Считайте это компенсация за неудобства, но или подарком от меня. Что ж я не понимаю, – он пододвинул наполненную сумку Полине Сергеевне и кивнул на дверь. – Пойдемте, я провожу вас к выходу.

А утром следующего дня довольная старушка, с наслаждением отломила кусочек любимого лакомства и стала смаковать его, прихлебывая горячий чай. Сосчитала оставшиеся ломтики: оставалось еще 11 штук – 11 дней счастья.

Жмурясь от удовольствия, она вспомнила молоденького паренька охранника, и подумалось с теплотой, – «Все-таки жизнь славная штука! И хороших людей в ней больше, чем плохих».