КОШКИ-МЫШКИ

Валька Берман был совершенно несерьезным человеком. Это когда-то, в Москве, он был Валька. Теперь, в Израиле, он – Юваль. Но серьезности это ему не добавило. Нет, он жил как все, делал все, что необходимо. Но не более того. Он не созрел еще для того, чтобы быть серьезным. Он окончил школу, отслужил армию и пошел работать охранником. В больницу.

Валька жил с родителями. Но родителей он не видел. Они оба были программистами. Когда Валька появлялся дома, они или спали, или были на работе. В субботу Валька спал, потому, что он пол ночи гулял. Изредка он, все таки, встречался с родителями и они его спрашивали, что он все же собирается депать? И он послушно отвечал:

-Начну заниматься. - И, конечно, ничего не начинал. Была такая игра в кошки – мышки. Он, вроде, во всем соглашался с родителями. Он был хороший ребенок. Он никогда с ними не спорил. Но, всегда делал то, что он хотел. А, чаще всего, не делал вообще ничего.

То же самое с девочками. Он мог поговорить, мог много чего наговорить, но ничего серьезного. Сегодня поговорил с одной девочкой, завтра с другой. Его уже серьезно никто не воспринимал. И, в первую очередь, он сам. Он гулял в компаниях, но наедине ни с кем не оставался. Здесь тоже были кошки-мышки. Когда девушке казалось, что она ему нравится, он тут же исчезал.

Была одна медсестра в больнице. Старше его на лет пять. Она была разведена и у нее был ребенок. Иногда он к ней приходил утром после смены, если она тоже была свободна и ребенок был в садике. Но и с ней у него все было несерьезно. Со смехом и с шутками. Так, легко. Серьезно она на Вальку тоже не рассчитывала.

Работа охранника его устраивала. Он был высокого роста, крепкого телосложения, служил в боевых войсках. У него было хорошее здоровье. Подвижная работа, среди людей, ему нравилась.

Была вечерняя смена. Он шел по коридору больницы. Уже ушли последние посетители. Смена близилась к концу. Он должен был проверить, что на его участке все в порядке.

И тут он увидел девочку солдатку. Она сидела на стуле и у нее был растеряный вид.

Валька подошел к ней.

-Что-то случилось? Что ты здесь делаешь?

-Мы приехали с басиса. Сопровождали раненого солдата. Нам разешили не возвращаться на баксис, а разъехаться по домам. Все разъехались, а я не успеваю на последний автобус. Родители уехали за границу, к тому же у меня села батарейка и я не взяла зарядного устройства. Я не знаю, что мне делать.

-Псиди здесь. Я сдам смену, и что-нибудь придумаю.

Он сам не знал, зачем он это сказал. Он хорошо знал, что нужно делать. Нужно было отвести ее в приемный покой. Там работают круглосуточно. Она могла подремать там на стуле до утра, а утром отправиться куда угодно. Если бы хотел, он мог бы там с ней посидеть, попить кофе из автомата, поговорить. Он не знал, что он собирался придумать. Однако, когда он сдал смену и освободился, девочка сидела на том же стуле и ждала его.

И он сделал то, что совсем не должен был делать. Он предложил девочке поехать к нему домой. Из чувсва самосохранения девочка ни за что не должна была соглашаться. Он не мог понять, что в нем ее так впечатлило. Но она смотрела на него доверчивыми глазами и спокойно села в его машину.

Когда они приехали, родители уже спали. Они сели на кухне. И тут только они познакомились.

- Меня зовут Валя или Юваль. Как тебе больше нравится.

-А меня – Эльвира. Можешь называть меня Эля.

- Хочешь кушать?

-Очень.

-Сейчас что – нибудь найдем.

В холодильнике у родителей всегда было много еды. Валя с Элей с удовольствием покушали.

-Спать ты будешь в моей спальне. А я лягу в салоне на диване.

Эля не возражала.

Валя отвел ее в свою спальню и ушел.

Утром, когда мама встала, она обнаружила, что ее сын спит в салоне на диване в своей рабочей одежде. Она ничего не могла понять. Она загдянула в его спальню. Там тоже кто-то спал. И она решила разбудить сына.

-Почему ты здесь? И кто в спальне?

-А, это Эля. Она не успела на последний автобус и я ее привез сюда.

-И давно ты с ней знаком?

-Так вот здесь на кухне вечером и познакомились.

-И что с ней делать?

Валька наконец проснулся окончательно и вскочил.

-Она же должна ехать на басис. Нужно ее разбудить.

-Подожди, я сама.

И мама пошла в спальню. Девочка спала в полной солдатской форме, укрытая пледом. Только туфли стояли около кровати. Мама потормошила ее за плечо.

-Просыпайся, Эля. Тебе нужно на басис?

Эля открыла глаза.

-Вы кто?

-Я – мама Юваля. Тебе пора вставать.

Эля села на кровати, одела туфли и, наконец, поняла, что происходит.

-Я вчера опоздала на автобус.

-Я все знаю. Мне Юваль уже все рассказал.

Тогда Эля шепотом на ушко у нее что-то спросила. И мама повела ее показать, где что находится. Девочке нужно было привести себя в порядок. Мама Юваля ею и занялась. Потом проснулся папа. Юваль ему сразу все рассказал. Двое мужчин сидели и ждали, когда женщины им освободят ванную.

Наконец, все привели себя в порядок и сели завтракать. Выяснилось, что Эля на армейский автобус тоже не успевает, и Валя сказал, что отвезет ее на басис. Но была проблема. Ее басис был в Негеве, а Валька служил на севере, и южных басисов не знал. Телефон басиса был у Эли записан в ее телефоне, но там села батарея, а зарядного устройства у нее не было. Как ехать на басис, она не знала, а ее родители были за границей. Валька обзвонил всех своих знакомых. Ему дали армейский справочный телефон. Он объяснил ситуацию, и ему дали телефон басиса.

В конце концов, они добрались до места. Валька записал себе в телефон номер телефона Эли, а ей на бумажке записал номер своего телефона. Он ей сказал:

-Больше никогда не садись в машину к незнакомому мужчине.

-А я никогда и не сажусь.

-Но вчера же ты ко мне в машину села.

-Так это к тебе!

Валька не знал, что возразить против такой женской логики.

Эле уже нужно было выходить из машины. Но она продолжала сидеть. Она смотрела на Вальку большими глазами. В глазах было ожидание. Валька все понял. И он поцеловал Элю. В этот момент он понял, что он ее полюбил.

Но ей нужно было отправляться на службу.

Они договорились, что каждый день будут звонить друг другу, и Эля побежала к воротам басиса. Валька уехал домой.

Все его мысли были теперь заняты этой девочкой. Каждый вечер, они разговаривали по телефону, а в пятницу или субботу он ездил к ней в Беэр-Шеву. Они ходили в кино или сидели в кафе. Иногда ездили в Ашкелон, к морю. Иногда обедали с Валькиными родителями. В десять часов вечера, Валька всегда доставдял Элю домой. Они часто целовались в машине. Оба говорили, что любят друг друга. Большего Валька себе не позволял. Элю он любил серьезно. Они договорились, что через несколько лет поженятся. Эля маленькая и худенькая. Он чувствовал себя великаном около нее. Пусть немножко повзрослеет. Спешить им некуда. Они оба молодые и впереди у них целая жизнь. Они все еще успеют.

В то роковое утро, Валя был на работе в больнице. Он, за чем-то, спустился в фойе.

Вдруг во дворе больницы раздались выстрелы. Валя выхватил из кобуры револьвер и бросился туда. Навстречу ему бежал человек с револьвером в руке. Выстрелы раздались одновременно. Террорист был убит, а охранник, Юваль Берман, тяжело ранен. Через пять минут, он уже был на операционном столе. Медсестра Нина, которая его любила, в этот день была на смене. Она и готовила его к операции. Она была обычной женщиной. Она должна была разрыдаться, увидев, что произошло с ее любимым мужчиной, но она была на работе. Она тоже была солдатом. И она была на своем посту. Она работала в хирургическом отделении и прекрасно знала, что война у нас никогда не кончается. У нее внутри все окаменело. Она тщательно делала свою привычную работу. Готовила раненого к операции. Она будет ассистировать хирургу. Она не отойдет от Вали. Все сделает, чтобы спасти его от смерти. Выражать свои чувства, у нее возможности нет. Началась операция. Она длилась пять часов. И еще трое суток, в реанимации, Валя находился между жизнью и смертью. У него были страшные видения. Огромная черная кошка – смерть поднимала свою когтистую лапу, а маленькая белая мышка – его жизнь, металась и искала выход. Лапа уже хватала мышку, но той удавалось ускользнуть. Прошло трое суток, пока мышка нашла все-таки маленькую щелочку и убежала от кошки. Сыграло роль крепкое здоровье и воля к жизни. Молодой двадцатитрехлетний парень, Юваль Берман, выжил.

Когда случилось это несчастье, Эля была на басисе. К ней подошел ее командир.

-Пришло сообщение, что в больнице, в Ашкелоне, произошел теракт. Охранник уничтожил террориста, но он сам тяжело ранен. Юваль Берман – это твой парень?

-Валя? Ранен? Я должна туда ехать.

-Хорошо. Я оформлю тебе отпуск и сам тебя туда отвезу.

Через час, Эля уже была в больнице. Она подошла к дверям операционной. Там уже сидели родители Вали.

-Ну как он?

-Плохо. Нам ничего не говорят.

Эля села на стул около Валиной мамы и прижадась к ней. У обеих из глаз текли слезы. Когда операция окончилась, Валю увезли в реанимацию. Они видели его лишь мельком. Он был без сознания.

Родители Вали и Эля просидели возле реанимации до позднег вечера. Ничего утешительного им никто не говорил. Борятся за его жизнь. А теперь идите домой. Оставаться здесь на ночь запрещено. И они ушли домой. Эля сидела на Валиной кровати.

Мама принесла ей чистое белье. Но она не стала менять белье. Она легла в Валину постель. Подушка сохраняла слабый запах его волос. Эля беззвучно разрыдалась. Уснуть она долго не могла, а рано утром проснулась раньше всех. Приняла душ. Попила воды. Встали родители и они отправились в боьницу. Так прошло три дня. И только на третий день, вечером их пригласили в реанимацию. Валя пришел в сознание. Он был очень слаб, разговаривать не мог совсем, но было видно, что он их узнал.

За этой сценой, в сторонке, наблюдала медсестра Нина. Она с удивлением обнаружила, что вместе с родителями Вали, около него стояла молодая девушка – солдатка. Маленькая, тоненькая, лет восемнадцать. Она влюбленными глазами смотрела на Валю. И тот смотрел на нее.

И Нина приревновала. Она вспомнила, что последнее время, Валя к ней не приходил, и даже не заходил в ее отделение поговорить. Так вот в чем дело. С одной стороны, Нина понимала, что, когда-нибудь, Валя найдет себе подходящую девушку и женится. Она никогда не рассчитывала, что он станет ее мужем. Но она думала, что это будет не скоро, что долго еще будет, как раньше. А тут, эта девочка. Почти ребенок. Правда, личиком она симпатичная, но рядом с высоким и крупным Валей, она выглядит очень странно. Нина решила, что она ему совсем не подходит. Ведь Валя, парень несерьезный. Девочка поймет, и сама от него уйдет. И тогда, он вернетсч к ней, к Нине. Так она думала, но в глубине души она понимала, что после того, что Валя пережил, он не может оставаться прежним.

И она была права. Валя стал совсем другим человеком. От прежней легкости и несерьезности не осталось и следа. Теперь он знал цену жизни и ничего не откладывал на потом. И, в первую очередь, женитьбу. Он еще не выздоровел, еще был в больнице, а уже попросил родителей и Элю подготовить все документы к свадьбе. Он хотел выйти из больницы и сразу жениться. Элю отчислят из армии и она всегда будет с ним. Он не хотел ее делить с армейским басисом. Он все решил. Они поженятся и будут вместе учиться. Сдадут психометрию и поступят в университет. Он изложил все свои планы Эле. Эля была согласна начать хоть завтра.

Она чуть не потеряла Валю, она очень его любила. Она ждала, когда он вернется домой. Если Валя хочет жениться, они поженятся, и в их семье все будет, как Валя скажет.

Так и получилось. Когда Валю выписали из больницы, они сразу поехали в синагогу. Все уже было договорено. Вышли они оттуда, мужем и женой. Свадьбу решили отложить на потом, когда Валя окрепнет.

Валя постепенно приходил в себя. Элю отчислили из армии. Прошел месяц, и тут внезапно выяснилось, что Эля беременна. Хотя Валя и был еще слаб, но любовью они занялись сразу, а Эля не имела никакого опыта, к тому же они этот вопрос никогда не обсуждали. Наверное, нужно было какое-то время подождать с этим, но что получилось, то получилось. Значит, так и должно быть. Они любили друг друга, были счастливы и ждали ребенка. У них родилась девочка. Всеобщая любимица. Назвали ее Дина. Валя уже окреп и вошел в норму. Нужно было думать о профессии. Они решили пойти по пути родителей и тоже стать программистами. Окончили колледж, еще родители их подучили, и Валя с Элей начали работать. С ребенком как-то крутились. Нанимали няню. Им все время очень помогали родители. Еще через год у них родился мальчик. Назвали его Лирон. В квартире стало тесно. Решили продать квартиру, и купить виллу. Там всем хватило места. Четыре программиста в семье вполне могли себе это позволить. Правда, Эля работала теперь дома. Няню тоже нанимали.

Прошло время. Росли дети. Дина была призвана в армию. Валя за нее очень беспокоился. Он вспоминал себя в молодости и Элю. В характере Дины сочеталась его несерьезность с доверчивостью Эли. Никакие объяснения не действовали. Так же, как Валя в молодости, она слушала родителей, со всем соглашалась, и все равно, все делала по-своему. Валя с Элей очень за нее переживали. Они помнили себя в молодости, и воображали себе всевозможные опасности, которые подстерегали их дочь. И оказались правы. Проблема не заставила себя ждать. Как то, в пятницу, около их виллы остановился автомобиль. Из него вышла их Дина. Вышел также молодой офицер. Вынул динин рюкзак из багажника. Сел в машину и уехал. А Валя в это время ждал ее на железнодорожной станции. Эля все видела в окно.

Дина зашла в дом.

-Привет. Тут меня подвезли.

-Надо было позвонить. Папа ждет тебя на станции.

-У меня села батарейка.

Эля вспомнила, что у нее тоже, когда-то, села батарейка. И к чему это привело. Но не все так хорошо кончается. Она позвонила Вале, чтобы тот возврашался.

-А кто это тебя подвез?

-Один офицер с нашего басиса.

-Но ты же всегда ехала поездом.

-Но он мне предложил.

- И ты всегда садишься в машину к незнакомым мужчинам?

-Никогда не сажусь.

-Так почему же ты к нему села?

-Так это же к нему. Я его люблю.

-Что?

-Люблю.

-И давно?

-С сегодняшнего дня.

Эле это напомнило что-то, до боли знакомое. Ну почему в жизни все так повторяется? И чем это кончится?

- И как его зовут?

-Адам. Он женат и у него есть ребенок. Но от него ушла жена. Она уехала в Канаду к своим родителям. Он очень одинок. У него есть только мама. Но она живет отдельно. Теперь она часто к нему приходит. Завтра он заедет за мной. Он хочет познакомить меня со своей мамой.

-А сколько ему лет?

-Точно не знаю. Лет двадцать пять.

-И где он живет?

-Здесь. В Ашкелоне.

Дина ушла в свою комнату. Тут подъехал Валя. Эля рассказала ему содержание разговора с дочкой.

-Ну и ну, вся в тебя.

-И в тебя тоже. Так что будем делать?

-Хорошо, что мы хотя бы за границу не уехали, а то она точно бы оказалась в его постели. Но не все такие порядочные, как я.

-За это я тебя и полюбила.

-Вот опять женская логика.

-По этой логике двое детей и получились. Так что будем делать?

-Не знаю. Завтра утром решим.

Их дочка спокойно спала, а они пол ночи обсуждали, что им делать. Перебрали все варианты. И все варианты были плохими. Валя сказал, что он сам переговорит с этим Адамом.

В субботу днем, к вилле подъехала машина. Это был Адам. Валя с Диной его уже ждали. Адам вышел из машины. Дина представила мужчин друг другу:

-Это Адам, а это – мой папа, Юваль. Мужчины пожали друг другу руки. Юваль сказал:

-Дина, отойди, пожалуйста. Я хочу переговорить с Адамом.

Дина отошла в сторонку.

-Адам, объясни мне, пожалуйста, что происходит. Ведь я - отец Дины. Должен же я знать, кто ты такой. И куда собираешься везти мою дочь. Вчера она нам рассказала, что ты женат и у тебя есть ребенок. Ей всего восемнадцать лет, и ты намного старше ее. Как мне это все понимать?

-Знаете, поедем с нами, так будет даже лучше.

Валя не понял, что будет лучше, но сел в машину и поехал с ними.

Они зашли в квартиру Адама. В салоне сидела женщина. Она встала им навстречу.

-Валя?

-Нина?

-Вы знакомы?

-Да. Работали вместе двадцать лет назад.

-Тем лучше. Мама, расскажи Ювалю мою историю, а мы с Диной пока переговорим на балконе.

И Дина с Адамом ушли на балкон.

-Нина. Так ты – мама Адама?

-А ты – папа Дины? Ну и встреча через двадцать лет. Расскажи, как ты жил эти годы?

- Когда я вышел из больницы, сразу женился. Родилась дочь, потом сын. Мы с Элей учились, стали программистами. Теперь дети выросли. Все нормально. А как ты жила?

-Работаю там же. Я и сын. Больше никого у меня нет. Адам просил рассказать его историю. Три года назад, появилась у него на басисе одна девушка. Вся ее семья уже давно уехала отсюда в Канаду. Но наше гражданство у них осталось. Не знаю, зачем, но она приехала в Израиль. И тут ее забрали в армию. Она попыталась сбежать, но ее посадили в тюрьму за дезертирство. Адам жалел ее и считал, что это неправильно и несправедливо. Короче, он на ней женился. Ее освободили из армии. Они купили эту квартиру. Она родила мальчика. Адам офицер. Приходил домой только на выходные. Со мной она, почему-то, общаться не захотела и все время была дома с ребенком, одна. И она затосковала, хотела домой, в Канаду, к маме, папе, сестрам. Она уехала, как бы повидаться с ними, но так и не вернулась. Адам поехал в отпуск туда. Оказалось, что она там уже живет с парнем, который у нее там был еще до поездки в Израиль. А ребенок маленький. Он своего папу уже давно забыл. Она попросила у Адама развод. Вчера Адам получил документы. Теперь он свободен. Юваль, я тебя прошу, дай ребятам разобраться самим. Я понимаю твои сомнения. Но я тебе гарантирую. Адам очень хороший парень. Он твоей девочке точно ничего плохого не сделает.

Дина с Адамом вернулись с балкона. По их радостным лицам было видно, что они уже во всем разобрались.

Адам сказал:

-Мы решили пожениться. Есть какие-нибуль возражения?

Нина с Ювалем переглянулись. Возражений вроде не было. Но как-то все неожиданно.

Нина сказала:

-Мазаль тов.

А Юваль сказал:

-Подъедьте к нам. У Дины есть мама. Надо решать вместе.

-Хорошо, давайте я вас всех отвезу домой. А вечером я к вам приеду.

А Дина сказала:

-Отвези родителей, а я останусь здесь. Вечером мы приедем вдвоем.

Адам развез родителей по домам, и вернулся. Он сидел в машине и думал. Что ему делать с Диной? Он ее любил, и, конечно, хотел всего. Она осталась тоже для этого. Оттолкпуть женщину нельзя. Это хуже всего. Но он обещал ее папе, что он ничего ей не сделает. Как поступить, он не знал.

Но нужно было идти к Дине. Она его ждала. И он решил, что из двух зол надо выбрать меньшее. Ведь кто сказал, что то, что произойдет с ними, это плохое дело? К тому же, Юваль видел, что Дина осталась по своей инициативе. Он, наверное, уже понял, что должно произойти между любящими людьми. Адам так думал. Но чувствовал себя все равно неуверенно. Но он уже открыл дверь.

Дина сидела на диване. Она смотрела на Адама. Он сел рядом с ней.

-Диночка, родная, как я тебя люблю.

-И я тебя тоже.

-Я хочу с тобой никогда не расставаться. Ведь мы всю жизнь будем вместе. Правда?

-Конечно. Давй сейчас съездим к моим. Мы им скажем, они поймут. И мы венрнемся сюда уже на всю жизнь.

Адам вздохнул с облегчением. Женщина, как всегда, нашла выход. И они поехали к ее родителям.

Валя уже успел все рассказать Эле. Конечно, про свои отношения с Ниной он не собирался своей жене рассказывать. Просто сказал, что они были знакомы, когда он работал в больнице, и что Нина работала в хирургии и его выхаживала, когда он был ранен. Ребята сказали, что они хотят пожениться. Оказывается Адам уже получил развод. А его первая жена и ребенок в Канаде.

Адам хотел отвезти Дину домой, но та захотела у него остаться. Им трудно примириться, но она совершеннолетняя. Парень вроде хороший. Дина вправе сама решать, что ей делать. Родители были уверены, что Дина там уже и останется. Не они первые и не они последние, у всех это происходит. Сам Валя да и Эля, в таких вопросах, ни с ее, ни с его родителями не советовались.

Но тут они увидели, что машина Адама опять подъехала к их вилле. Что бы это могло означать?

Дина с Адамом зашли в дом.

Дина кинулась к Эле.

-Мамочка, папа тебе уже сказал, что мы с Адамом хотим пожениться? Вы должны нас благословить. Тогда мы начнем готовиться к свадьбе. Скажите нам то, что положено сказать.

Дина с Адамом стояли и смотрели на родителей.

Родители им сказали, конечно, все, что как они считали, нужно сказать.

После этого Дина увела маму и очем-то с ней советовалась.

Адам остался с Ювалем. Нужно было о чем-то поговорить. Адам сказал:

-Юваль, я дал тебе слово, что ничего плохого не сделаю твоей дочке. Я только хотел бы знать, что именно ты считаешь плохим. Вот мы сейчас уедем ко мне. Дина останется у меня. Ведь вы нас благословили, значит, ты против меня ничего не имеешь? Скажи прямо. Чтобы я мог чувствовать себя свободным.

-Дорогой Адам, ты – замечательный парень. Ведь не мое дело решать, что для вас хорошо, а что плохо. Мы вас благословили, а дальше – твоя ответственность а не моя. И что делать со своей будущей женой, решать тебе, а не мне. Ты ее любишь, так делай то, что тебе подсказывает твоя любовь. А я уже надеюсь на тебя. Дина девочка молодая, неопытная.

Вот, пошла у мамы спрашивать, что ей делать. Ты мужчина опытный. Знаешь, что делать. Вот и возьми все в свои руки. Я к тебе в претензии нге буду.

-Спасибо, Юваль.

Пришла Дина, и они уехали. Юваль с Элей еще долго смотрели вслед машине. Открылась новая страница их жизни. Их дочка уехала от них. У нее теперь есть свой дом и своя семья. А они должны думать об организации свадьбы.

Адам привез Дину в свою квартиру. Он был счастлив. Теперь он не будет одинок. Теперь рядом с ним его любимая женщина. Она пришла сюда к нему, ради него. Она ждет от него первого шага. И он этот шаг сделал. И первый, и второй и третий. А потом он уже потерял счет. Он любил свою Дину. Она стала его женой.

А утром, они отправились вместе на свой басис. Они всем объявили, что они – жених и невеста. У них скоро будет свадьба.

Свадьба состоялась через месяц. Родители жениха и невесты принимали гостей.

Валя подумал: какие странные повороты делает жизнь. Вот он стоит на свадьбе своей дрчери. Слева от него его жена, а справа – бывшая любовница. И теперь они – родственники. У него с Ниной не было общих детей, зато будут общие внуки. Обе женщины его любили и любят. Придется с этим как-то жить. Опять игра в кошки –мышки.

Накануне свадьбы они делали прием у себя дома, и были у Нины в гостях. Женщины уже тесно общаются. А что будет, когда пойдут внуки? Как жить с этими старыми тайнами?

И он для себя решил, что это – как с его ранением. Постоянно болит. Но он привык. Он с этим живет. Придется жить и с тайной. Привыкнет.