АМЕРИКАНСКИЙ СЫН

Питер Арчин родился в Бруклине. Вырос и учился в Бруклине. Женился на американке. И там же, в Бруклине, у него родился сын Ален. Когдак Алену было семь лет, Питер разошелся со своей женой и уехал в Израиль.

Питер, по образованию, был географ. В Израиле Питер отслужил в армии, окончил курсы экскуроводов, получил лицензию и открыл свой бизнес. Фирму «Питер & Ален». Путешествия по Израилю. На английском языке.

Питер купил микроавтобус и оборудовал его. Открыл свой сайт в интернете. Разместил рекламу в разных соцсетях. Появились заказы. Дело пошло.

Питер был артистичным и музыкальным. С юмором и с фантазией. Он работал сам. Был и водителем и экскурсоводом и актером и певцом. Клиентам он очень нравился. Он был молод, симпатичен и общителен. Особенно нравился женщинам.

Через два года, от закзов отбоя уже не было. Все туры были распроданы на год вперед. Появились фанаты, которые покупали по два, а то и три разных тура каждый год. Особенно клиентам нравились туры – пикники. «Ночь на Иордане» или «Пикник на Кинерете». На специально оборудованных площадках, делали пикник. Был заказан кейтеринг, официанты накрывали столы, повара жарили мясо. А артистичный и музыкальный экскурсовод Питер пел под гитару замечательные английские, американские и израильские песни. Клиенты ему подпевали. Получалось замечательное караоке. Все получали море удовольствия.

Каждое лето, когда начинались каникулы, Питер летел в Нью-Йорк и забирал к себе сына на два месяца в Израиль. Сын, Ален, во всех турах летом был вместе с ним. Ален целый год ждал каникул. Он обожал папину работу. То, за что люди платили большие деньги, он получал бесплатно. К тому же, он был все время с папой, которого он очень любил.

С лет десяти, Ален стал помогать отцу. Мальчик был похож на отца. Такой же симпатичный, общительный и музыкальный. Он хорошо знал все папины тексты. К тому же, умел импровизировать. В автобусе уже было два микрофона. Один был закреплен около водителя, а второй был в рукх у Алена.

Ален с упоением рассказывал туристам о красотах Израиля, а Питер подключался, когда нужно было чем-нибудь развеселить публику. Какая – нибудь веселая история, анекдот или шутка вносили приятное разнообразие. Клиенты это любили. Иногда шутки были в форме диалога отца с сыном. Зачастую, это была чистая импровизация с участием всей группы. Иногда Ален брал в руки гитару и все вместе пели. Для людей такое путешествие было незабываемым.

И отец и сын были американцами. За работу надо платить. И Питер платил Алену нормальную зарплату. В доларах. Наличными. После каникул сын был обеспечен деньгами на целый год вперед.

Последние две недели каникул Питер с Аленом всегда проводили в Европе. Они заранее разрабатывали маршруты, Питер закзывал машины и гостинницы. Экскурсоводы им были не нужны. Питер не хуже люблго экскурсовода знал все туристические объекты Европы, а если что-то и не знал, так тщательно изучал. Ален от него не отставал. Он тоже изучал все в интернете. В результате, где бы они ни были, они на все уже смотрели, как профессионалы и обсуждали между собой только детали и особенности объектов, на которых они побывали. В конце путешествия, Питер вылетал с Аленом в Нью-Йорк. Там, в Бруклине жили его родители и сестра с семьей. Раз в год, он у них гостил. Через неделю он возвращался в Израиль и брался за свой бизнес. Работа продолжалась.

Работа и квартира у Питера были. А семьи не было. Только Ален. Женщины его любили. С этим у него не было никаких проблем. Но создавать семью он не хотел. Больше всего, он ценил свободу. Жена, дети, семья - это лишние проблемы. Он зарабатывает денег, сколько может, и тратит, куда хочет. Иметь обязательства и отчитываться перед кем-то, он не хотел.

Ему уже было сорок лет. Родители спрашивали его, не собирается ли он до старости быть один? На что Питер с улыбкой отвечал, что он женится после Алена. И то, если найдет подходящую женщину. А новых детей заводить вообще не собирается. Поэтому, не о чем говорить. Это дело далекого будущего, обсуждать которое нет смысла.

Было лето. Конец августа. Питер с Аленом путешестврвали по Франции и Италии. Последний пункт - два дня в Риме. Из Рима они должны были вылететь в Нью-Йорк. Алену уже исполнилось семнадцать лет. Еще год, и он окончит школу. Нужно учиться дальше. Пора уже решать и эти вопросы. Питер с Аленом уже начали это обсуждать.

Итак, Рим. Здесь есть, что посмотреть. Весь центр города – сплошная старина и раскопки. А еще - Колизей. И, обязательно, побывать в Ватикане. Увидеть Собор Святого Петра.

Они остановились в небольшой трехзвездочной гостиннице в центре города. На первом этаже было кафе. Отец с сыном пошли завтракать. Был стандартный туристический эавтрак. Кофе, чай, булочки, сыр и ветчина. Все столики были заняты. Здесь были туристы из разных стран. Люди разговаривали на разных языках. Два свободных места были в конце зала. И они отправились туда. За столом сидела симпатичная женщина средних лет, а с ней -молодая девушка. Было видно, что это - мать и дочь. Они разговаривали между собой на иврите. Питер знал иврит в совершенстве. Ален, тоже понимал и мог поговорить. Он был способен к языкам, много раз был в Израиле. Специально он иврит не изучал, но общаться мог.

Питер еще не решил, вступать ли ему в диалог с этими женщинами, а Ален уже разговорился с девушкой. Пришлось и Питеру вступить в разговор. Познакомились. Женщину звали Лариса, а девушку - Эден.

Ален остался беседовать с женщинами, а Питер пошел взять какую - нибудь еду. Лариса тоже пошла налить себе кофе.

Когда они венрнулись, их детей за столиком уже не было. Они оглядели весь зал. Детей не было нигде. Родители, как по команде схватились за свои смартфоны. Телефоны обоих детей были заняты. Питер предположил:

-Может быть, они в лобби?

И Питер с Ларисой двинулись в направлении выхода. Там, в дверях, они и столкнулись со своими детьми. Те несли целый ворох рекламных проспектов туристических достопримечательностей. Оказалось, что Эден поднялась в свой номер, чтобы взять проспекты, а Ален смотрел проспекты в лобби. И они просто переговаривались по телефону.

Ребята вывалили проспекты на стол, и пошли набирать себе еду.

А родители устроили импровизированное родительское собрание. Они решили, что ничего страшного не произошло. Детям по семнадцать лет. Родители уже не могут привязать их к себе. Им нужна компания одногодок. Вот они и привязались друг к другу. Успели уже внести друг друга в свои смартфоны. Дети уже выросли. Они чувствуют себя взрослыми людьми. Придется родителям с этим смириться. И родители уже ждали, что будет дальше.

А детки спокойно перекусили, рассмотрели всю рекламу, обсудили все между собой и сообщили родителям, что они хотят посмотреть Колизей.

Все вместе пошли к метро. Дети теперь шли впереди, а родители - сзади. В Колизее тоже разделились. Дети ходили то туда, то сюда. Ален размахивал руками и что-то рассказывал своей спутнице. Питер с Ларисой сели на скамейку. За детьми они все равно не угонятся. Да и смысла нет.

Питер все же был экскурсоводом и много чего знал. Сегодня у него был всего один слушатель. Но, тем не менее, он рассказал Ларисе все, что он знал об истории строительства и использования Колизея, начиная с древних веков и до сегодняшнего дня. Эффект был таким же, как всегда. Лариса слушала его с приоткрытым ртом. В ее глазах было изумление. И она спросила:

-Ты все это прочитал в интернете?

-Нет, просто я - профессиональный экскурсовод. Я не работаю по Риму. Но я много чего изучал и знаю это уже давно. Тогда еще интернета не было. Я изучал историю и географию в Нью-Йоркском Университете. Как то в памяти все и застряло. Кое что и позже прочитал. Информация в интернете взята из тех же источников.

А работаю я в Израиле. Делаю туры для англоязычных туристов. А мой сын Ален живет в Бруклине. Со своей мамой, моей бывшей женой. Послезавтра мы с ним вылетаем из Рима в Нью-Йорк. Каникулы кончаются. В сентябре - начало занятий в школе. В Израиль он приедет на следующий год. Ему уже будет восемнадцать лет.

- И давно ты в Израиле?

-Уже десять лет.

-А я - двадцать лет. Дочка родилась уже в Израиле. Я приехала с русским мужем. Ему все в Израиле не нравилось. Когда Эден был всего годик, он уехал в Россию проведать своих родителей, да так там и остался. Но ничего. Я живу. И работаю. И дочку вырастила. Тоже на будущий год кончает школу. А там - армия. Вот и решили побывать за границей. Будем здесь еще три дня.

-А в каком городе ты живешь?

-В Хайфе. А ты?

-В Тель-Авиве. Все мои туры там начинаются.

Обычный светский разговор. Через два дня они расстанутся и больше никогда друг друга не увидят.

Дети были недалеко. Нужно было где-то пообедать. Около гостинницы было китайское кафе. Там пообедали и договорились встретиться вечером. Походить по вечернему Риму. Было очень жарко. Хотелось под душ. И они разошлись отдыхать по своим номерам.

Вечером Ален позвонил Эден.

Походили по центру Рима, посидели в кафе, поели мороженное и договорились назавтра поехать в Ватикан. Посмотрят Собор Святого Петра и музей Ватикана.

Собор Святого Петра поражал своей грандиозностью. Рафаэль, Микельанжело и другие великие художники и архитекторы. Плоды их талантов остались здесь на века.

Дети и сегодня держались вместе, а родители шли вслед за ними. Зашли в лифт. Поднялись на площадку, где были апостолы. Там была лестница, которая вела вверх. Дети побежали по этой лестнице. Питер знал, куда ведет эта лестница. Она вела на крышу Собора. Но, к сожалению, он никогда здесь не был и не знал подробностей. Когда он все понял, было уже поздно. Он с Ларисой оказались на очень узкой винтовой лестнице, где мог пройти только один человек. Детей они уже не видели. Хорошо, что Лариса шла впереди. Если бы она шла сзади, вообще была бы полная катастрофа. Поменяться местами они бы уже не смогли. Эта лестница кончалась узким лазом. Подняться наверх можно было, только подтягиваясь на закрепленной где-то сверху деревянной палке. Пути назад не было. Их уже подпирала толпа. Был жаркий день. Лариса была в тоненьком платье. Она с ужасом смотрела на эту палку. И Питер ей сказал:

-Поднимайся. Другого выхода нет. Иначе толпа нас сомнет. Лариса схватилась за палку, и попыталась подтянуться. Но, к сожалению, у женщин, сила в руках не адекватна весу их нижней части. Лариса повисла на палке, и больше ничего сделать не могла. А люди, которые стояли сзади уже кричали. На них напирали следующие. На этой винтовой лестнице, никто не видел, что делается впереди. Питер очень не хотел прикасаться к некоторым местам почти незнакомой женщины, но выхода не было. Сзади уже была паника. Еще секунда, и будет катастрофа. У Питера не было выхода. Он стал штангистом. Он уперся руками в ту часть тела женщины, крторая висела над его головой, и сделал то ли жим, то ли рывок, то ли толчек. И ему удалось вытолкнуть ее наверх. Когда из лаза показались ее руки, Ален, который стоял сверху, уже вытащил ее наружу. Ален был выше ростом своего папы, да и покрепче его. Ведь он занимался спортом и был крепким парнем. Он и отцу помог выбраться наверх. Родители оба были в сильном смущении, но дети, которые не видели того, что происходило внизу, подумали, что они просто раскраснелись от физической нагрузки. Дети и не предполагали, что пожилые люди в возрвсте их родителей, еще могут смущаться. А Ларисе и Питеру было настолько неловко, что они не стали даже обсуждать поисшедшее между собой. Единственное, Питер сказал:

-Прости меня.

А Лариса ответила:

-Все хорошо. Могло быть гораздо хуже.

Они подошли к перилам крыши и посмотрели вниз. Они поняли смысл этого места. Пару веков назад сюда могли забраться только избранные. Ведь в те времена не было ни самолетов, ни вертолетов. И высоченных небоскребов со смотровыми площадками тоже не было. Не было даже лифтов. Люди внизу, казались муравьями, хаотично перемещающимися по земле. В это место было трудно добраться, да, наверное, и мало кому разрешалось. Человек, который стоял тут, был выше Апостолов. Он ощущал себя богом.

Спуститься вниз оказалось гораздо легче, чем подняться наверх. Посещение музея Ватикана прошло без приключений. Они пообедали и вернулись в гостинницу. Этой ночью Питер с Аленом должны были уже улетать на Нью-Йорк.

Питер с Ларисой сидели в лобби. За их спинами сидели Ален и Эден. Ребята разговаривали между собой. Родители тоже разговорились. Они и не заметили, что за их спинами стало тихо. Питер оглянулся. Дети опять куда-то исчезли. Родители схватились за телефоны. Но служащий отеля, увидев, что они всполошились, показал им рукй на дверь бара. Он видел, что ребята зашли туда.

Питер с Ларисой успокоились. Пусть ходят куда хотят, лишь бы не уединялись в номерах. Этого родители и боялись больше всего. Но ребята вышли из бара, держась за руки. Как видно, там они прощались.

Поздно вечером, Питер с Аленом стояли в лобби с чемоданами. Лариса с Эден тоже были здесь. Эден держала Алена за руку. Питер заказал такси и взял чемоданы, чтобы выйти на улицу. Ален остановил его.

-Папа, постой здесь. Мы с Эден выйдем, а когда подойдет такси, я тебя позову. Я хочу хоть немножко побыть с Эден наедине.

-Конечно. - И Питер поставил чемоданы.

Дети ушли, а Питер прощался с Ларисой. Он чувствовал, что им еще придется встречаться. Теперь расстояния – не помеха. И в том, что дети будут продолжать общаться, он уже не сомневался. Он был уверен в том, что они стоят и целуются там, за дверью госинницы. И Лариса уже не казалась ему чужой. Их уже что-то связывало. И он предложил Ларисе, на всякий случай, обменяться номерами телефонов. Если дети будут продолжать общаться, они тоже могут быть на связи.

Подъехало такси, и они отбыли в аэропорт. Питер понял, что его сын стал взрослым человеком. У него своя жизнь, свои чувства, с которыми отец должен считаться. Питер ни о чем не спрашивал. Он понимал, что переживал его сын. Эти современные Ромео и Джульетта, очень бы хотели быть вместе, и никогда не расставаться. Однако непреодолимые жизненные обстоятельства разбрасывают их в разные концы земного шара, откуда так просто не приедешь, чтобы повидаться. Вместо реальной любви, их ждет виртуальная, а встретиться они смогут только через год. Это будет для них большим испытанием. Но никакого другого варианта не было и не предвиделось.

Сын молчал и думал о своем. Отец тоже молчал. Больше всего он боялся потерять доверие сына.

В самолете Питер задремал. Ему приснилось, что он держит Ларису на руках. Как ребенка. И совершенно не хочет ее куда нибудь толкать. А люди сзади кричат и что-то от него требуют. Он в ужасе проснулся. Что за сон? Ерунда какая-то. Но он уже наяву продолжал переживать ощущение ее тела на своих руках. Он посмотрел на Алена. Тот улыбался во сне. Наверное, ему снилось что - то приятное. Питер попил воды и задремал опять.

Вернувшись из Америки, Питер приступил к своей обычной работе. Все шло своим чередом, но его мысли постоянно возвращались туда, в Рим, где так неожиданно его сын нашел свою любовь, и где у него тоже было небольшое приключение с симпатичной женщиной Ларисой. Он уже хотел, чтобы она ему приснилась еще раз. Он хотел, чтобы повторились те ощущения, которые были в самлете. Но она ему не приснилась больше ни разу. Ему было интересно, общается ли его сын с Эден? Это было мимолетное приключение, или там что-то более серьезное? Он часто говорил с Аленом по телефону, но спросить не решался. Может, спросить у Ларисы? Ведь Эден около нее. Если что-то есть, наверняка она знает.

Он почему-то очень обрадовался. Или тому, что он что-то узнает, или тому, что он нашел повод позвонить Ларисе. И он набрал номер.

-Привет, как дела?

-Все хорошо. Что у тебя?

-Тоже все нормально. Я хотел спросить о наших детях. Мне сын ничего не рассказывает. Они общаются?

- Целыми днями. По телефону и Скайпу. И находят темы, о чем часами разговаривать.

-Ты думаешь, у них это серьезно?

-Думаю, да. Я уверена, что Эден любит Алена. Но когда они встретятся, неизвестно.

-Им обоим тяжело?

-Думаю, что да. Иногда, после разговора с Аленом Эден плачет. Но мне ничего не говорит.

-Когда Эден исполнится восемнадцать?

-Пятого апреля.

-А Алену восьмого февраля.

-Да, они уже взрослые.

-Хочешь со мной съездить в тур? Пятница – воскресенье. На Кинерет. С пикником.

-Ну, хорошо.

-Так в пятницу, в семь я за тобой заеду. Скажи адрес. Два дня и две ночи. Возьми все с собой.

Вот так, пока у деток была виртуальная любовь, их родители устроили себе любовь вполне реальную. Дети были романтиками и не имели никакого жизненного опыта. А их родители были реалистами. У них был большой жизненный опыт. Они не собирались зря тратить время. Они любили друг друга здесь и сейчас.

В автобусе Лариса сидела рядом с водителем на месте Алена. Питер вел экскурсию на английском языке. Лариса мало что понимала, но все равно, он вызывал у нее восхищение. А когда он пел...

Сегодня все его песни были о любви. И с признаниями в любви он обращался именно к ней. Ларисе очень хотелось его поцеловать, но он был на работе и за рулем. И Лариса сидела рядом с Питером, просто наслаждаясь и его песнями и просто тем, что она может на него смотреть.

Проехали пол Израиля. На Кинерете был пикник. После пикника был концерт и караоке. Питер весь вечер пел под гитару.

В двенадцать ночи Питер отвез туристов в гостинницу. Потом они вернулись на площадку для пикника. Нужно было собрать мусор и навести порядок. Добрались до своего номера они уже около двух часов. Приняли душ и упали в постель.

Лариса прижимала к груди очень усталого и замученого работой мужчину. Но он очень хотел, и он нашел в себе силы любить ее.

Они еще ничего не решали, и не строили планов на будущее. Каждый жил сам по себе, а нечастые встречи были для них праздником. Питеру никакие другие женщины уже не были нужны.

С Аленом Питер все время был на связи. Приближался день рождения. Питер знал, что Ален очень хотел электрогитару.

-Сынок, выбери гитару в интернете, а я оплачу, и тебе ее привезут.

Но он был очень удивлен ответом сына:

-Папа, не надо гитару. Пришли мне лучше деньги.

Питер удивился, но деньги послал.

Восьмого февраля он позвонил, чтобы поздравить сына.

Ален поблагодарил папу. Деньги он уже получил. И, как бы между прочим, говорит:

-Папа, я четвертого апреля прилетаю в Израиль. Я уже закзал билет. Я пробуду три дня и улечу назад. Надо окончить школу.

-Да, но почему так внезапно?

-А, пятого апреля – день рождения Эден. Ей исполнится восемнадцать лет. В этот день мы оба станем взрослыми. И будем вместе. Ты меня понял, папа?

Папа наконец, понял.

-Может, прислать тебе еще денег?

-Не нужно. Я тут заработал у китайцев.

-А что у китайцев?

-Они тут организовали туристическую компанию. Так я у них пою. Как у тебя. Они тоже неплохо платят. Кроме того, я у них на рекламе за отдельную плату. Моя личность во всех их китайских туристических сайтах. Они по нашей рекламе меня и нашли.

Жди меня четвертого апреля. Денег у меня хватает.

Питер вспомнил, что Лариса ему говорила, что у Эден пятого апреля – день рождения. Сын ему сказал, что именно в этот день они станут взрослыми. И он ради этого дня летит из Америки. И Питер понял, что ребята решили между собой. Алена не смогли остановить никакие расстояния. То, что произойдет между ними пятого апреля, будет очень важным. Это определит всю их жизнь. Но что при этом делать их родителям? Он позвонил Ларисе. Нужно было опять устроить родительское собрание. Можно совместить это и со свиданием.

Питер встретил Ларису после работы и привез к себе. Он хотел начать с собрания, но так получилось, что начал со свидания.

После окончания свидания, совещаться уже было не о чем. Если они, немолодые уже люди, так хотят любви, то что уже говорить о восемнадцатилетних ребятах. Поэтому парень и рвется к своей любимой с другого конца света. Они – взрослые люди. Сами распоряжаются своей судьбой. И родители за них уже никакой ответственности не несут. И они решили, что не будут мешать своим детям. На те дни, когда приедет Ален, Питер заберет Ларису к себе.

Четвертого апреля, поздно вечером Питер встречал Алена в аэропорту. Ален был с сумкой и с большим чемоданом.

-Зачем тебе на три дня целый чемодан вещей?

-А, это не мои вещи. Мои вещи в сумке.

Это подарки для Эден. На день рождения.

И они поехали к Питеру домой. На следующий день был заказан ресторан.

После ресторана Питер отвез Алена и Эден, а, после этого, отправился с Ларисой к себе. По графику, на следующее утро был тур по северу Израиля. Но без пикника. Это было уже легче. Два дня они колесили по дорогам Израиля. Третий день – была суббота. Они целый день отдыхали. Вечером Питер отвез Алена в аэропорот. Ален был веселый, в приподнятом настроении, но никаких подробностей отцу не рассказывал. А Питер не спрашивал. Так Ален и улетел в Нью-Йорк, оставив папу мучиться в догадках.

Лариса тоже ничего не знала. Дочка выглядела счастливой, целовала мамочку, но ничего ей не рассказывала. Ребята приняли какое-то решение, но никому не хотели о нем сообщать.

Эден окончила школу и уже в июле была призвана в армию.

Ален тоже окончил школу. Что он собирается делать дальше, Питер не знал. Сколько он ни спрашивал, Ален уходил от ответа. И вот он звонит:

-Папа, я через две недели приезжаю в Израиль. Встречай меня.

-Приезжай, конечно, но как учеба, как колледж?

-Папа, я еду к тебе. Когда приеду, все обясню.

Питер знал, каким рейсом прилетает сын. Самолет уже давно приземлился, а Алена не было видно. Питер уже начал беспокоиться. И тут он увидел своего сына. Тот вез на тележке два больших чемодана и сумку.

-В этот раз два чемодана подарков?

-Нет, папа, это мои вещи. Я приехал сюда навсегда.

Питер онемел. Почему то, о таком варианте он никогда не думал. То, что он сделал в тридцать лет, его сын сделал в восемнадцать. Он сделал от безысходности. Он развелся, ему хотелось уехать на конец света, и он выбрал Израиль. А его сын сделал это из-за любви.

-И что ты собираешься здесь делать?

-Как что? Ульпан, армия. Как все.

-Я тоже был здесь в армии.

-Ну и как?

-Мне было хорошо. Именно туда я и хотел. У меня было тяжело на душе. Именно в армии я и отошел. Стал нормальным. Понял, что делать дальше. Я тебе никогда это не рассказывал. И сейчас рассказываю случайно. Не люблю об этом говорить. Так армии ты не боишься?

-Папа, ну разве я похож на человека, который боится армии?

Питер посмотрел на своего сына. Высокий, красивый парень. Под короткими рукавами футболки перекатываются мышцы. Открытая улыбка. Отец успокоился. Этот парень нигде не пропадет.

А сын продолжал:

-Эден в армии, и я буду в армии. Но мы будем вместе. Это решено. Ради этого я и приехал. Мы любим друг друга. И это - на всю жизнь. После армии будем учиться, поженимся. Родятся дети. У нас будет хорошая семья. У детей будут мама и папа. Мы хотим жить в нормальной семье.

Да, подумал Питер, бедные дети. Они нормальной семьи никогда и не видели. Их родителям это не удалось. Может, детям повезет.

И Питер себя поймал на том, что он уже тоже как-то иначе относится к вопросу о семье. Почему бы и ему не иметь жену рядом? Не изредка, а постоянно. И он представил себе Ларису, которая возится на его кухне. Он возвращается из тура усталый, а жена его встречает на пороге. Обнимает и целует. А на столе вкусный обед. Он покушает, отдохнет, и у него появятся силы и желание. Не нужно никуда ехать. Вот, жена у тебя дома, и всегда вместе с тобой. И детям никто не будет мешать. Они будут строить свою жизнь. Может, попробовать? Интересно, как на это посмотрит Лариса? Одно дело – любовь, и совсем другое – взвалить на себя дом и домашнее хозяйство.

С другой стороны, ему теперь часто придется брать ее к себе. Для того его сын и приехал, чтобы быть наедине со своей любимой девушкой. Может, ему и Ларисе уже надо начать тренироваться жить вместе?

Может, у них и другого варианта нет. Получается, что у них уже общие дети. А внуки точно будут общими.

В общем, переезд сына в Израиль, так повлиял на Питера, что он уже был готов к созданию своей семьи. И он решил поговорить об этом с Ларисой. Другую женщину около себя он вообще не представлял.

И Питер позвонил Ларисе.

-Привет, как дела?

-Все нормально. Что у тебя?

-Приехал Ален. Он приехал сюда насовсем.

-Да, я знаю. Мне Эден вчера сказала по телефону. В пятницу утром она приедет и они встретятся. Эден уже не может дождаться.

-Ален тоже. Так что мы будем делать?

-Наверное поедем в очередной тур?

-Как раз в эту пятницу и субботу я выходной. Поедем ко мне?

-Хорошо. Только в субботу приедем в Хайфу. Я сварила обед и хочу повидаться с дочерью и Аленом.

-Договорились. Мы с Аленом встретим Эден на автостанции, поедем к вам, а потом мы с тобой поедем ко мне.

-Хорошо.

Встретили Эден. Ален уже сидел с ней в салоне автобуса. Ребята не могли друг от друга оторваться. Питер подвез их к дому и поднялся вместе с ними ы квартиру. Он впервые был в доме у Ларисы. Было чисто и красиво. С кухни вкусно пахло едой. Чувствовалось, что здесь живет женщина. Питер вспомнил свое детсво у родителей. Чем - то это было похоже. Атмосфера семьи. Давно он такого не ощущал. Ему очень захотелось, чтобы и у него было так же. Лариса расцеловала детей, дала Эден все распоряжения по хозяйству, и они с Питером уехали в Тель-Авив. Они будут вместе два дня и две ночи. Начнут привыкать друг к другу. Заехали в супермаркет за продуктами. Начиналась обычная семейная жизнь.

Питер целыми днями был за рулем. Все время разговаривал или пел. Ему ужасно надоели все эти кафе и рестораны. Он хотел провести два дня дома. Просто молча посидеть рядом с любимой женщиной, которая на эти два дня станет его женой.

Они зашли в его квартиру, и он просто сказал Ларисе:

-Привыкай. Теперь здесь хозяйкой будешь ты. Так или иначе, но мы будем здесь. Вместе.

Лариса была обычной женщиной. Питера она любила. Ей ничего другого не было нужно. И она взялась за хозяйство. Питер никогда не готовил обед, но когда у него был сын, он жарил яичницу на завтрак и делал тосты. У него была на хозяйстве одна кастрюля и одна сковородка. Лариса взялась за свое любимое дело. Готовить она любила и умела. У нее не было мужа, но была дочь. Они всегда питались хорошо. Женщина была на своем месте и занималась своим делом.

Наконец, у Питера была семейная идиллия. Он молча сидит на диване и смотрит футбол по телевизору, а из кухни доносятся приятные запахи. Там орудует его любимая женщина. Сегодня она - его жена. Он уже ждал, когда будет готов обед.

Вскоре он услышал:

-Питер, идем кушать . Обед на столе.

Они только формировали свои семейные традиции. И Питер начал обед с поцелуя. Потом еще раз. Потолм ему уже не хотелось отрываться. Но жена сказала:

-Сначала суп. Остынет, будет невкусно.

Муж покорился. Есть вещи, которые женщина знает лучше него. Во всяком случае, что касается кухни.

И действительно. Он поел суп, котлеты и салат. И жена кушала вместе с ним. Все было очень вкусно. На душе стало легко и хорошо. Потом был кофе и мороженое.

Он уже обнимал жену сидя за столом. Потом сладкое мороженое сменилось сладкими губами, а стулья на кухне сменились диваном в салоне. Посидели немножко перед выключеным телевизором. Потом отправились дальше. Так между кухней, салоном и спальней формировалась их семья. Где оба любят друг друга, где оба уверены друг в друге, и где им обоим очень хорошо.

Им не нужны были никакие формальности. У них были общие дети, общие интересы и общая любовь. У них это случилось на пятом десятке. Оба прожили нелегкую жизнь. Много чего пережили. Казалось, оба обречены на одиночество. Но судьба им улыбнулась. Они это понимали, они любили и ценили друг друга.

Оба работали, но после работы старались быть вместе. До призыва в армию, Ален помогал Питеру. А в пятницу и субботу Питеру помогала Лариса. Дети после армии пойдут учиться. Нужно им помогать. Нужно заработать деньги. Питер мог заработать много, но эта работа его изматывала. Когда он создавал свой бизнес, он был моложе, но поддерживать тот же уровень становилось все сложнее. Потом Ален призвался в армию, и у него уже не было помощника. Пришлось на следующий год уже отказаться от туров с пикниками. На это у Питера уже не было сил.

Лариса уже все время была с ним. Только это его и держало. Клиенты видели веселого и энергичного экскурсовода. А когда он добирался домой, он просто уже падал с ног.

Лариса отогревала его своей любовью. Вот когда он увидел, что такое дом, семья и любящая жена. Питер теперь понимал, о чем говорили его родители. Он был благодарен судьбе. То, что казалось далеким будущим, оказалось довольно близко. Один он бы этих трудностей уже не выдержал.

Приближалось лето. Время отпуска. Дети были в армии. И Питер решил всесте с Ларисой слетать в Америку. Познакомить ее со своей семьей. Он всегда им говорил, что женится после Алена. Но Ален уже взрослый. Папа не решает его судьбу. Папа устраивает свою. И он нашел подходящую женщину именно сейчас. Когда прийдет время старости, он уже не будет одинок.

Лариса родителям очень понравилась. Они даже поговорили с ней по-русски. Они оба были детьми выходцев из России и немного помнили русский язык. Помнили они и первую жену Питера, и все с этим связаное.

Много лет Питер боялся с кем-нибудь связаться. Боялся семейной жизни. Они видели, что эта женщина его любит. Она была похожа на них, на людей из их круга. Теперь они были спокойны за своего сына. С этой женщиной он будет счастлив. Тем более, что Ален любит ее дочку. У них теперь общие дети и общие интересы. И они полюбили Ларису, как родную.

Съездили и к сестре Питера в Нью-Джерси.

Там Ларису приняли тоже очень хорошо.

Ну, конечно, предприняли и небольшое путешествие по Америке. Филадельфия, Вашингтон, Ниагара. Рядом с Ларисой был собственный экскурсовод за рулем. Много раз уже Лариса его слышала. Но, все равно, каждый раз удивлялась и восхищалась колоссальной памятью и прекрасной речью этого необычного человека, который теперь был ее мужем. Она его с наслаждением слушала. Ведь дома он, в основном, молчал.

Последним пунктом был Манхеттен. Музеи, галереи, руины небоскребов-близнецов, морское путешествие к Статуе Свободы, Тайм-Сквер. Ларису, которая прожила много лет в маленьком Израиле, в Америке поражало все. Эта огромная, красивая страна производила колоссальное впечатление. Но через две недели уже хотелось домой. Последнюю неделю отпуска они провели в гостиннице на Мертвом море. Ничего не делали. Только отдыхали. Впереди был тяжелый трудовой год.

Прошло несколько лет. После армии, дети поступили учиться и поженились. У Питера с Ларисой появился первый внук. Все было, как дети и хотели. Они любили друг друга и своего сына. Они построили настоящую нормальную семью.

Родители им помогали, чем могли. Ален и Эден жили в Хайфе, учились в Технионе. Они оба будут программистами. А по выходным Ален подрабатывал. У своего папы. Они вдвоем опять начали делать туры с пикниками.

Все хорошо устроилось. Жизнь продолжалась.

А началось все с того, что в небольшой трехзвездочной гостиннице в Риме, в кафе оказались только два свободных места в конце зала. Ну и маленькое приключение в Соборе Святого Петра.