ГОСТЕВОЙ ДОМИК

 Сергей встречал в аэропорту свою маму и брата. Они прилетели в Израиль из Киева. Была пятница. Сергей приехал в аэропорт прямо с басиса. Он был в военной форме и с винтовкой. Он не видел маму и брата три года и очень за ними соскучился. Была радостная встреча. Они сели на поезд и поехали в Нагарию. Там их уже ждала машина из кибуца. Сергей был солдатом – одиночкой. Его призвали из кибуца, и он всегда туда ездил на выходные дни. Он договорился, что приедут его мама и брат. Их обещали принять, как гостей. Для этой цели, в кибуце был гостевой домик. Водитель привез их прямо туда.

 Рита и Игорь целую ночь не спали. Сережа оставил их отсыпаться, а сам тоже пошел переодеться и отдохнуть. В три часа он зашел за мамой и братом, и они вместе отправились обедать в кибуцную столовую. Провели вместе пятницу и субботу, а рано утром, в воскресенье, Сергей отправился на свой басис. Он предварительно договорился с Меиром, который в правлении кибуца отвечал за прием гостей, что тот организует что-нибудь для мамы и брата, чтобы они не скучали. Меир обещал уделить им внимание.

 Сережу в кибуце знали все. Он был в Израиле в рамках образовательной программы для подростков. После окончания школы, оформил израильское гражданство и попал в их кибуц. В кибуце он до самого призыва в армию работал на заводе. Сергей участвовал во всех концертах. Он очень хорошо пел и играл на гитаре и был любимцем всегоь кибуца. Тем более, что у него в Израиле никого не было. Кибуц был его домом. Его мама и брат были в Израиле впервые. В их семье, три года назад, произошла трагедия. Сережин папа, офицер украинской армии, погиб в боях под Донецком. Сереже было шестнадцать лет. Он хотел убежать из дому, поступить в добровольческий батальон и отомстить за отца. Маме с трудом удалось удержать его. Она уговорила парня поехать в Израиль учиться. Пробыв три года в Израиле, Сережа уезжать отсюда уже не хотел. Он пошел в израильскую армию защищать свою новую родину. Рита тоже считала, что это лучше, чем возвращаться в Украину.

 Итак, утром, в воскресенье, Меир решал вопрос о том, как развлечь сережину маму и брата. Разговаривать по-русски он не умел и мучительно думал, кого же привлечь к этому делу. Есть тут один парень, очень даже подходящий. Он родился в кибуце в семье выходцев из России и говорит по-русски. К тому же он – вдовец. Его жена два года назад погибла в автомобильной катастрофе. Вот пусть он эту вдову и развлекает. Может, заинтересуются друг другом. Этим парнем был главный инженер завода. Звали его Руби.

 Эта идея Меиру очень понравилась, и он развил бурную деятельность. Сначала он позвонил родителям Руби, которые жили здесь же, в кибуце. Попросил их позвонить Рите в гостевой домик, что, через пол часа, к ней прибудет делегация мужчин из кибуца в составе Меира и Руби.

 Теперь нужно было уговорить самого Руби. Ведь он, о намерениях Меира ничего не знал. И он позвонил Руби:

 -Привет, как дела? Руби, тут есть одно дело. В общем ты должен помочь общественности кибуца. Ты же знаешь, как мы относимся к нашим гостям. Мы не можем их бросить на произвол судьбы. Ведь они здесь никого не знают.

- Меир, ты можешь ближе к делу? У меня нет времени.

 -Да, могу. Ты же знаешь Сергея, ну который хорошо поет. Он у тебя работал, а сейчас он в армии.

 -Знаю. И что?

 -Приехала его мама. Мы ее поселили в гостевом домике. Ей уже позвонила твоя мама, что мы с тобой, через пол часа, прийдем к ней и пригласим ее на завтрак в нашу столовую.

-Что значит, мы с тобой? А ты у меня спросил?

 -Вот я и спрашиваю.

 -Так вот я тебе отвечаю. Ты это придумал, так ты и иди. У меня полно работы. У меня нет времени.

- Но Руби, я ведь не смогу с ней поговорить. Всего десять минут. Это моя личная просьба. Ведь мы – друзья. Я уже договорился. Не подведи меня. Я уже жду тебя около столовой.

- Ну хорошо, от тебя все равно не отделаешься. Я буду. Но только десять минут.

 Вскоре они уже стучались в гостевой домик. Им открыла дверь симпатичня женщина. Она явно их ждала, была красиво одета, причесана и подкрашена.

 -Шалом,- сказал Меир.

 -Здравствуйте, сказала женщина.

 -Шалом,- ответил ее сын.

 Руби молча смотрел на женщину. Она тоже молчала. Зато ее сын рассказал им все. Причем на иврите. Иврит был с сильным русско-украинским акцентом. Но мальчик говорил бойко. Там, где он не знал на иврите, он вставлял русские слова. Но понять его было можно. Во всякоми случае, Меир его понимал.

 Мальчику на вид было лет шестнадцать. Он им сообщил, что его зовут Игорь, а его маму - Рита. А их папа погиб на войне. А он знает иврит, потому что он учится в еврейской школе, где иврит преподают израильтяне. И что он хочет, так же, как его брат, служить в израильской армии. Он уговорит маму переехать в Израиль.

 Руби не произнес ни слова. Меир подумал: зачем я вообще его сюда позвал? Чтобы он здесь молчал?

 И Меир сказал:

 -Идемте в столовую. – И все направились туда. Было время завтрака.

 В столовой, каждый набирал себе еду сам.

 Меир пошел с Игорем, а Руби с Ритой. Меир видел, что Руби показывает что-то Рите и что-то говорит. Ну, начали разговаривать, это уже хорошо. И он с Игорем сели подальше. Пусть Руби с Ритой пообщаются. Те сидели за столиком и ковыряли вилками в тарелках. Как видно, нормального общения они установить все-таки еще не могли. И тут пришли родители Руби. С радостным видом, они подошли к столику сына. Началось бурное знакомство.

 -Как вас зовут? Рита? А мы –Маша и Веня. Тут все на «ты». Так ты из Киева? А мы - из Днепропетровска. Мы знаем, что у вас там происходит. Мы смотрим телевизор и интернет. Мы поддерживаем Украину. Мы даже ездили туда в прошлом году. Началась дружеская беседа на часа два. Руби воспользовался моментом и убежал на завод.

 Он сидел в своем кабинете. Мысли разбегались в разные стороны. Нужно было сделать много дел. Он начал вспоминать, на чем он остановился, когда Меир ему позвонил. Нужно опять войти в колею. Но он уже все время думал об этой женщине. Какие у них схожие судьбы. Оба остались одинокими. Он уже два года не может прийти в себя. С раннего утра и до позднего вечера, сидит на заводе. Здесь он все время чем-то занят, а дома не находит себе места. Оба сына – в армии. А малышка Бинат, взяла на себя все домашнее хозяйство и заботу об отце. Но ему тяжело. Очень тяжело. Он, по субботам, чтобы не сидеть дома, берет лодку и отплывает куда – нибудь подальше. Есть одно местечко, где он любил рыбачить со своей женой. Там он причаливает и в одиночестве дает волю своим эмоциям. Если бы он мог плакать, ему было бы легче. Но он может только рыдать без слез. Но это тоже приносит какое-то облегчение. Потом он закидывает удочку, и сидит на берегу до вечера. Так он отводит душу и ему становится полегче. Он любил свою жену. Другими женщинами он никогда не интересовался. И был уверен, что интересоваться не будет. Так было до сегодняшнего дня. Сегодня он понял, что это не так. Женщина, которую он увидел сегодня, его заинтересовала. И очень заинтересовала. Настолько, что он не может вспомнить, на чем он остановился в своей работе. Такого еще не было никогда. Вечером он ей позвонил:

- Добрый вечер, Рита. Что ты делаешь? Может, прогуляемся на берегу реки?

 -Хорошо.

 Они прошлись по берегу. Поговорили. Потом сели на скамейку у воды. Руби спросил:

 -Рассказать тебе мою историю?

 -Расскажи.

 -Жила счастливая семья. Трое детей. Муж и жена любили друг друга. И в один день это все кончилось. Первый дождь. Скользкая дорога. Моя жена была врачем. Она ехала в поликлинику. Ее занесло на спуске на встречную полосу. Лобовое столкновение. Она погибла мгновенно. Так я остался один. Прошло два года. И я никак не могу прийти в себя. Как будто это было вчера.

 Рита положила свою ладонь на его руку.

 -Я тебя хорошо понимаю. Я пережила то же самое. Мой муж погиб в бою. Он был офицером. Прошло три года, но мне все время кажется, что откроется дверь, и он зайдет и поцелует меня. Он всегда так делал. Но дверь не открывается, а я сижу и плачу.

 Руби поцеловал ее руку. Потом вторую, потом залитое слезами лицо. Они оба пережили трагедию. Они утешали друг друга, как могли.

 Руби сказал:

 -Но надо жить.

 -Надо жить. – повторила она.

 -Мы сможем дать друг другу счастье?

 -Сможем. Попытаемся.

 Рита сжалась в комок в объятиях у Руби. Они просидели бы так всю ночь. Но нужно было уходить. Они слышали голоса. Сюда приближались люди.

 Руби проводил ее до домика. Заходить он не стал. В окнах горел свет. Значит, Игорь был дома. Руби повернулся и ушел.

 На следующий день, была экскурсия школьников в Иерусалим. Игорь поехал вместе с ними. О том, что Игорь едет, Руби узнал от своей дочки Бинат.

 Руби позвонил Рите:

 -Встретимся в столовой через десять минут?

 -Хорошо.

 Они позавтракали. Руби пошел провожать Риту. Он спешил на завод. Но вместо того, чтобы уйти, он зашел с Ритой в дом.

 Они не были шестнадцатилетними детьми. Они хорошо понимали, что они делают. Им судьба дала шанс, и они его использовали. Им счастье только улыбнулось, а они уже были очень счастливы. Они оба уже ни на что хорошее не рассчитывали, а теперь они любят друг друга. Это счастье было мимолетным. У них не было никаких возможностей встречаться. К тому же, через две недели Рита должна была уехать. Они еще не обсуждали своей дальнейшей судьбы. Поцеловав Риту на прощание, Руби отправился на завод. Они любят друг друга. Это точно. Но что будет дальше, неясно. Нужно сесть вдвоем и разобраться во всем. Потерять любимую еще раз он не намерен. Сегодня же, они должны поговорить и все решить. От этого решения будет зависеть их судьба. Он будет бороться за свою любовь. Это его жизнь.

 Вечером, они снова сидели на скамейке у реки и целовались. Но они уже обсуждали свое будущее. У них было много проблем. А возможностей решения этих проблем было гораздо меньше. Рита вскоре должна была уехать. Им предстояла долгая разлука. Рита уже решила репатриироваться в Израиль. Здесь ее старший сын. Младший тоже рвется сюда. Но, в Киеве у нее престарелые родители. Их она не может оставить. Они, конечно, поедут вместе с ней. Но что они будут делать здесь, где будут жить, все это неясно. Рита, по профессии – медсестра. Ей в Израиле еще нужно учиться и сдавать экзамены. И в Киеве предстоит еще много чего сделать. Это займет время. Но она все сделает. У нее теперь есть цель. Она будет стремитьсься к любимому человеку. А он будет здесь ее ждать. Он тоже должен решить здесь некоторые вопросы, от которых зависит их будущее. Через две недели они расстанутся. Но у них есть целые две недели.

 -Давай поедем в субботу на рыбалку. Ты когда – нибуль ловила рыбу?

 -Нет, никогда.

 - Так я тебя научу. Отправимся пораньше, в шесть утра. Пока все спят. Я все подготовлю. Я каждую субботу рыбачу. Целую неделю я – инженер, а в субботу – рыбак. Весь улов достается нашей кошке. Ловить рыбу есть кому, а готовить ее некому. Если попадается крупная рыба, я отношу ее маме. Но такое бывает редко. Может, с тобой мне больше повезет.

 -А что мне нужно взять с собой?

 -Одень кроссовки и брюки. Обо всем остальном, я позабочусь сам.

 В субботу, в шесть утра, они отправились к реке. В кибуце было тихо. Все спали. Игорь и Сережа тоже спали. Рита оставила им записку: «Я на рыбалке». Без подробностей. Она не знала, какие подробности она может написать.

 Сели в лодку. Руби здесь прожил всю свою жизнь и знал здесь все. Он не причалил на своем обычном месте. Он знал другое место, ничем не хуже. Это будет место их любви, их надежды. Он причалил. Выбрались на берег. Руби был опытным рыбаком. В лодке было все, что нужно. Он ловко поставил палатку, и вынул из лодки два оранжевых рулона.

 -А это что такое?

 -Это – спальные мешки. Ты когда – нибудь спала в спальном мешке?

 -Нет. Никогда.

 -Так сегодня попробуешь. Мы сначала поспим, а потом разведем костер. И он развернул спальные мешки.

 Вечером они возвращались без никакого улова. До рыбалки дело так и не дошло.

 Сережа проснулся поздно. Вчера пол ночи он пел песни у костра. Игорь уже возился на кухне. Сережа спросил:

- А где мама?

 -Посмотри. Вон записка на столе.

 Сережа ничего не понял. Какая рыбалка? Мама никогда не ловила рыбу.

 Он вопросительно смотрел на Игоря.

 -А, ты же ничего не знаешь. Весь кибуц знает, а тебе еще никто ничего не сказал.

 -А что мне должны были сказать?

 -А то, что главный инженер любит нашу маму. Весь кибуц знает. Они каждый день вечером сидят на скамейке у реки. Никто уже туда не ходит, чтобы им не мешать. Весь кибуц знает, а мама и главнывй инженер думают, что никто не знает. Думаю, что на рыбалку мама отправилась вместе с ним. Он каждую субботу рыбачит.

 -Так ты говоришь, что он ее любит? А она его?

 -Ну, наверное, тоже. Зачем бы она сидела с ним на скамеечке?

 -Ну да. Понятно. Так что мы булем делать?

 -Завтрак мы проспали. Посмотрим, что есть в холодильнике.

 И они сели кушать йогурт.

 Сережа думал: мне девятнадцать лет. Я каждую пятницу пою здесь песни о любви. Все девушки сидят вокруг меня и смотрят на меня влюбленными глазами. Но я еще никого не полюбил. И не знаю еще, когда полюблю. А, получается, что люди пожилого возраста, за такое короткое время, уже полюбили друг друга. Ему тяжело было в это поверить, тем более, что это касалось его мамы.

 Сережа еще никого не полюбил. Но его уже давно полюбила одна девочка. Она его полюбила, как только услышала, как он поет. Этой девочкой была Бинат, дочка Руби.

 В Израиле дети с детского садика знают все законы, которые их защищают. Бинат было только семнадцать лет. А Сергею было – девятнадцать. Бинат знала, что Сергею ни в коем случае нельзя было знать о ее любви. Он не имел права притронуться к ней даже пальцем. Не имел права даже посмотреть в ее сторону. Она боялась подвергнуть его хоть малейшей опасности. И поэтому, она всячески избегала встречи с ним. Когда она его видела, она тут же уходила куда - нибудь. Когда он пел, все девушки кружком сидели около него. А она уходила подальше, и оттуда слушала, глотая слезы. Она стояла где-нибудь в темном уголке. Она его видела, а он ее не видел. Она не сможет к нему приблизиться еще целый год. Этот год ей казался бесконечным. Сергей обо всем этом вообще ничего не знал.

 Через две недели, Рита с Игорем улетели в Киев. Руби сам отвез их в аэропорт. Скрывать им было нечего. Они ничего плохого не сделали. К тому же, Меир рассказал Руби, что весь кибуц с самого начала все видел и знал. Ну какая может быть конспирация, когда по их лицам все хорошо видно. Да и на скамеечке их видели каждый день. Собственно, Руби и не собирался ни от кого скрывать свою любовь. Все равно, ему скоро придется решать вопросы, как раз с этим связанные. Когда Рита приедет, они поженятся при первой возможности. Они любят друг друга, и должны быть вместе. Они уже достаточно настрадались в одиночестве. У них уже большие дети, и дети все поймут. Но была одна проблема. Им негде было жить. В кибуце свободных домов не было. А ему нужно было взять к себе семью из пяти человек. Он решил посоветоваться с Меиром.

 Они долго ломали голову над этой проблемой, как вдруг решение нашлось. Они подумали об одном и том же. Меир сказал: -Я пробью это через правление. Завтра же.

 На правалении, Меир превзошел себя. Он им рассказывал, какие заслуги у Руби перед кибуцем. Руби построил и запустил этот завод. И завод дает кибуцу хорошую прибыль. Так теперь, когда у него появилась может единственная возможность устроить личную жизнь, так мы не можем ему помочь? Можем. Есть вариант. Нужно толькоь хотеть.

 Короче, он их сломил.

 Руби ждал в своем кабинете. Поздно вечером, пришел Меир. Он вытянул руку над столом Руби. В кулаке что-то было. Он разжал кулак. Там были ключи.

 -Руби, гостевой домик твой. Ты можешь жениться. А для гостей мы будем строить гостинницу. Будем развивать туристический бизнес.

 -Спасибо, Меир.

 -Ну так я же вас сосватал, так пришлось и жильем обеспечить.

 -Меир, ты - лучший друг.

Через три месяца, Рита с семьей прилетели в Израиль. Руби с Меиром на двух машинах встречали их в аэропорту. Привезли прямо в гостевой домик. Руби сделал там ремонт и навел полный порядок. Все было готово к приему его семьи. Вскоре в синагоге в Нагарии они официально стали мужем и женой. Церемония была скромной. Его родители и дети, ее родители и дети и Меир с женой. Зашли в ближайшее кафе. Просто посидеть и выпить шампанского. Такая мини – свадьба. Разговорились. Сергей спросил у Игоря:

- А что это за девочка сидит рядом с Руби?

 -Как что за девочка? Это же его дочка.

 -А почему я ее никогда не видел?

 -Все ее все время видят, а ты ее никогда не видел? Как такое может быть?

 -Я тоже удивляюсь.

 -Может, ты вообще девочек не видишь? Поешь им песни с закрытыми глазами?

 -Не издевайся. Но я ее действительно никогда не видел.

 -Ну так теперь смотри. У нас не было сестры. Теперь она наша сводная сестра.

 -Как ее зовут?

 -Бинат.

 Сережа все время смотрел на Бинат. А она все время отводила глаза. Он не мог понять, что происходит. Его уже это мучало. Он думал над этим всю ночь. А утром решил сходить в гости к своим новым родственникам. Он должен понять, что происходит.

 Они с Игорем отправились туда. Зашли, разговорились. Братья Бинат смотрели телевизор. Игорь сел с ними, а Сергей стал искать Бинат. Она была на кухне. Мыла посуду.

 -Здравствуй, Бинат.

 -Привет, Сергей.

 -Как дела?

 -Все хорошо.

 -А почему ты не хочешь на меня смотреть? Я что-то сделал не так?

 -Нет, не поэтому.

 -Но почему же?

 Бинат повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. У него остановилось дыхание. Таких прекрасных глаз он не видел никогда.

 -Я тебя люблю, но я не хочу посадить тебя в тюрьму.

 Сережа сел на стул. У него была лирическая натура, и переварить так много информации сразу ему было тяжело. Он соображал, с чего начать, с любви, или с тюрьмы.

 -Но почему так сразу в тюрьму?

 -Да потому что тебе девятнадцать лет, а мне - семнадцать.

 Сергей начал что-то понимать.

 -Но ведь я тебе еще ничего не сделал.

 -Это не важно. Наших родителей люди вычислили в первый же день. Они тоже ничего не делали. Просто сидели на скамейке. Весь кибуц только о них и говорил. Вот когда мне исполнится восемнадцать, тогда уже могут говорить, что хотят. Это уже не будет иметь значения.

 Сергей понял. С тюрьмой он уже разобрался. Теперь надо разобраться с любовью.

 -Ты сказала, что ты меня любишь. Как брата?

 -Нет не как брата.

 -И давно?

 -Как только тебя увидела.

 -Но почему же я тебя не видел?

 -По той же причине. Ты бы по мне догадался, что я тебя люблю. Скрыть это невозможно. Я очень за тебя боялась. И поэтому, все время уходила подальше от тебя. Но теперь ты пришел сюда, и я уже скрыть от тебя ничего не могу. Я тебе сказала правду.

 Сергей, наконец, все понял.

 -Так что же мы должны или не должны делать?

 -Теперь сложнее. Теперь мы стали родственниками и будем часто встречаться. Но я боюсь проблем.

 -Так мы не будем делать проблем. На каком расстоянии друг от друга мы должны находиться, чтобы это было безопасным? Ну два метра будет нормально? На расстоянии двух метров, мы можем любить друг друга до восемнадцати лет. Решили?

 -Решили.

 Они оба вздохнули с облегчением. Проблема была решена.

 -А после восемнадцати лет, расстояние сократится до нуля.

 -Да.

 Сергей отодвинул стул на два метра, приблизительно.

 -А теперь я смогу спеть тебе песенку про любовь? Тихонечко. Будешь слышать только ты.

 -Спой. Я очень хочу.- И она тоже села на стул на нужном расстоянии.

 Это стало ритуалом. Каждую пятницу, Сергей сначала пел весь свой репертуар на кухне для Бинат, а потом уже развлекал весь кибуц. Расстояние в два метра они соблюдали четко. В любви они уже объяснились, а подождать один год для них проблемы не составляло. Спешить им было некуда.

 Через год, праздновали день рождения Бинат. Ей исполнилось восемнадцать лет. Все собрались в гостевом дрмике. Рита с Бинат приготовили вкусный обед. Произносили тосты, выпили вина. Сергей и Бинат смотрели друг на друга. Для них это был очень важный день. Теперь они могли не скрывать своих чувств от окружающих. Им уже ничего не угрожало. Бинат чувствовала себя взрослой. Она любит Сергея. Сергей любит ее. Пришло время решать свою судьбу.

 Как всегда, все решения принимались на кухне. Там стояли два стула на расстоянии двух метров. Они пришли на кухню, взяли стулья и поставили их рядом. Но садиться они не стали. Они целовались стоя. Сережа пел ей песенку на ушко. Песенка состяла из трех слов «Я тебя люблю». Бинат еще год назад знала, что она сделает. И она повела Сергея в спальню.

 Через два месяца, Бинат призвали в армию, а еще через пол года и Игоря. Был небольшой период, когда все пятеро детей из этой семьи были в армии.Первыми освободились сыновья Руби, близнецы Итай и Нир. Еще через пол года – Сергей. Все они поступили учиться в Технион. Эта семья была счастлива. И смело смотрела в будущее.