ОЛЬГА

Ольга работала в фирме по обслуживанию пожилых людей. В этот день, она работала в семье, где был дедушка, который был болен болезнью Ацельгеймера. Дедушке было восемьдесят лет. Он был безобидным, но совершенно неадекватным. Дедушку звали Исраэль, а бабушку - Бэлла. Бабушке с дедушкой было очень тяжело, но отдавать его в дом престарелых, она категорически не хотела. Пока она может, он будет при ней. Бэлле тоже уже было семьдесят восемь лет. Ольга должна была погулять с дедушкой во дворе, чтобы дать бабушке хоть немного отдохнуть. Но, не успели они еще выйти из дому, как в квартиру зашел мужчина с ребенком. Бэлла сказала:

-Знакомься, Ольга, это наш младший сын Габи. А это – его дочка Мирьям.

Габи был высоким симпатичным мужчиной, но каким-то грустным и усталым. Девочка, лет пяти была больна . Она вся горела.

-Мама, я сейчас дам Мирьям лекарство. Его нужно будет давать через каждые четыре часа. Кроме того, жаропонижающее, если будет температура выше тридцати восьми. Вот в пакете все лекарства и термометр. Вот бутылка с водой. Да, дай бумагу, я напишу, какая дозировка лекарств. Я вынужден ее оставить у тебя. Я обязательно должен быть сегодня на заводе. Приезжает комиссия, и мы сегодня сдаем объект. Как только я освобожусь, я приеду. – Он поцеловал девочку и ушел.

Бзлла попросила:

- Ольга, на уходи. Помоги мне разобраться со всеми этими лекарсвами. Я боюсь что-то перепутать. И надо померять ребенку температуру. – Бэлла уже плакала. У нее тряслись руки. Она умоляюще смотрела на Ольгу.

Ольга взяла термометр, сбила его, и взяла плачущего ребека на руки. У нее тоже были дети - две дочки, они тоже иногда болели. И что делать с больным ребенком, она хорошо знала. Удивительное дело, оказавшись у Ольги на руках, малышка плакать перестала. И она сказала Ольге:

-Теперь ты будешь моей мамой.

-А где же твоя мама?

-У меня нету мамы. Но теперь ты будешь моей мамой. Я буду тебя слушаться. Я -хорошая девочка.

Ольга посмотрела на Беллу. У той текли слезы.

-Ольга, я тебе потом все объясню.

Мирьям слушалась Ольгу. Без всяких капризов дала померять себе температуру и приняла жаропонижающее лекарство. Ольга пыталась положить ее на диван, но она вцепилась в Ольгу ручонками и не отпускала ее от себя. Так она и уснула у Ольги не руках.

Убедившись, что ребенок спит, Бэлла начала рассказывать:

-Габи, наш младший сын. Старший был офицером. Он погиб двадцать лет назад во время одной из операций на территориях. Теперь у нас есть только Габи. Габи – инженер. Он работает на заводе около Лода. Двое его детей, сын и дочка служат в армии. Пять лет назад родилась Мирьям. У ее матери развилась послеродовая депрессия. Короче, она... Она умерла.

Габи остался с крошечным ребенком на руках. Без жены, без матери для ребенка. Пока я могла, я помогала. Помогали и старшие дети, пока не пошли в армию. Габи крутился, как мог. Нужно работать, обеспечить семью, и нужно нянчить крошечного ребенка. Это было нелегко. Когда Мирьям стала подрастать, она начала понимать, что у всех детей есть мамы. А у нее - нету. И она начала искать себе маму. Она называла мамой всех воспитательниц в детском саду, и, каждую няню, которую Габи нанимал. Все эти женщины плакали, слыша такое, но никто не мог ничем помочь. У них были свои семьи и свои дети. Вот и тебя, Ольга, Мирьям тоже называет мамой. Спасибо, что ты мне помогла. Ты уже, наверное, должна идти домой. Давай, положим малышку на диван.

Но оторвать от себя малышку Ольга не смогла. При любой попытке, та просыпалась, горько плакала, и кричала:

-Мама, не уходи!

У Ольги сжималось сердце. Бедный ребенок болеет. И у нее нет рядом любящей мамы. Что может быть хуже? И она осталась. Придется дождаться ее папу. Тем более, что Бэлла в таком состоянии, что она не сможет справиться с больным ребенком. Да и разобраться с лекарствами тоже. А вот и Мирьям проснулась. Нужно померять температуру.

Габи звонил каждый час, и Бэлла ему рассказала, что малышка не отпускает от себя Ольгу.

- Мама, скажи Ольге, пусть посмотрит за ребенком. Я ей уплачу за эти часы.

Бэлла сказала об этом Ольге. Ольга о деньгах не думала, и сказала:

-Ладно. Разберемся.

Вечером пришел Габи. Если утром он выглядел просто усталым, то сейчас он вообще выглядел плохо. Вокруг глаз были черные круги.

-Спасибо, Ольга. Ты очень меня выручила. И он положил деньги перед ней на стол.

-Да нет, я не за деньги. Это Мирьям меня не отпускала. И вообще, я получаю зврплату в своей фирме.

- Ольга, ты должна взять деньги. Иначе, я не смогу с тобой договариваться дальше. Про мои обстоятельства мама тебе, наверное, уже все рассказала. Как ты смотришь на то, чтобы стать няней для Мирьям? Она к тебе так привязалась. Ты будешь получать зарплату, как в твоей фирме, но работать по вечерам. У меня на заводе идет приемка продукции, и я должен работать до девяти – десяти вечера каждый день. Я предлагаю тебе работать у меня с пяти до одиннадцати каждый день. В пятницу с шести утра до трех часов дня. Зарплата будет почасовой. Это я уже сказал. Посоветуйся с мужем, если он не против, и ты не против, договоримся.

-У меня нет мужа.

-А какая у тебя семья?

-Мама, папа и две дочки шестнадцати и восемнадцати лет.

-Ну, если нет мужа , это хорошо. Ты свободна в принятии решений. Ну так как? Соглашаешься?

- Папа, ну конечно. мама согшлашается.

- Мирьям. Я хочу услышать не от тебя. А от Ольги. А за мои деньги, Ольга, не волнуйся. Я, за дополнительные часы, заработаю намного больше, чем тебе уплачу.

Мирьям уже обнимала Ольгу, и Ольга согласилась. Несколько дней она побыла с Мирьям дома, в квартире Габи. Габи приезжал в одиннадцать, вызывал такси, и Ольга ехала домой. Габи все оплачивал. Потом Мирьям выздоровела и пошла в садик. Там, она всем объявила, что у нее уже есть настоящая мама. Воспитательницы переглянулись. Наверное, очередная няня. И действительно, вечером пришел Габи с новой няней, и сказал, что эта женщина будет теперь забирать ребенка.

Так прошло два месяца. Мирьям привязалась к Ольге окончательно. Она действительно считала Ольгу своей мамой. Ольга понимала, что это нехорошо, настолько привязать к себе чужого ребенка, но она уже не могла с этим ничего сделать. Все произошло само собой.

Как-то вечером, Габи приехал с работы и говорит:

-Ольга, тут такая история. Я должен уехать на две недели в командировку. В Индию. Ты понимаешь, это авиационная промышленность. Там будут испытания моей продукции. Я должен там присутствовать и подписать документы. Раньше дети были дома, а теперь они оба - в армии. А родители, ты же знаешь, в каком они состоянии. Я тебя очень прошу. Поживи две недели с Мирьям. Оплата почасовая.

- Ура, теперь мама будет жить у нас. Ну конечно, она согласна.

-Мирьям, я хочу услышать от Ольги, а не от тебя.

-Ну хорошо. Если нужно.

-Так я все подготовлю. Постель, и все остальное. Скажи мне, я организую все, что тебе нужно. Я тебе оставлю три тысячи шекелей на все расходы. Думаю, тебе хватит.

В пятницу приедут дети из армии. Но они самостоятельные. У тебя никаких проблем с ними не будет. Я уже с ними говорил о тебе по телефону. Они в курсе.

Пришлось по-настоящему похозяйничать у Габи. Но Ольга справилась. Когда Габи приехал из Индии, в квартире был полный порядок, и даже был сварен обед. Со старшими детьми тоже проблем не было. Они захотели заказать пицу. Потом они уехали куда-то с друзьями. Они жили так, как они привыкли, и Ольга им не мешала. К ней они отнеслись хорошо. В конце концов она была только няней. Так они ее и воспринимали.

Шло воремя, и Ольга начала замечать, что Габи как-то изменил к ней отношение. Он часто задумывался. Казалось, что он хочет что-то сказать, но, в последний момент, останавливается. А может быть, ей это показалось. Зато Мирьям проявляла необыкновенную активность. Она рассказала Ольге, что ее папа уже ее, Ольгу, любит, но, пока еще, сам об этом не знает.

Ольга удивилась:

-А откуда ты об этом знаешь?

- А, сегодня, когда ты пришла за мной в садик, одна воспитательница сказала другой: может быть ее папа хотя бы эту няню полюбит? Я сегодня с папой об этом поговорю. Ведь должен мой папа любить мою маму. Даже воспитательницы об этом уже говорят, а папа еще ничего не знает.

Ольга была в шоке. Что еще где-нибудь услышит этот ребенок, и что еще сварится в этой деткой головке?

-Может быть, не стоит этого папе говорить?

-Нет, стоит. У всех детей папа любит маму, и у меня должно быть так.

Мирьям уже была полностью уверена, что Ольга - ее мама. Ольга с Габи за ней просто не успевали. Они оба не знали, как подойти друг к другу, а ребенок их просто толкал в нужном направлении. Но выяснение отношений все же состоялось. Обычно, Габи приезжал с работы в одиннадцать часов. Но в этот вечер, в одиннадцать часов прозвучал телефонный звонок. Звонил Габи.

-Ольга, я тут застрял на дороге. У меня спустило колесо. Я тут ставлю новое колесо. Позвони своим. Что ты задержишься. Я не знаю, сколько времени это займет.

Ольга позвонила своим родителям, чтобы не волновались. Мирьям уже давно спала. Была осень, в окно тарабанил дождь. Ольга подумала, как там Габи меняет колесо под дождем. Наверное. весь вымок уже. Хотя бы не прростудился. Габи приехал толко в час ночи. Весь вымокший, грязный и измученый. Хорошо, Ольга догадалась нагреть в бойлере воду. Он сразу пошел в ванную отмываться и прогреваться. Ольга поставила чай и сделала сэндвичи. Она сидела за столом и ждала Габи. Когда он вышел из ванной, она налила ему чай.

Габи был в спортиных брюках и футболке. Ольга заметила, что он тольло что побрился.

У него был тяжелый день. Но, после ванны, он выглядел свежим. Они вдвоем сели за стол.

Габи был очень голоден. Он с удовольствием покушал и попил чай.

-Я, впервые за много лет, почувствовал себя не одиноким. Не уходи. Останься со мной. Мне так хорошо.

-Я не уйду. Я останусь. Мне тоже хорошо с тобой.

-Я тебя люблю.

-И я тоже.

-Ты уже стала матерью моего ребенка. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

-Конечно.

-Тогда начнем прямо сейчас. Идем.

Разразилась гроза. Гремел гром и сверкали молнии. За окном выл ветер и хлестал дождь, а они лежали в теплой постели и наслаждались друг другом. Они оба много лет жили без любви. Теперь они нашли свое счастье. И свое будущее.

Утром, Ольга проснулась раньше Габи. Она вспомнила весь вчерашний вечер и ночь. Наверное, они теперь начнут новую жизнь. Ведь, в самом деле, они нуждаются друг в друге. По разным причинам, но у обоих была сломана жизнь, они много лет были одинокими. По разному, но обоим было тяжело. Вместе, им будет гораздо легче, и она занялась обычными утренними делами замужней женщины. Привела в порядок себя, приготовила завтрак мужу и ребенку, сварила кофе. А тут и будильник зазвонил.

Габи проснулся и обнаружил свою жену там, где муж и должен обнаружить жену утром. На кухне. Там он ее и поцеловал.

- Доброе утро, родная.

-Доброе утро. Что ты обычно утром кушаешь?

- Раньше не кушал ничего. А теперь буду вместе с тобой кушать все, что ты мне дашь. Я не капризный. Я по утрам успевал только покормить Мирьям. На себя уже не хватало времени.

-Ну, теперь все будет иначе. Теперь ты будешь кушать утром.

-Как я тебя люблю.

-И я тебя. Иди, умывайся и садись кукшать. А я разбужу Мирьям.

Габи подумал: какая реакция будет у Мирьям, когда она увидит Ольгу утром? Он тоже пошел на это посмотреть.

Реакция была потрясающей.

-Мама, мамочка! – Она уже была у Ольги на руках. – Мамочка, ты у нас. Ты с нами. Мамочка, ведь ты никогда не уйдешь, правда? – Она увидела папу – папочка, ведь мы маму не отпустим? Ведь ты уже любишь маму?

-Не волнуйся, твоя мама теперь все время будет с нами. Все будет хорошо. А теперь иди умывайся и кушай. Надо идти в садик.

Мирьям была самым послушным ребенком в мире. Ведь с ней ее мамочка.

В садик они повели ребенка вдвоем. Воспитательницы, когда их увидели, сразу все поняли. Габи было не узнать, такой у него был радостный и счастливый вид. А Мирьям им сообщила:

-Теперь моя мама поженится с моим папй и никогда от нас не уйдет.

Воспитательницы переглянулись, и смахнули с глаз слезы. Наконец-то, и в этой семье будет какое-то счастье.

Габи уехал на работу, а Ольга пошла в аптеку покупать таблетки. Теперь у нее были проблемы замужней женщины.

Теперь, в какое бы время Габи не приезжал с работы, в доме была чистота и порядок, а на плите грелся обед. Мирьям хозяйничала вместе с Ольгой. Она хотела во всем помогать.

На второй же день, Габи с Ольгой обсудили самые важные вопросы. Ольга сказала:

- Габи, я о тебе почти уже все знаю, а ты обо мне не знаешь ничего. Я хочу рассказать тебе о своей прошлой жизни. Между нами должна быть полная ясность.

-Ну, расскажи то, что ты считаешь нужным рассказать.

-Я считаю нужным рассказать все. У меня был муж. Тоже еврей. Я хотела уехать в Израиль, а он был категорически против. Мы бесконечно спорили и ссорились. Окончилось это разводом. Он ушел к какой-то русской женщине, с которой вместе работал. Он еще долго не хотел подписывать разрешение на выезд детей. Кричал, что Израиль – это пороховая бочка, и что я везу детей на верную смерть. Но, в конце концов, подписал с условием, что я оставлю ему квартиру. Это была квартира моих родителей. Мы переписали эту квартиру на него. Он подписал нужные бумаги и мы уехали. Я до сих пор с ужасом вспоминаю это время. А в Израиле у меня мужчин не было. Я вообще этим не интересовалась. Пока не встретила тебя.

-Выбрось из головы все плохое. И у тебя и у меня были в жизни трагедии. Давай думать о хорошем и смотреть в будущее. Я тебя люблю.

-Я тоже.

-Так давай этим и займемся. А потом обсудим наши дальнейшие действия.

Дальнейшими действиями оказались:

Первое – познакомить Габи с родителями и детьми Ольги.

Второе –познакомить всех детей между собой.

Третье, а, может, первое – организовать свадьбу, узаконить свои отношения. На этом Габи настаивал с первого дня.

К родителям Ольги они поехали в тот же вечер. Мама и папа уже догадались об их отношениях. Да и как не догадаться, если их дочка не приходит домой ночевать. Но спрашивать, они не решались. Ей уже тридцать девять лет. Ее муж испортил ей жизнь. Так что, она имеет право делать все, что она считает нужным. Она им звонит, предупреждает, что не прийдет домой. Это уже хорошо. Главное, чтобы она была здорова. А Ольгиным детям они говорили, что папа девочки опять уехал в командировку. Зачем детям знать подробности?

Ольга предупредила родителей, что они приедут в семь часов вечера. Пусть девочки будут дома. Это очень важно.

В семь приехали Ольга с Габи и Мирьям.

Родителям Габи сразу понравился. Они заметили, как он смотрит на Ольгу. Наверное, действительно, приехали сообщить что-то важное.

Девочки, Валери и Алекс, пока еще ничего не поняли. Кто этот симпатичный израильтянин? Почему он так смотрит на их маму? И кто эта малышка? Наверное, его дочка. Может, это та малышка, которую мама нянчит.

А Мирьям уже им говорит:

- Меня зовут Мирьям. Наверное Ольга – ваша мама. Она теперь будет и моя мама, потому, что она женится с моим папой. А как вас зовут?

- Валери и Алекс. А откуда ты все знаешь?

-Я спросила, и они мне все сказали. Сейчас и папа все расскажет. Для этого мы и приехали.

И действительно, Габи обратился к родителям Ольги:

Я, Габи Аренс, инженер. Работаю в авиационной промышленности. А это – моя младшая дочка Мирьям. Ей пять лет. Двое старших детей, сын и дочь, служат в армии.

Ма с Ольгой полюбили друг друга. Я прошу вашего благословения. Мы хотим пожениться. Ольга, скажи, что ты согласна.

-Да, я согласна.

-Мирьям уже целовала Ольгу.

Родители не знали, что сказать, и не знали, как сказать. В принципе, они не против. Они все понимают. Но, что они должны при этом говорить? Валери и Алекс от неожиданности вообще потеряли дар речи.

И тогда Мирьям нашла выход из положения.

-Дедушка и бабушка, скажите: Мазаль тов.

Родители хором сказали:

-Мазаль тов, -и облегченно вздохнули.

Мирьям уже обращалась к старшим девочкам:

-Скоро вы станете моими сестричками.

А дедушка уже откупорил бутылку вина. Надо выпить за это дело. Ольга с мамой накрывали на стол, а Мирьям целовала своего папу:

-Видишь, как все хорошо получилось.

Сели, выпили вина, покушали. Атмосфера разрядилась. Девочки тоже пришли в себя. Они уже взрослые и все понимают. Они помнили, как разводились их родители и что творилось. Их мама еще молодая. Вот ее полюбил симпатичный израильтянин. И девочка так хорошо к ним отнеслась. Она будет их младшей сестричкой. Они вспомнили, что мама им рассказывала, что девочка росла без мамы от рождения. Вот они растут без папы, так и то плохо, а каково ребенку без мамы? Вот она и привязалась к их маме, а потом ее папа и полюбил их маму. В общем, они все поняли правильно.

Вот уже говорят о свадьбе. Интересно. Они еще не были на израильских свадьбах. А вот говорят о том, что они должны познакомиться со старшими детьми Габи. У него сын и дочка. Оба в армии. Собираются сделать пикник на море. Уже в эту субботу. Здорово. Едем на пикник. Класс. В конце вечеринки, все подружились и остались довольны друг другом.В пятницу утром, Габи с Ольгой и Мирьям поехали в супермаркет и закупили все для пикника. Габи замариновал мясо для шашлыков. Днем приехали со своих басисов Дани и Тали, старшие дети Габи. Габи с ними поговорил и объяснил ситуацию. Он им сказал, что он женится на Ольге. Дети даже не удивились. Когда им Мирьям с восторгом рассказывала про новую маму Ольгу, они поняли, что дело к этому идет. Они уже были взрослыми людьми. Дани бал двадцать один год, а Тали – девятнадцать. Ну сколько времени их папа может быть один, а Мирьям – без матери? Она к Ольге очень привязалась. Считает ее своей мамой. И действительно, Ольга ей как мама. Это для папы – луучший вариант. В субботу будет пикник – чудесно. Они познакомятся с детьми Ольги. Ну это необходимо. Ведь они будут теперь родственниками. Будут дружить.

В субботу, Габи отвез всю молодежь в парк около моря, где было оборудовано место для пикников. А Ольгу он отвез к ее родителям. Ольга с мамой готовили салаты.

Все уже было готово и упаковано. Ольга ждала Габи.

Звонок в дверь.

- Вот уже и Габи приехал.

Ольга открыла дверь. Перед ней стоял ее бывший муж.

-Эдик! Откуда ты взялся здесь?

-Меня подвезли знакомые. Я уже два месяца в Израиле. Я тоже новый репатриант.

И он зашел в салон.

- Ну, как вы здесь живете? – и он стал оглядываться по сторонам.

Ольгины родители в шоке не могли произнести ни одного слова.

Опять звонок в дверь. Этот были Габи и Мирьям. Они зашли.

-Кто это? – Спросил Габи?

-Мой бывший муж.

-Кто это? Спросил Эдик.

-Это мой муж, Габи. И моя дочка Мирьям. А теперь уходи и больше не приходи.

Но Эдик уходить не собирался. Не для того он сюда приехал.

-Я хочу видеть своих детей. А с кем ты тут таскаешься, меня не интересует. Где мои дети?

- Их здесь нет. Они уехали. Я же сказала, уходи. – Ольга была на грани срыва. У нее уже были слзы на глазах.

Габи не понимал русского языка, но, по интонациям, чувствовал, что происходит скандал. Ольга плачет. И Габи сжал кулаки. Он уже еле сдерживался. Но его опередила Мирьям. Она кричала на иврите этому поганому дяльке:

-Уходи отсюда. Не трогай мою маму – она уже со своими маленькими кулачками бросилась к Эдику. Ольга еле успела ее поймать. Ольга плакала, у Мирьям началась истерика. Она рыдала. А Эдик нагло повторял:

Не устраивайте здесь комедии. Я хочу видеть своих детей.

Тогда Габи сказал Ольге:

-Переведи ему на русский язык. Бить я его не буду, но если он сейчас же не уйдет, я вызову полицию. Как видно, он не знает местных порядков. Он представляет опасность для моей жены и ребенка. И я найду, как засадить его в тюрьму.

Ольга перевела. Габи подошел к телефону и положил руку на трубку.

Эдик заскрипел зубами и ушел. Ольга закрыла дверь. Теперь истерика была у нее. Габи с Мирьям ее еле успокоили.

Нужноь было ехать на пикник. Дети их там ждали. Ольга умылась, умыла Мирьям, и они уехали. Уходя, Ольга сказала родителям:

-Никогда не открывайте ему дверь. Не пускайте его в квартиру. Если он будет скандалить, звонитне Габи. Он вызовет полицию. Свалился этот идиот на нашу голову. Я уже надеялась , что никогда в жизни его больше не увижу.

Габи поцеловал ее и сказал:

-Поехали.

Прошел месяц с того дня, когда Габи и Ольга начали любить друг друга. Ольга уже сильно беспокоилась. Она знала свой организм. Он у нее работал, как часы. Были все признаки того, что она беременна. Ведь первый раз у нее еще не было таблеток. Как видно, тогда это и случилось. Сказать Габи сейчас, или сначала пойти к врачу? И она решила подождать еше две недели. Через две недели она пошла к врачу. И подозрния подтвердились. Теперь уже необходимо сказать Габи. Но как он воспримет? Но в любом случае, сказать надо.

Вечером, когда они легли в постель, Ольга сказала Габи, что она беременна. Она очень волновалась, что он ей ответит?

И она получила ответ, который не ожидала вообще:

-А я об этом знал. Я даже удивлялся, почему ты мне об этом не сказала еще две недели назад. Я уже хотел сам спросить тебя об этом. Я же не шестнадцатилетний мальчик. Я с первой женой прожил восемнадцать лет. Мы родили троих детей. Я знаю. как функционирует женский организм. Я видел, что с тобой происходит. Я с первой нашей ночи знал, что ты будешь беременна. Я же никогда не просил тебя предотвращать беременность. Я с самого начала хотел,

чтобы ты родила мне ребенка. И в этом направлении я и действовал. Я старался. Ты помнишь, как я старался? И у нас получилось. Так ты была у врача? Получила все направления на анализы и проверки? Этим мы и займемся. Так где наш малыш сейчас находится? Я хочу поцеловать его через животик. Так когда у нас роды? В августе? Вот Мирьям будет счастлива. А ты счастлива, Ольга?

-Да. С тобой , Габи, я буду счастлива всю жизнь.

И действительно, Ольга была счастлива. Она еще молодая, у нее любящий муж и она опять будет держать крошечного ребенка у своей груди. Их общего ребенка.

Была свадьба. Ольга стала Ольгой Аренс. Ее муж ее очень любил и ценил. Теперь у него было все, чтобы быть счастливым. Он и выглядел теперь совсем иначе, он был счастливым отцом семейства, который ждет рождения очередного ребенка.

Беременность проходила нормально, и Ольга погрузилась в домашние дела. Но один вопрос не давал ей покоя. Габи запретил ей работать в агенстве. Он взял на себя все расходы, касающиеся ее детей. Он все время работал много часов, с утра и до позднего вечера. Ольга считала, что она тоже должна работать. И она решила поговорить об этом с Габи. Габи спросил:

-А что ты вообще делала в Советском Союзе?

-Я работала в институте стандартизации, делала стандарты на изделия металлообработки.

-И у тебя есть диплом?

- Да. Вторая степень.

-И ты подтвердила его в Израиле?

-Да.

-И делать чертежи ты умеешь?

-Конечно.

-А в компьютере?

-Не умею совсем.

-Ну, так мы с тобой займемся компьютером. По субботам. В моем компьютере записана чертежная программа. Вот ее и будем изучать. А когда научишься, посмотрим, что делать дальше. В Израиле тоже есть стандарты. Я выясню, что делается в этой области.

И они начали заниматься по субботам. Сначала Ольге было трудно, но потом она втянулась, и уже по будним дням тоже садилась сама за компьютер. В конце концов, она научилась делать чертежи в компьютере и печатать технические тексты на иврите. Габи не ожидал, что его жена такая способная. Он даже не знал, что она имеет высшее образование. Да, приехала женщина, без мужа, без денег, с двумя детьми. Что ей было делать? Вот она и пошла на первую попавшуюся работу, чтобы кормить своих детей. Но теперь, она жена Габи Аренса. И если она хочет работать, то она будет работать по своей специальности и в соотвтствии со своим дипломом.

Габи много лет проработал в авиационной промышленности. Он был уважаемым инженером и имел хорошие знакомства. Многие его знали еще со времен учебы в Технионе и службы в армии.

Габи выяснил, что в авиационной промышленности есть отдел, который делает стандарты. И этот отдед дает заказы частным предпринимателям. Габи разобрался, что представляет собой эта работа, и понял, что они с Ольгой вполне могут с ней справиться. Габи переговорил с нужными людьми, и ему обещали дать заказ. Пусть твоя жена откроет свой бизнес. Тогда это будет возможно.

Через некоторое время в списке израильских предпинимателей числилась Ольга Аренс – инженер.

Первый и второй заказ они делали вдвоем. Потом Ольга потихоньку начала работать самостоятельно. Габи только проверял. Эта работа была хороша тем, что можно было брать любое количество заказов, по мере возможности. Ольга была довольна, что она теперь вносит и свой вклад в семейный бюджет.

Уже было известно, что у Ольги - мальчик. Мирьям придумала, что его будут звать Ави. Габи и Ольга согласились. Пусть будет Ави Аренс.

Ави родился в августе, а в сентябре Мирьям уже пошла в школу. Ольга со всем справлялась. Утром, с коляской, она вела Мирьям в школу, а днем , опять с коляской, забирала ее оттуда. Зато Мирьям помогала ей во всем. Она осознавала себя старшей сестрой и обожала маленького братика. Через три месяца Ольга уже начала опять понемногу работать. Старшая дочка Ольги, Валери, уже служила в армии. Младшей, Алекс, было семнадцать лет. Она часто приходила помочь маме. Приходили и олины родители. Все хотели понянчиться с маленьким Ави. Все его очень любили. А вечером и папа не спускал его с рук. Нянек было достаточно. Дети Габи уже окончили служить в армии и оба учились в Бээр-шевском университете. Все вместе собирались только по субботам, и устраивали традиционный пикник на берегу моря. Ави там был в центре внимания. У него был один брат и четыре сестры.

Все было хорошо, но Эдик не угомонялся. Продолжал искать возможность связаться со своими детьми. Он понимал, что не стоит ему связываться с Габи. Его знакомые ему объяснили, что то, что сказал Габи, это не шутка. Лучше его не злить. И Эдик понял,что нужно действовать другим способом.

Еще в тот день, когда произошел скандал с Эдиком, Ольга все рассказала своим детям. Она их спросила, хотят ли они видеться со своим папой? Тогда дети ответили, что с человеком, который оскорбляет их маму, они видеться не хотят.

Эдик стал регулярно звонить по телефону. Родители Ольги с ним разговаривать не хотели. Но один раз он попал на Алекс.

-Алло, кто это?

-Здравствуй, Сашенька! Я твой папа.

Девочка не решилась бросить трубку.

-Здравствуй, папа. Как у тебя дела?

-Хорошо. А Лерочка дома?

-Лера в армии. Она приедет только в пятницу. Днем в часа три.

-Ну я позвоню в пятницу. Я хочу с Лерой поговорить. Ты ей скажешь?

-Хорошо.

-Ну, до пятницы. Пока. – И он положмл трубку.

Валери служила в боевых частях на севере. Это была красивая, высокого роста, крепкая девушка. На ее басисе было много хороших парней, но ей нравился один офицер. Его звали Том. Они уже несколько раз поговорили друг с другом. Он улыбался ей, она улыбалась ему. Но они оба не решались начать разговор о чем-то более серьезном. Храбрые боевые ребята, в вопросах любви оба были нерешительными. Они даже ни разу не поцеловались.

Когда Том уезжал на задание, он успел только сжать рукой ее плечо. Его уже ждали. Он сел в джип и уехал. Больше живым она его не видела. В тот же день, Том погиб в перестрелке с террористами.

На похоронах она еще сдерживалась. Там были родители Тома. Но, когда они приехали на басис, она упала на свою кровать без сил. Ее начали душить рыдания. Все девочки собрались возле нее. Все видели их начинающуюся любовь. Гибель

Тома для них всех была трагедией. Они все очень тяжело это переживали. А ведь Валери его любила, и он ее любил. Все это видели. А теперь она лежит на своей кровати и горько рыдает. А они не знают даже , что ей сказать, как успокоить. Они просто сидели на полу вокруг ее кровати. Гладили ее, поили ее водой. Ничего сказать они не могли. Да и что можно сказать.

Но служба есть служба. На следующее утро, они приступили к выполнению своих обязанностей.

Валери уже не плакала, но она долго не могла прийти в себя. Она внешне была такой, как и раньше, но внутренне полностью изменилась. Раньше она была беззаботной девушкой. Теперь она стала взрослым человеком. Она теперь мыслила по-другому, и все оценивала по-другому. Она, в восемнадцать лет, пережила гибель любимого человека. Это наложило отпечаток на всю ее жизнь. Она не могла себе простить, что с первого же дня не сказала ему о своей любви. Оказалось, что у них было совсем мало времени, а они ни разу даже не поцеловались. Ей было бы намного легче, если бы она была от него беременна. У нее был бы его ребенок. А так, не осталось ничего. Только ощущение его руки на ее плече. Дома она никому ничего не рассказывала. Она вообще, никому ничего не рассказывала. Том погиб, но он продолжал жить в ее душе. Она иногда ездила на его могилу, и там, в одиночестве, плакала. Она все равно не могла поверить, что она больше его не увидит. Никогда.

В пятницу позвонил Эдик. Валери сидела около телефона и ждала его звонка.

- Алло, это Лерочка?

-Да. Здравствуй, папа. Как дела?

- Все хорошо. Я хотел бы встретиться с тобой и с Алекс.

-Папа, мы обязательно встретимся. Скажи мне свой телефон. Я с тобой свяжусь. И запиши номер моего сотового. Мне ты можешь эвонить только после восьми вечера. С семи утра мы отключаем телефоны. Такие правила. А сюда не звони. Дедушка и бабушка очень нервничают.

-Хорошо. Так когда ты мне позвонишь?

-На этой неделе. В какой-то день после восьми вечера.

- Договорились.

На неделе Валери с басиса позвонила отцу. Они могли поговорить спокойно обо всем.

Договорились встретиться в пятницу на железнодорожной станции Тель-Авив-центр в двенадцать часов дня.

- Папа, я тебя буду ждать возле кафе-мороженное рялом с турникентом. Ты меня узнаешь. Я буду в военной форме с большим рюкзаком и с ружьем. Кроме того, у тебя есть номер моего телефона. Если я задержусь, жди меня. Я все равно прийду. Бывает, что задерживаются поезда. До встречи в следующую пятницу.

В пятницу Эдик уже ждал свою дочку возле кафе. К нему подошла высокая красивая девушка с большим рюкзаком и с ружьем.

Он ее узнал сразу. Лицом она была похожа на Ольгу, ну а комплекцией, вероятно, пошла в него.

Они сели на свободную скамеечку в зале ожидания. Им было о чем поговорить. Многое нужно было обсудить. Валери была взрослым человеком. Она понимала, что бы ни произошло между ее родителями, но это ее родной отец, и она обязана наладить с ним отношения. У ее мамы – своя жизнь, у ее папы – своя жизнь, и у нее тоже – своя жизнь. Она уже почувствовала дыхание смерти рядом, и она очень ценила жизнь.

-Дочка, я хочу попросить прощения. Я наделал много глупостей. Я очень виноват перед вами. Это вы из-за меня страдали, росли без отца. Я был глуп, я считал, что Израиль – опасное место и не хотел, чтобы мои дети сюда ехали. Я ошибся. Здесь не опаснее, чем в других местах. Я был не прав.

-Нет, папа, ты был прав. Израиль, действительно, очень опасное место. Поэтому и твоя дочка служит в армии и ходит с оружием. Вот это, - и она показала на ружье, которое лежало на ее коленях,- это смерть. И такое же оружие есть у наших врагов. Сегодня я защищаю своего трехмесячного братика, а через восемнадцать лет, он будет тут же ходить с ружьем, и он будет защищать меня. Видишь, сколько людей здесь спокойно ходят. Для этого, мой любимый парень погиб месяц назад. Для этого, родной брат Габи погиб двадцать один год назад. Здесь мы защищаем наш народ. Кто-нибудь защищал шесть милионов евреев, которые погибли в холокосте? В Киеве, когда я училась в школе, дети у меня спрашивали, правда ли, что евреи продали Украину? Пол миллиона человек уже приехали оттуда за пять лет. Это что, от хорошей жизни? Вот и ты здесь. Так скажи мне, что в самом деле случилось год назад, когда ты внезапно пришел в нашу квартиру? Отчего мама плакала, Мирьям была в истерике, а Габи чуть не вызвал полицию? Что ты умудрился сказать, чтобы вывести из равновесия такого человека, как Габи? Тем более, что он не знает русского языка.

-Я надеялся найти свою семью, и попытаться установить контакты. Я ничего плохого не хотел. Хоть мы и разошлись, я продолжал любить твою маму. Я надеялся вернуть ее расположение. Прошло время, может мы сойдемся опять, ведь у нас дети. Так я думал. Я зашел в квартиру, а тут приходит этот израильтянин с ребенком лет пяти, и твоя мама заявляет мне, что это ее муж, и ее дочь. Это означает, что не успела моя жена приехать в Израиль, как сразу связалась с этим человеком, и родила от него ребенка. Я ее любил, и я приревновал. Я был вне себя. И я произнес такое слово, которое не должен был говорить. Просто у меня сорвалось. Поле этого все и началось. Твоя мама плакала, ее дочка была в истерике, а израильтянин грозился засадить меня в тюрьму. Я уже не предпринимал попыток прийти к вам. Я только звонил по телефону, и вот один раз попал на Алекс.

-Вот тебе и надо было начинать со звонков по телефону. Тогда бы я тебе рассказала, что, на самом деле, происходит в нашей семье. Ты приехал в самый неподходящий момент. Габи с мамой только собирались через две недели пожениться. А Мирьям у мамы -приемная дочь. Ее мама умерла при родах. Она росла без матери. Наша мама устраивалась на любые работы, чтобы заработать денег. Габи нанял ее в качестве няни для ребенка. А девочка привязалась к ней и стала называть ее мамой. Малышка просила своего папу, чтобы он полюбил ее маму и женился на ней. Ну он и полюбил. Он был одиноким, мама была одинокой, вот они и полюбили друг друга. Они официально поженились и три месяца назад у них родился наш любимый младший братик Ави.

Габи запретил маме работать на плохих работах и первое время он сам работал по многу часов и обеспечивал всю семью. Потом он научил маму работать на компьютере, нашел ей работу, которую можно делать дома, и мама тоже стала понемножку зарабатывать. Но и теперь, основные деньги на семью зарабатывает Габи. Тем более, что мама родила Ави. У нее сейчас нет возможности работать. Папа, ты с нами не поехал, а у нас тут своя жизнь. Не думаю, что тебе стоит касаться этой жизни. Ну а я с тобой буду поддерживать связь и организую тебе встречу с Алекс. А маму с Габи я не хочу в это дедо вовлекать. Когда-нибудь я им скажу, но не сейчас. Сейчас мама кормит ребенка грудью и ее лучше не волновать. Да и Габи это все ни к чему. У него и так переживаний хватает.

Так они договорились, и разъехались в разные стороны.

Дани и Тали учились в университете в Бээр-Шеве, на факультете программирования. Как-то, преподаватель подошел в перерыв к Дани. С ним был молодой парень в очках.

- Дани, знакомься, это Эли. Бывший мой студент. Теперь он – частный предприниматель. Он набрал много заказов на разработку программ и ему нужны два студента для работы по вечерам. Это неплохая подработка. Если тебя это интересует, то договоритесь между собой.

Дани договорился с Эли. Тому нужны были два человека, и он взял с собой свою сестру Тали.

Теперь, каждый вечер, они ехали к шести часам к Эли. Эли снимал трехкомнатную квартиру. Салон был приспособлен под офис. Там стояли три стола с компьютерами.

Работали очень интенсивно. Эли платил нормально. Дело шло. Обычно в девять вечера делали перерыв. Мужчины заявляли, что они умирают с голоду.

Поскольку Тали была единственной женщиной в этом коллективе, то ей и вменили в обязанность готовить еду. Ничего сложного. Она готовила яичницу, резала салат и варила кофе. Продукты в холодильнике всегда были. Минут двадцать на ужин, и опять за работу. Эли говорил, что это - единственнй раз в день, когда он кушает нормальную пищу. Готовить ему некогда, да он и не умеет. И вообще у него полно работы и ему не до занятий кулинарией.

При этом, он уже с восторгом смотрел на Тали. Наконец-то на его кухне появилась женщина, которая его кормит.

Потом он стал поглядывать на Тали уже и в рабочее время. Он брал стул, садился около Тали, и долго обяснял ей то, что она давно уже поняла. Стало ясно, что он просто хочет около нее посидеть. Как-то он снял очки, и Тали заметила, какие у него красивые глаза.

Дани видел, что между ними что-то происходит, и чувствовал себя третьим лишним. Дани был братом Тали, и Эли его стеснялся.

Тали и Дани жили в кампусе университета. Эли обычно заезжал за ними перед работой и отвозил их обратно в одиннадцать вечера.

Как-то Дани сказал Эли:

-Завтра я прийти на работу не смогу. Тут в университете проект, в котором я участвую. Заберешь только Тали.

На следующий день, Тали одна работала с Эли. Она чувствовала, что что-то произойдет.

Эли даже оделся понаряднее. Он был взволнован. Ни Эли, ни Тали не могли сосредоточиться на работе. Нужно было поговорить о чем-то личном, но никто из них не мог начать этот разговор. В конце концов, Тали сказала:

-Я приготовлю ужин.

Эли вспомнил, что он голодный.

Тали , как всегда, жарила яичницу, а Эли, вместот того, чтобы работать, стоял возле нее. Потом он снял очки, и смотрел на нее своими красивыми глазами. Потом, она повернулась к нему и их губы встретились.

Хорошо, что она успела выключить газ. Эли уже преодолел барьер своей стеснительности. Он уже стоял на противоположной стороне. Он уже не мог от Тали оторваться.

-Тали, я тебя люблю. Тали, я все время работаю, у меня нет времени на личную жизнь. Я уже думал, что так и останусь один. А теперь я встретил тебя. Я хочу на тебе жениться. Ты не против? Ты тоже меня любишь?

- Да, Эли. Ты такой замечательный. Я тебя люблю.

-И ты согласна быть со мной?

-Да, но у меня еще никого не было.

- Если ты хочешь подождать, подумать, то я не настаиваю. Подумай, я тебя не тороплю. Сколько тебе нужно времени? Он продолжал Тали целовать, и она поняла, что она уже согласна.

На следующий день Эли объявил Дани, что он собирается жениться на его сестре. Дани пошутил:

-Вот, оставил вас на один день без присмотра. На что Эли ответил, что теперь это уже не важно. Главное, что они с Тали обо всем договорились. Осталось переговорить с родителями и сделать свадьбу. Ну не все время же работать. Надо когда-то и семью завести и детей. Он счастлив. Начало этому процессу уже положено. И Тали тоже этого хочет.

Дани посмотрел на Тали:

-А ты что скажешь?

Ну, Эли же тебе уже все сказал. Мы теперь вместе.

Дани пожал плечами.

-Ну, если вы за один день все решили, тогда Мазаль Тов. Так мы будем продолжать работать?

-Да, сроки уже горят.

На следующий день, вечером, Дани, Эли и Тали уже были в Ашдоде.

Собралась вся семья. Все познакомились с Эли. Все знали, что нужно сказать в этой ситуации. Все прошло гладко. Габи с Ольгой поняли, что начался новый этап их жизни. Дети уже начали создавать свои семьи.

На следующий день, Эли и Тали поехали в Ашкелон. Там у родителей Эли была большая вилла. Родители приняли Тали очень хорошо. Их беспокоило, что их сын за своим бизнесом света белого не водит. Счастье, что эта славная девушка пришла к нему работать, и он нашел свою любовь, не отходя от своего компьютера. Они хотели бы уже иметь внуков, а то вилла большая, а бегать по ней некому. Конечно, они благословили молодых.

Была шикарная свадьба и молодожены уехали в свадебное путешествие. Это был круиз по Средиземному морю.

Валери, после окончания службы в армии, поступила учиться на тот же факултет программирования Бээр – шевского университета. Она тоже подрабатывала у Эли. Когда она приходила вечером, то видела, упорно работающих на своих компьютерах Эли и Тали, а между их столами стояла коляска, в которой лежал их сынок. Родители занималтсь своим ребенком, не отходя от рабочего места. Валери со смехом спросила Тали, а грудью она кормит ребенка тоже на рабочем месте? На что Тали серьезно ответила, что она пробовала, но не получилось. Затем ребенок подрос и перебрался в большой манеж, который стоял перед глазами его родителей. Трудовой процесс продолжался. К тому времени, как Валери окончила унивнрситет, Тали уже ходила беременная со вторым ребенком. Она сказала Валерии, что они решили переехать на виллу в Ашкелон. Мама Эли уходит на предварительную пенсию. Она хочет заняться внуками. С двумя детьми, им здесь самим не справиться. О том, чтобы меньше работать, речь даже не шла. Этот бизнес поглортил Тали вместе с Эли.

Дани, после окончания университета, устроился работать в большую фирму в Тель–Авиве. У него была хорошая зарплата и ведомственная машина. Жил он в Ашдоде с родителями. Он был высоким красивым парнем, но с девушками ему не везло. Он встречался с разными девушками, но ни одна не затронула его настолько, чтобы он захотел создать с ней семью. Ему уже было тридцать лет, и родители за него уже очень беспокоились.

К тому времени, как Валери окончила университет, Дани уже заведовал отделом на своей фирме. И он устроил Валери туда работать. Они приезжали вместе, и уезжали вместе. Все были уверены, что они любовники. Дани был бы не прочь, чтобы так оно и было, но ему казалось, что Валери воспринимает его только, как старшего брата. Почти как папу. Девчонки с ним советовались по всем вопросам. Дани думал, что Валери вообще не воспринимает его, как мужчину. Ну и потом, над ней все время висела та давняя травма, гибель ее парня. Дани возил ее на могилу Тома. Для него тоже память об этом парне была священной. Но нелзя же всю жизнь любить мертвого. Жизнь продолжается. Нужно жить. Но как обяснить это Валери? Он даже не знал, с чего начать этот тяжелый разговор. Валери тоже, уже это понимала. Ей было двадцать семь лет. И за все эти годы, она не допустила к себе ни одного парня. Единственный, кого она могла бы принять, это был Дани. Но Дани был для нее большим авторитетом, да она и не имела никакого опыта в любовных делах. Вот, на работе все считают их любовниками, девушки у нее спрашивают, почему они так долго тянут и не поженятся? Им давно уже пора иметь детей. Она была живая девушка, она хотела бы быть женой Дани, но ведь он ей ничего никогда не предлагал, даже не намекал. Наверное, он считает ее сводной сестрой, и не более того. Так они оба думали, и это не давало им сблизиться. Помог случай. Они возвращались в Ашдод и застряли в огромной пробке. Прочно стояли, делать было нечего, и они разговорились.

Дани сказал:

-Весь отдел сплетничает о нас с тобой. Меня уже спрашивают, сколько времени я буду морочить девушке голову. Не пора ли жениться в вашем возрасте? Что ты об этом скажешь?

-О сплетнях, или о женитьбе?

-Сначала о том, что мы с тобой любовники.

-Но это неправда.

-Но это могло бы быть правдой?

-Могло бы. Почему бы и нет.

- Так ты серезно не против?

-А почему ты думаешь, что несерьезно? Я серьезная девушка.

-Так давай вместе съездим в Эйлат. В ближайшее время. С этого и начнем. Пусть уже сплетни окажутся правдой. Что нам мешает? А там и дальше продвинемся. Завтра же закажу гостинницу в Эйлате через интернет. На конец недели. Договорились?

-Договорились.

Наконец-то пробка сдвинулась с мертвой точки. И их отношения сдвинулись с мертвой точки. Все таки, есть какая-то польза от пробок.

Вот так, ее маме помогло спущенное колесо. А ей, большая пробка на дороге. Эти пооисшествия меняют привычный ход вещей и дают возможность людям решиться на какие-то действия. И это меняет их жизнь. Теперь, жизнь Валери и Дани изменится кардинально. Певый шаг в этом направлении они уже сделали. Они сумели честно поговорить.

В пятницу днем, они приехали в Эйлат. Было очень жарко. Когда зашли в свой прохладный номер, единственное, что они хотели, это попасть под душ. И теплые струи воды сняли последние барьеры между ними. Ведь они приехали в Эйлат, чтобы любить друг друга. Нужно было четыре часа ехать по горам и через пустыню, чтобы здесь, под теплым душем, понять окончательно, что никакие они не брат и сестра, ведь у них разные родители, что они просто мужчина и женщина, которые любят и хотят друг друга. Они провели два волшебных дня, и возвращались в Ашдод с планом действий на будущее. Они снимут квартиру в Тель-Авиве и будут готовиться к свадьбе. Об этом они и сказали родителям вечером за ужином.

Габи с Ольгой с облегчением вздохнули. Они уже давно этого ждали. Наконец, их дети создадут свою семью. Им уже давно пора это сделать. Вот и будет в их семье очередная свадьба. Габи уже был дважды дедушкой. Где-то через год наверное и Ольга станет бабушкой. Жизнь продолжается.

Программистами стали не все. Алекс стала медицинской сестрой. Она работала в больнице в Ашкелоне. Там она и встретила молодого врача, и они полюбили друг друга.

Они тоже уже сняли квартиру и жили отдельно.

Так что Габи с Ольгой предстояло организовать две свадьбы. Старшие дети уже давно были самостоятельными и устраивали свою жизнь. Но у них были и младшие дети. Мирьям было четырнадцать лет, а Ави - восемь. Габи с Ольгой чувствовали себя молодыми. Им предстояло еще вырастить младших детей.