**В.П.ПОЛОВИНЧУК**

Сміються,

плачуть солов’ї

**В.П.ПОЛОВИНЧУК**

Сміються,

плачуть солов’ї

*Наші реалії*

Р О М А Н

*Книга перша*

 ВІННИЦЯ - 2013

**ПОЛОВИНЧУК В.П. Сміються, плачуть солов’ї. Наші реалії.**  Роман. Книга перша. Вінниця: – 2013. – 101с.

 Кохання молодих і літніх людей. Воно завжди надзвичайно романтичне. Про насолоду та буденність кохання у черговому творі академіка В.П.Половинчука.

 ***Сюжет, натхнення та наснага Є.Н.***

 *В парке Чаир распускаются розы,*

 *В парке Чаир расцветает миндаль.*

 *Снятся твои золотистые косы,*

 *Снится веселая звонкая даль…*

 *Песня на слова П. Арского*

Владислав Валентинович, якого усі родичі ласкаво і привітно називали Влад, того звичайного зимнього вечора нікого до себе не чекав. Замкнувся і жив зі своїм горем самотньо. Часто зі слізьми на очах. Ні з ким не ділився невимовною журбою. Навіть з дітьми. Лише довірився роману спогадів, над яким працював останні декілька місяців. Перші три книги опублікував і подарував родичам, розіслав друзям, знайомим. Закінчував писати четверту книгу. Хотів хоча б цим віддячити незабутньому, такому гарному минулому і якось вгамувати страшний душевний біль. Майже рік тому провів у останню путь кохану дружину, що довго і важко хворіла. Уже замовив пам’ятники на могилу дружини і для себе. Приватний підприємець запросив дуже дорого. Та кошти у нього були. Дружина ніби відчувала, що незабаром знадобляться, і відкладала «за Правдіною» з його зарплатні та пенсій п’яту частину. Влад навіть не здумав торгуватися. Він віддав би усі свої цінності, навіть життя, щоб якнайкраще обладнали могилку, до якої так часто навідувався. Снігу випало багато. Він протоптував вузьку стежку між могилами. Стояв і розповідав дружині про останні події. Розмовляв, ніби з живою. Коли замерзав, прощався і з опущеною головою повільно повертався до пустої квартири.

 До нього взагалі давненько ніхто не приходив. Дочка з раннього ранку до пізнього вечора була надзвичайно зайнята по роботі. Внук, який раніше раз на тиждень забігав на декілька хвилин, щоб розповісти свої молодіжні новини, останній раз був тижнів три тому. Він давно зустрічався з дівчиною і справа йшла, здається, до весілля. Влад уже повечеряв заправленим оливковою олією гречаним супом і чашкою зеленого чаю з чорним хлібом. Ні булки, ні печива чомусь давно не хотілося. Вийшов на засклений балкон подихати свіжим повітрям. Приватний лікар, у якого знедавна лікував серцебиття та підвищений тиск, приписав перед сном робити прогулянки чи просто подихати на балконі. «Добре, що не хворів, коли доглядав дружину, - подумав лише тепер, - а то міг сам злягти. Її сестри у такому віці, що уже за ними потрібно доглядати. Прийшлося б когось наймати». Небо було вкрите густими темними хмарами і смеркло дуже рано. Зима добігала кінця. Надворі завивала ледача віхола. Вона повільно почалася десь після обіду. Та горобці відчували її ще зранку. Давно жодного не було видно. Лише ворони ще деякий час великими зграями кружляли над їхнім кварталом. Тепер десь подалися, щоб хоч щось трохи знайти попоїсти. Земля була вкрита товстою ковдрою снігу. Йому було відрадно, що нарешті за останні два-три роки прийшла гарна зима. Озимина не вимерзне. Знову повинен бути добрий урожай, на який завжди так надіються селяни. До сільського господарства він мав побічне відношення. У далекому глухому селі в оренду здавався зароблений важкою працею у колгоспі материн пай землі. Він дістався йому у спадок. Два з половиною гектари чудового чорнозему. Чимала площа, як на міську мірку. Та розраховувати на особливі прибутки з того паю не приходилося. Видадуть осінню чотири центнери пшениці та п’ять – кукурудзи. І досить. Хочеш – згодуй якійсь живності, чи змели на муку, дерть, чи продай. «Урожай так собі», - зазвичай з постійної мовчазної згоди головного бухгалтера казав мордатий ситий орендар. Він давно їздив на потужному закордонному джипі. Всезнаючі бабуні, сидячи літніми вечорами на нагрітих сонцем за день призьбах, тихо, щоб не чули сторонні, балакали – на околиці міста у «спальному» районі орендар побудував казковий будинок для сина. Закінчував будувати великий триповерховий торгівельно-розважальний центр. Дочка навчалася у престижному університеті в Голландії. Люди перешіптувались, розуміючи, що їх постійно обкрадають. Та нічого вдіяти не могли. Так було в усіх навколишніх селах. Інтереси орендаря захищав його величність Закон, який писався самими орендарями, чи купленими ними депутатами. У колгоспі раніше були корови, свині, коні, вівці, багато різної птиці. Тапер – лише сіяли пшеницю, кукурудзу, соняшник і ріпак. Земля виснажувалась і стогнала від такого знущального відношення до одного з найдорожчих для людини дарів природи. Куплена орендарями влада не звертала на це уваги. Казали - добре, що хоч земля обробляється, не пустує.

 Було чотирнадцяте лютого. День Святого Валентина. Це не наше, не православне свято, а католицьке, завезене із західних країн. На Україні молодь стала святкувати його зовсім недавно. Адже за останні роки багато молодих людей побували на Заході, де це свято відзначалося дуже пишно, як день закоханих.

 По телебаченню показували якийсь не дуже цікавий фільм. Влад вимкнув телевізор і ввімкнув радіо. Пісень та веселих передач він давно не слухав. Лише останні вісті. Як раптом дзвінок у двері. «Хто це може бути? Внук зателефонував би з мобільного. Напевне, хтось з сусідів. Дуже рідко, але можуть потурбувати».

 Швиденько відчинив двері і здивовано опустив руки. На порозі стояла святково одягнена чарівна Євгенія Миколаївна. Вона жила на три поверхи нижче. Ніяких спільних справ у них з Владом не було. Правда – приятелювала з покійною дружиною. Але давно до них не заходила. Гарна коротка зачіска прямого темного волосся. На лобі чілка, розсунута з середини по боках. Малиновий жакетик поверх світло голубої блузки. На шиї коралове біле намисто. Коралові ж сережки. У чорних брюках та туфлях. У руці пакетик.

 - Я до вас. Ви ж Валентинович! Хочу привітати, - прямо на порозі

з веселою усмішкою.

 - Заходьте, прошу вас. Пробачте - я у старій футболці та

спортивних брюках, - зніяковів хазяїн.

 Жінка пробачливо махнула рукою і рішуче зайшла до квартири. Він запросив її до гостинної.

 - Присядьте у крісло. Я зараз.

 Швиденько переодягся у сусідній кімнаті. Світла полосата

сорочка з коротким рукавом і темно зелені брюки.

 «Чого вона прийшла? З місяць тому я зустрів її у дворі і подарував написану недавно повість «Своя доля». Книжка якраз була з собою у дипломаті. Вона сказала, що приснилась моя дружина і попросила підійти до мене за книжкою. Невже правда приснилась? Може вигадала? Довго, мов, не рішалася підійти. Та ось зустріла і про все сказала. Вона знала, що я науковець-викладач. Пишу навчальні посібники. Але про мої художні твори почула вперше.

 Потрібно щось поставити на стіл. У мене ж майже нічого немає. Купив вчора шинку «Королевську». Ще є курячі яйця. Та не стану ж їх зараз смажити! Є твердий сир. Запропоную кави. А печива немає. Є гарні цукерки фірми «Roshen» Вони ніби якісні і я недавно купив. Вживаю по одній щовечора до чаю».

 Євгенія Миколаївна витягла з пакетика і протягла подарунок – невелику пластмасову рамку для фото із закладеним в неї портретом молодої вродливої білявки. Влад зразу не зрозумів:

 - Щиро дякую. Чий це портрет? Ніби такої дівчини не знаю.

 - Це ж просто закладка, - розсміялося жінка, - щоб рамка не

була пустою. Вкладете фото дочки чи онуків. Он у вас стоять фото на меблевій стінці. Гарні онуки. Уже дорослі?

 - Старшому двадцять три. Після університету працює системним

адміністратором у фірмі. Думає одружуватися. У сина – три дочки. Внучка навчається в інституті бізнесу на першому курсі. Важко. Високі вимоги. Але справляється. Друга внучка цього року піде у перший клас. Уже читає дитячі книжки. Навіть потроху катається на гірських лижах. А у січні народилася Лєрочка. Був декілька днів тому на родинах. З вдячністю за внучку подарував невістці золотий перстень зі словами: «Як ти наважилась на третю дитину? Мати-героїня! У більшості сімей одне дитя. А у вас уже троє. Не хочуть молоді народжувати. У мого діда було п’ятеро дітей, нас у батька – троє. Ось і ви стали багатодітною родиною. Буде в старості кому за вами приглянути». Невістка у відповідь мене поцілувала.

 - У моїх дітей, слава Богу, по двоє, - схвально промовила

співрозмовниця, - недавно народився продовжувач роду. Уже усміхається і перебирає ніжками. Вони проживають у моїй квартирі. Приходиться допомагати невістці. Вона мені дуже вдячна. На днях сказала: «Як нам повезло з бабунею! Я б сама запарилась». Буває, вони з сином погиркаються, так вона зі злості і на мене може підняти голос. Мушу стерпіти.

 - Стерпите раз-другий, а потім і взагалі вас можуть затуркати. Ви

ж ще працюєте?

 - Так. Старшим викладачем у політехнічному інституті. На

повну ставку. А це дев’ятьсот годин! Ви ж добре знаєте - наша праця важка, невдячна та ще й зарплатня невисока. Згідно закону про вищу освіту зарплатня повинна бути вдвічі вищою від середньої у промисловості. А платять значно менше. Міністр каже – у бюджеті не хватає коштів. У депутатів ставка сімнадцять тисяч, безкоштовно одержують житло, безкоштовний проїзд любим транспортом, оздоровлення влітку у елітних санаторіях. Їм коштів з бюджету хватає! Такого немає у західних багатих країнах. Знущається наша влада над людьми, - з сумом підкреслила Євгенія Миколаївна.

 - Давайте не будемо про сумне. Пропоную - каву, чай? Краще зразу трохи коньяку. А то він стоїть другий рік. Може зацвісти. Правда, у мене закуска не дуже.

 - Не кажіть так. Ви ж знаєте - коньяк чим довше стоїть, тим він

кращий. Я уже повечеряла. Тому про закуску не турбуйтесь.

 Вона розмовляла повільно. Ніби підбирала слова.

Влад швиденько поставив тарілочки, виделки, фужери,

нарізав на кухні сиру, шинки. Налив коньяку.

 - Кажуть, що випивка без тосту – звичайна п’янка. Адже

сьогодні День Святого Валентина. Давайте вип’ємо за це свято.

 - Виходить – іменини вашого батька, - жінка подивилася йому

прямо у вічі. Погляд світловато карих очей був співчутливо-стидливий, ласкаво сумний, з незрозумілим німим запитанням, на яке не чикалось відповіді. Він не пригадував, щоб на нього колись так дивилися. Давно жінки не звертали на нього уваги і він до цього поступово і непомітно звик.

 - П’ємо за вас. Будьте здорові! Успіхів вам у літературній справі. Не знала, що так гарно пишете. І давно вирішили попробувати перо?

 Вони підняли келихи, потроху випили. Лише тоді Влад:

 - За два десятки років роботи у вишах опублікував більше

тридцяти навчальних посібників, декілька монографій. Надоїло. Тим більш, що все видавалось за свої кошти. Правда, посібники купували недолугі студенти. Не хочеш ходити на заняття – купуй посібник і самотужки вивчай навчальний матеріал. Так що потрачені кошти поверталися. Але монографії студентам ні до чого. Там теорія, яку у вишах будуть вивчати років через десять-двадцять. Якщо взагалі вивчатимуть. Специфічна глибока теорія у підручники не переходить. Одним словом, вирішив писати повісті під загальною рубрикою «Наші реалії». Маю схвальні відгуки. А за «Любов специфічну» і «Закоханий напарник» навіть неодноразово телефонували і просили продати. Та все давно подаровано і розпродано. Друкувати додатковий наклад не хочеться. Залишилися лише по два авторських примірники.

 - Дасте почитати? – засвітилися зацікавлено очі у жінки. Вони у

неї сяяли, мов у дитини. За м’ягкістю погляду відчувався розум досвідченого педагогічного працівника. Влад в університеті на кафедрі, якою довго керував, мав справу з жінками-викладачами. Тому знав – лише такий відвертий погляд талановитого педагога міг зацікавити студентів.

 - Звичайно. Мені ж хочеться почути конструктивні, навіть

негативні відгуки. Маю декілька задумок і буду писати надалі. Якщо вийде – напишу роман. Зміст не розкриватиму. Буде інтрига. Поки що я сам не задоволений своїми повістями. Сюжети ніби цікаві. А ось опис подій схематичний, якийсь не кольоровий. Не хватає фантазії. Я ж інженер-фізик. А тут потрібен талант лірика.

 «Чомусь незвично почав розхвалювати себе. Та ще й з бідними філософськими висновками. Давно замкнувся у своїй шкаралупі. Пишу роман про наше життя з покійною дружиною. Після гіркого розпачу, коли не хотілося жити, знайшов у цьому якийсь спокій і відраду. Мені більше нічого і нікого не потрібно. Подумки дякую долі, що зайшла Євгенія Миколаївна. Хоч якесь різноманіття. А то зварив би знову пшоняний суп. Випив чаю з чорним хлібом і, як завжди, сидів би один на один з комп’ютером до глибокої ночі. Поки сон не зморить».

 Євгенія Миколаївна ласкаво подивилася йому у вічі.

 - Послухайте чудові повчальні вірші Омара Хайяма.

 *Жизнь – мираж. Тем не менее радостным будь.*

 *В страсти и опьянении – радостным будь.*

 *Ты мгновение жил – и тебя уже нету.*

 *Но хотя бы мгновение радостным будь.*

 Він нічого на те не сказав. Та на душі стало якось легше.

 - Дякую, що так скрасили мою самітність. А то не хочеться й жити. Матимете час – заходьте. Буду дуже радий, - поцілував на прощання руку, де на пальці красувався перстень з білим круглим коралом.

 Наступної зустрічі вона похвалила книгу.

 - Читається легко. Я повість прочитала за одну ніч. І малюнок на обложці підібраний до змісту.

 - Ви що, ночами не спите?

 - Просипаюсь дуже рано. Вставати не хочеться. Ось і читаю ще з годинку у постелі.

 - Для зору погано.

 - А я звикла. Іншого часу для читання немає.

 - Я теж рано просипаюсь. Працюю за комп’ютером. До роботи

годину-дві набираю текст. Колись друкував на машинці. Помилки було важко виправляти. А тепер надзвичайно зручно.

 Йому з цією жінкою було незвично легко. Хоч на якихось пару годин відривався від постійних гірких думок.

 Вони випили чаю. Він приніс декілька найрізноманітніших упаковок. Запропонував зелений з Болгарії:

 - Кажуть – дуже корисний. Підвищує імунітет. Допомагає при кашлі, навіть при бронхітах, астмі.

 Влад хотів розповісти про користь дистильованої води, яку

вживав останніми роками. Та стримався. Навантажувати гостю новою для неї інформацією з перших зустрічей було б неетично.

 - Дякую за гарну співрозмову. Мені теж самотньо вечорами.

Тепер моя черга запросити вас до себе, - тепло попрощалася гостя.

 - Може вам незручно з-за дітей? Приходьте краще до мене.

Та через тиждень вона йому зателефонувала.

- Я приготувала разом з внучкою піцу. Вона не дуже вийшла.

Але хочу, щоб ви попробували. Приходьте по сусідському до мене.

 Влад заглянув до бару. Там стояло декілька пляшок з вином, до яких давно не торкався. Вибрав якесь, на його погляд, краще і вперше попрямував до Євгенії Миколаївни. Вона відчинила зразу ж. Ніби чекала під дверима. Була гарно одягнена. Наче сама збиралася у гості. Привітно посміхнулася зі знайомим яскравим поглядом у променистих очах.

- Проходьте у гостинну. Ця кімната за мною. Я вечорами працюю

з комп’ютером і діти сюди заходять рідко. Лише внучка забігає. Та вони уже сплять. Синові рано-вранці на роботу.

 Затишна кімната. Гарна меблева стінка. Розсувний диван. Модна люстра. Високі квіти по кутках. Листатий фікус виділявся своєю красою. На застеленою гарною скатертиною столі комп’ютер на фанерній підставці, де можна щось занотувати. Підвіконня зовсім чисте. Не так, як у нього завалене книгами і якимось непотрібом, прибрати який місяцями не доходили руки. Книг у ніші стінки мало. «У мене ж їх тисячі дві. У великій кімнаті зібрана художня література. «Роман-газети» там не поміщаються і складені в інших місцях. У кабінеті - робоча бібліотека. Довідники, підручники, енциклопедії, словники, підшивки реферативних журналів за багато років. Розкладені навіть на стільцях. Розібратися і знайти потрібну книгу сторонньому важко».

 У хазяйки на столі піца і нарізані свіжі помідори, огірки, шинка. Він поставив вино. Вона – фужери.

 - Чомусь без випивки у нас не виходить? – запитала.

 - Я випиваю зовсім мало. Але взяв для кращої розмови. Ви не

проти? - винувато Влад.

 - Не будете ж нести вино назад, - розсміялася приємним тихим

сміхом, - лише без тосту не питимемо.

 - Тоді питимемо за приємний сьогоднішній вечір.

Уже добре не пригадується, про що розмовляли. Вона знала

багато легенд, притч, крилатих висловів. Взяла у руки книжечку

невеликого формату. Розкрила і, не заглядаючи до неї, почала приємним тихим голосом читати.

 *Я могу тебя очень ждать*

 *Долго-долго и верно-верно.*

 *И ночами могу не спать*

 *Год, и два, и всю жизнь наверно.*

 *Буду счастьем считать, даря*

 *Целый мир тебе ежечасно.*

 *Только знать бы, что все не зря,*

 *Что люблю тебя не напрасно.*

 Вона опустила додолу очі. Замовкла на хвилину. Потім знову.

 *Что из того, что ты уже любила,*

 *Кому-то, вспыхнув, открывала дверь.*

 *Все это до меня когда-то было,*

 *Когда-то было в прошлом, не теперь.*

 *Мы словно жизнью зажили второю*

 *Вторым дыханьем, песнею второй.*

 *Ты счастлива, тебе светло со мною.*

 *Как мне тепло и радостно с тобой.*

- Це вірші мого улюбленого поета Едуарда Асадова. Ще один прочитаю, якщо не втомила вас.

 - Що ви! Надзвичайно гарні ліричні вірші.

 *Бросай сомнения свои!*

 *Люби и верь. Чего же проще?*

 *Не зря ночные соловьи*

 *До хрипоты поют по рощам.*

Він заворожено слухав і не міг збагнути, чому це відбувається. Ніби наснився чарівний сон.

 «Ніхто ніколи мені не читав віршів. Та ще й про кохання. Колись сам читав. Особливо Маяковського. Але за дисертаціями та науковими статтями було не до віршів. А тут ніби попав до іншого світу. Виявляється, можна і так надзвичайно приємно, з такою гарною жінкою провести вечір. Як їй за це зможу віддячити? Потрібно постаратися».

 - У мене мати була бібліотекарем. І з дитинства зачарувала мене чудовою поезією. До цього часу кохаюсь у віршах, - ніби виправдовувалась за такий ліричний відступ жінка.

Попили чаю «Китайський дракон». Смак і аромат незвично

гарний. Влад наливав у блюдечко.

 - Зараз так не п’ють. Мене теща навчила пити з блюдця. Ми

жили з батьками дружини у приватному будинку на Станіславського майже десять років. Родина російська. Дружина готувала нам їжу окремо. А чаї часто пили разом. Ставили сяючий блискучий самовар. Теща чашок п’ять-шість підряд довгенько смакувала. А я – теж дві-три чашки. Пили з кусковим цукром, чи рафінадом «в прикуску». Жартували:

 *- Чай не пьешь – какая сила. Чай попил – совсем устал.*

 Жили дружно. У них п’ятеро дітей. Неодруженою на той час була одна Марія. У нас народилися донька і син. Марія нам багато допомагала у догляді за дітьми. Адже після пологів дикретна відпустка, ви знаєте, була всього два місяці. До року надавали за свій рахунок. Зарплатня низька. Дружині прийшлось вийти на роботу. Так мати возила малюка на завод, щоб дружина годувала грудьми.

 Квартиру ми одержали, коли синові було більше року. Двокімнатну на Вишенці у панельному будинку. Я до того уже працював на третьому заводі. Навіть на квартирну чергу не ставили з-за того, що жили у батьків. Дружина була молодим спеціалістом і їй вдалося випросити житло. Ніби ж у батьків було непогано. А дружині дуже хотілося бути самостійною хазяйкою.

 Та я заговорив вас своїми спогадами. Дякую вам за надзвичайно приємний вечір. Ось закінчу писати повість і знову подарую вам.

 - А ви чомусь не принесли «Любов специфічну». Обіцяли ж.

 - Завтра занесу. Спокійної вам ночі і приємних снів.

Вони стали зустрічатися частіше. Теми розмов набирали все

більш широкого характеру. Мати Євгенії Миколаївни привила дочці любов до книги. Постійно відчувалася начитаність співрозмовниці. Вона коротко розповідала сюжети нових книг, яких з-за постійної зайнятості Влад не зміг прочитати. Особливо любила вірші Асадова. Вона могла напам’ять читати їх годинами. Про життя, про любов. Він з білою заздрістю слухав її приємний бархатистий голос.

«У неї така прекрасна пам'ять. Видно – розвиває її. Я з шкільних

років пригадую лише деякі вірші Шевченка, Пушкіна та Маяковського про радянський паспорт. А ще «Мойдодир» Чуковського. Батько привіз гарно ілюстровану книжку з цим віршем із Москви. Ми з сестрою зачитали її до дір. Пройшло більше шести десятків років, а вірш у пам'яті».

 *Одеяло убежало,*

 *Улетела простыня*

 *И подушка, как лягушка,*

 *Ускакала от меня…*

 *Давайте же мыться, плескаться.*

 *Купаться, нырять, кувыркаться.*

 *В ушате, корыте, лохане.*

 *В реке, ручейке, океане.*

 *И в ванне, и в бане.*

 *Всегда и везде –*

 *Вечная слава воде!*

 Влада вразило, що жінка якось попросила пошукати у його бібліотеці «Сагу про Форсайтів» Голсуорсі. Він колись давно прочитав цей роман. Там про англійського аристократа, який тричі був жонатий і всіх трьох дружин кохав по рицарському. Коли передавав два томи роману Євгенії Миколаївні, вона здивувалася:

 - Такі товсті книги! Мені розповідали про цю сагу із захопленням. Та не думала, що стільки багато читати. Попробую якось одужати. Я читаю досить швидко.

 «Чому саме про Форсайтів вона вирішила розізнати? У мене ж багато інших чудових художніх творів. Особливої уваги заслуговує підписне видавництво «Всесвітня художня література», де двісті томів. Є інші підписні збірки. Може Голсуорсі її цікавить саме з-за того, що він тричі одружувався? Як прочитати її думки? Яку мету вона собі ставить у наших відносинах? Я ніякого приводу і розмов щодо близькості не веду. Ще й рік не виповнилося дружині. Любий осудить. Тим більш діти, внуки, родичі, які були дуже гарної думки про нашу родину. Потрібно при нагоді делікатно сказати про це Євгенії Миколаївні. Щоб вона не образилася. У неї така чутлива романтична натура. Якось розповідала про покійного чоловіка і ледве не розплакалася. Черствий той був. З-за чогось незначного міг днями не розмовляти. Навіть відмовлявся приймати їжу. Нелегко їй прийшлося у житті. Тому і гіпертонічна хвороба».

 А події розвивалися далі. На Восьме березня Влад запросив Євгенію до себе. Вона, як завжди, прийшла гарно одягнена, у нових бусах та сережках. На пальці – перстень з голубим каменем. Він протяг їй квіти і гарну книгу «Льодовий палац» Лажечнікова. Поцілував у щоку. Вона уважно роздивилася книгу.

 - Дуже вдячна Я колись ніби читала Лажечнікова, – трохи аж порожевіла від задоволення жінка, - але ще раз перегляну. У мене цього роману немає.

 Влад поставив на стіл шинку, свіжі помідори, квашені огірки, нарізав ковбаси, сиру, налив у фужери коньяку:

 - Зі святом! За ваше здоров’я, щастя і удачу!

Того вечора вона побула у нього довгенько. Розповіла, як не

поступила до медичного інституту і поїхала до Кам’янець- Подільського учитися в кулінарному училищі. Стипендія була невелика. Жили майже впроголодь. Особливо вразило, як викладачка швидкими коловими рухами робила булочки. Потім сама навчилася. Через рік уже була на роботі. Згодом закінчила Київський технологічний інститут харчового виробництва.

 - Працювала скрізь з радістю. На добрих людей мені завжди

везе. До цього часу підтримую стосунки з багатьма. Та особливо з Алісією. Вона має квартиру у нашому місті. Недавно переїхала жити до батьківської хати у недалеке село. Там є город, садок. Живе сама. Якось, якщо не заперечуєте, поїдемо провідати її.

 - Ви теж добра людина. Вас ніхто не посміє образити. Ми

спілкуємося зовсім недавно. Та я боюсь завдати вам якоїсь прикрості не лише словом, а навіть жестом.

 - Дякую вам. Таких слів відносно себе ніколи не чула. Не думайте, що мені щось від вас потрібно, - подивилася уважно у вічі. - Просто не хватає спілкування. Діти виросли. У них свої турботи. Лише внукам радію. А фактично одна. Тому і прийшла до вас.

 В один з вечорів показала свої прикраси. У гарній шкатулці з дерева ціла низка різноманітного намиста, вишукані браслети, персні з камінчиками, сережки. Все весело мовчки переливалося усіма відтінками кольорів райдуги і радувало очі. У жінки вони світилися якимось особливим блиском. Вона наповнилась радістю.

 - Коли стомлююсь, відкриваю шкатулку, милуюсь і розмовляю з ними. Золотих прикрас я позбулася давно. Подарувала невісткам, родичам, знайомим. Тепер купую срібні. Вони значно дешевші. Та дивіться, які витончені. Ось перстень з камінцем яшми. Такі ж буси і до них сережки. Правда, виглядають дуже красиво? Особливо ця оригінальна лінія на сережках. Або дивіться набір з сердоліку. Це мій улюблений камінь. Він буває з різними відтінками та прожилками. Дивіться – є перстень сірого кольору. А цей – світло коричневого. Шкода – камінь на персні дав невелику тріщину. Думаю піти до ювеліра. Може зашліфує, чи поміняє. Але такого гарного вряд чи знайде. Заходжу до магазину і роздивляюсь, що там на вітрині нового. Можу переглядати годинами. Продавщиця великий знавець своєї справи. Пропонує завжди витончене і не дуже дороге. Недавно приміряла намисто з бурштину. Сама не наважилась купувати. Якщо ви не проти, подивимося разом.

 Та у мене домовий забрав декілька прикрас і не віддає. Я точно знаю – прикраси в квартирі. Їх можна побачити лише під особливим

кутом. А домовий оберігає їх від мене. Тримає для своєї забави.

 - Ви вірите у домових? – посміхнувся Влад. - Це ж несерйозно.

 Я лише у дитинстві їх боявся.

 - Чого їх боятися? Вони оберігають приміщення і людей, які у

ньому живуть. Я навіть декілька раз бачила, як домовий пробігав по кімнаті у сутінках. Такий низенький і смішний.

 Вона ще довго показувала своє багатство. Влад зовсім не розумівся у прикрасах. А Євгенія Миколаївна ласкаво брала їх до рук, показувала і розповідала про відтінки різних дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів з таким знанням справи та захопленням, що і він почав милуватися прикрасами уже не як повний дилетант, а як «співчуваючий». Дуже сподобалося довге намисто з білих коралових бусинок. Жінка намотала його двічі навколо шиї та ще й зав’язала на грудях вузлом.

 - Надзвичайно вам до лиця, - із захопленням сказав Влад.

Євгенія Миколаївна ніби аж засвітилася вся з середини.

 - Я його ношу лише у визначні сімейні свята. На дні народжен-

ня, ювілеї. Так зайдемо завтра до магазину? Подивитеся те намисто, - знову запропонувала жінка.

 - Добре, зайдемо, якщо ви вважаєте, що я можу щось порадити.

 - По дорозі з роботи я вам зателефоную і ми домовимося.

У магазині з’ясувалось, що Євгенія Миколаївна не може виріши-

ти, яке з двох намист купувати. Одне було з камінців розміром з п’ять копійок, вугловатих і різного кольору. Воно виглядало на її гарній шиї якось незграбно. Інше – з камінців значно меншого розміру, які менше відрізнялися один від одного своїм кольором. Воно було значно ніжніше, якесь надзвичайно тепле.

 - Я схиляюсь до першого. Воно ефектне, кидається у вічі. А

продавщиця радить друге, - нерішуче подивилась на Влада.

 - Мені теж подобається друге. Беремо це. Якщо ви не проти – я

куплю його вам у подарунок, - Влад подав жінці намисто.

 - Воно ж не з дешевих. І який привід для подарунку? – опустила

променисті очі Євгенія Миколаївна.

 - Мені просто хочеться зробити вам приємне. Ви вирвали мене

з туги, у якій перебуваю майже рік. Не жив, а просто існував. Постійно думав – краще б я відійшов, а дружина продовжувала жити, - сказав тихо Влад.

Вони мовчки вийшли з магазину. Надворі уже розтавав сніг.

Почалася весна. А у чоловіка в голові роїлися думки.

 «Невже я зробив крок для зближення? Чи потрібно воно мені? Що я скажу дружині, коли піду на могилку? Адже на могильній плиті, як давно вирішив, буде викарбовано:

 *Гори, гори, Моя Звезда,*

*Звезда Любви приветная.*

*Ты у меня одна заветная.*

*Другой не будет никогда.*

І так воно є насправді. Іншої не повинно бути. Адже я кохаю і зараз лише свою дружину. Потрібно сказати про це Євгенії Миколаївні. Не можу і не маю права її дурити. Ми ж у такому віці, що розрив згодом у відношеннях дуже боляче вдарить по обох. Може і немає ніякого зближення? Просто гарні сусідські стосунки. Але дарувати такі намиста жінці можна, напевне, коли хочеш показати, що вона тобі подобається. Ось і признався сам собі, що Євгенія Миколаївна тобі подобається не як сусідка, а як гарна жінка».

 - Зайдемо до мене і відзначимо покупку, - запропонувала вона.

 - Краще до мене. Нам ніхто не заважатиме.

 Він поставив на стіл пляшку коньяку, маленькі кришталеві фужерчики на металевих ніжках. Ці фужерчики вони з дружиною діставали з серванту лише для найближчих людей.

 - Я не хочу вас обманювати, - подивився приязно їй у вічі, - Ми

все більше зближаємося. Але це неправильно. У нас з вами немає перспективи у майбутньому. Ви добре знаєте, як я відносився до своєї дружини. Вона завжди буде стояти між нами. Мені більше ніхто не потрібен.

 - Дружина ваша буде стояти не між нами, а завжди поряд.

Прошу вас, не відштовхуйте мене. Просто будемо приятелювати. Мені з вами так затишно. Діти у своїй кімнаті. А я самотньо слухаю музику. У мене такі гарні записи в комп’ютері. Разом послухаємо.

 - Давайте домовимося, якщо комусь із нас щось не

сподобається, чи щось несподіване станеться, просто скажемо – ми більше не будемо зустрічатися. Без всяких пояснень. Щоб не було обід. А то можемо потім і не вітатися при зустрічах.

 - Навіть не казати про причину? - здивовано засмутилась жінка.

 - Так , мені здається, буде краще, - поцілував на прощання жінці

руку Влад.

 Через декілька днів він запропонував прогулятися у лісі.

 - Лише одягайтесь тепліше і взувайте чоботи. Ще лежить сніг.

 - У мене є відповідна куртка з теплим капюшоном.

 Він зробив бутерброди з ковбасою та твердим сиром. Взяв у

невеликий рюкзачок ножик, декілька яблук. Зустрілися на останній зупинці трамваю. Вона була рада такій прогулянці.

 - За роботою та внуками майже ніде не буваю. Дякую, що витягли мене на природу. Дивіться – он сорока стрекоче на дубі. Вона не любить, коли люди заважають їй виглядати якусь здобич. Дуже хочеться побачити білку. Вони такі проворні.

 - Знайдемо ялинку, під якою на землі погризені шишки, і там можемо зустріти цю лісову красуню. Зимою крім насіння шишок їм майже нічого їсти.

 Вони дійсно на окремій ялині, що розлого розташувалась на галявині, побачили руду спритну білку. Вона стрибала з гілки на гілку, ніби забавляла їх. Маленькі оченята випромінювали світло.

 - У лісі багато цікавого, - тихо промовив Влад, - лише потрібно придивитися, не поспішати. Знаєте, я недавно прочитав, що дерева тут спілкуються між собою. Навіть часто підтримують одне одного. Особливо піклуються про хворих дерев.

 - Невже може бути таке піклування? – вражено жінка.

 - Вони спілкуються за допомогою коріння. Навіть вологу подають деревам, що починають сохнути. Це ж живі організми. Звичайно, як і любе живе, вони досягають певного віку і відмирають. Але дуби ростуть віками. Тут є трьохсотлітній дуб. Ми зараз до нього не ідемо. По снігу важко іти. Обов’язково покажу іншим разом.

 Дивіться – нас наздоганяють лижники. Як справно і швидко вони біжать ковзанярським кроком. Раніше такого стилю у лижному спорті не було. А тепер є два види змагань. Звичайним стилем і ковзанярським. Він значно швидший. Але не так просто ним бігти.

 Лижники у різнокольорових спортивних костюмах ніби оживили зимній ліс. Стало якось веселіше.

 - Ви не замерзли? Давайте перекусимо. Я взяв бутерброди.

 - Я теж взяла. Є і термос з кавою, - дістала жінка з сумки.

 - Не думав, що у вашій сумці може поміститися термос.

 - Він же всього на пів літри, - мило посміхнулася Євгенія Миколаївна, наливаючи каву у кришку термоса. – Кава ще не остигла. І бутерброди не дуже охололи. Я їх закрутила плівкою. Якщо ви не проти, можемо зайти до ресторану, де працює мій випускник. Він постійно запрошує. А у мене завжди немає часу.

 - Зайдемо. Я гроші взяв, - погодився Влад.

 - Я теж взяла, - загадково посміхнулася жінка.

 У ресторані їх радо зустрів молодий чорнявий статний хлопець.

 - Це Григорій, один з найкращих моїх випускників, - познайомила Влада Євгенія Миколаївна.

 - У нас є окрема хатинка, де встановлено радіатор. Там тепло. Ідемо саме туди, – запропонував Григорій.

 У затишному приміщенні було дійсно тепло.

 - Що замовите, - привітно Григорій.

 - Салати і грамів двісті коньяку, - Влад, - ми не голодні.

 - Гришо, прошу, лише без фанатизму, - попросила жінка.

 Принесли якісь вичурні салати, коньяк. Вони посиділи у приємній бесіді з годинку. А коли прийшов час розраховуватися, Григорій приязно подивився на Євгенію Миколаївну:

 - Це за рахунок закладу. Я ніяк не міг дочекатися, коли

колишній куратор прийде оцінити мою роботу.

 - Гришо, мені сподобались салати і взагалі обстановка у вашому

ресторані. Думаю – навчання у технікумі, а потім у нашому інституті пішло тобі на користь.

 - Ми багато у вас навчились. Дуже вам вдячний. Приходьте

ще. Коли потепліє.

 - Євгеніє Миколаївно, мені незручно, що я не розрахувався. Так не звик. За все потрібно платити, - Влад.

 - У них вчора було розкішне весілля. Багато закусок і випивки

залишилося. Тому не хвилюйтесь. Я спеціально вам нічого не сказала. Ви могли зі своєю інтелігентністю і не піти сюди.

 Влад промовчав. Та подумки вирішив у такі не зовсім зручні ситуації більше не потрапляти.

 А в наступну зустріч у її затишній кімнаті вона поставила на стіл комп’ютер і ввімкнула музику. Полинули найкращі мелодії минулих років. «Ріо Ріта», «Утомленное солнце», «Брызги шампанского». Співали Анна Герман, Трошин, Кристалінська, П’єха, Магомаєв. Були і класичні твори.

 - Такі гарні записи. Самі записали з Інтернету? – Влад.

 - Син допоміг. Я лише підбирала, що мені подобається.

 - Недавно по телебаченню показували оперету «Циганський барон». А ще раніше – «Ескадрон гусар летучих». Там досить великий епізод про звільнення полковником Денисовим від наполеонівських французів Сичовки Смоленської губернії. Це батьківщина моєї дружини. У вас ці оперети не записані? Там надзвичайні мелодії. Артисти чудово виконують ролі.

 - Ці не записані. Та в Інтернеті є все, чого душа бажає. Давайте щось зараз пошукаємо і скачаємо.

 - Я ніколи не записував. Коли щось дуже потрібно, прошу внука прийти і записати. Ви, як і внук, будете з мене сміятися. Я Інтернетом користуюсь надзвичайно мало. Продивляюсь раз на тиждень погоду і електронну пошту. За весь час посилав декілька листів лише проректору по науці Софійського технічного університету в Болгарії. Плата ще за давньою акцією дуже низька.

 - Ви спілкуєтеся з Софією? – навіть не звернула уваги на «смішну» плату жінка.

 - Запропонував їм разом впровадити в Болгарії один зі своїх винаходів та прочитати для магістрів і аспірантів курс лекцій з композиційних конструкційних матеріалів. У мене з цих питань є цікаві теоретичні і практичні матеріали. Обіцяють запросити на два-три тижні десь у травні-червні.

 Вона розпитала у сусідки про день народження Влада і прийшла, як завжди, увечері з подарунком. Це була у коробочці гарна ручка з незвичним як на нього написом: «*Подвижному и активному, обаятельному, легкому в общении*».

 - Дякую дуже! Та я ж не відзначаю день народження. У мене

нічого такого і немає поставити на стіл, - знітився чоловік.

«Невже саме такої думки вона про мене? Рухливій і активний –

саме так. Це дякуючи суглобній гімнастиці Норбекова, яку щодня ранками давно радісно роблю. Але який же я «обаятелен»? Мені за сімдесят. Недавно дивився на своє фото у паспорті, зроблене чотирнадцять років тому. Перед захистом докторської дисертації. Нічого там гарного. Навпаки. Лисий, як коліно. Мішки під очима. Зморшки. Що вона у мені знайшла? Може у русі я виглядаю ще непогано? Рух - дійсно велика сила! Одному старому знайомому ще по експериментально-механічному заводу уже далеко за вісімдесят. Гіпертонік. Та щодня вранці і увечері робить прогулянки кілометрів по три-чотири. Каже – дуже допомагає. Особливо, коли ходити хоча б у середньому темпі. Краще – швидко. Чим я можу відповісти на таке відверте залицяння до мене? І чи маю я право подавати їй якусь надію? Жінки чекають від чоловіків ласкавих слів. А я боюсь щось їй сказати. Та відвертатися від неї не хочеться».

 - Я принесла голубці, смажену картоплю, помідори. Нам же

особливої закуски і не потрібно. Хліб у вас знайдеться?

 - Хліба завжди достатньо, хоч лікар наказав обмежити

вуглеводи, картоплю, алкоголь. «І жінок» - промайнуло якось жартівливо весело у голові. - Картоплі зовсім не вживаю. Сусіди дали осінню відро. Так тримаю її у підвалі. Ще більше пів відра є. А ось з хлібом і алкоголем ніяк обмежитись не виходить.

 - Бачу, як не виходить з алкоголем, - розсміялася приязно

приятелька, - ще з минулого разу ставите на стіл пів пляшки вина. Ніяк допити не можемо. Вино ж непогане.

 Давайте вип’ємо за ваше здоров’я! Радості і удачі вам у житті! У нашому віці це головне. Щоб діти і внуки вас любили та не приносили прикростей.

 Вони випили по бокалу вина і почалася звичайна у таких випадках розмова двох літніх людей.

 - Дітей ми виростили славних, - Влад. - Мають якийсь бізнес. До рук нам ніколи не заглядають. Надіються лише на себе. Побудувались. Виховують дітей. Зараз, коли по телебаченню постійно показують бойовики, а в Інтернеті - еротичні та порнографічні сайти, виховувати важко. Але у них непогано це виходить. Старший внук закінчив університет і працює програмістом. Одержує непогану зарплатню. Займався брейком. Зараз – качає силу. Від підлоги віджимається біля п’ятисот раз, на перекладині підтягується разів тридцять. Недавно забрав у мене двопудову гирю, якої я не торкався дуже давно і вона заіржавіла. Старша внучка навчається в університеті. Гарно малює. Уже була учасницею художньої виставки у Києві. Багато читає. Читати ж дітей зараз важко заставити. То мультфільми дивляться, то в Інтернеті сидять годинами. А внучка взяла у мене товстий том Достоєвського і уже прочитала. Розповіла про злочин Раскольнікова та його переживання перед судом. Твір важко читається. Особливо для недавньої школярки. А ще вона, як не дивно, захоплюється економічною літературою. Це під впливом батька, який керує фірмою. Хоче навчатися менеджменту. Дивлюсь на внуків і радію, що у них є такі можливості. Не обов’язково мати свій комп’ютер. Вони досить дорогі. Зараз багато комп’ютерних салонів. За невелику плату там можна попрацювати. Лише було б бажання. У селах школи підключені до Інтернету.

 - А моя внучка в десятому класі. Недавно у Варні виборола перше місце у якомусь конкурсі з танців. Така щаслива! Було біля сотні учасників. Розповідає – дуже напружені відбувалися змагання.

 - Вона з батьками їздила до Болгарії?

 - Ні. З подругою. Від молодіжного центру була ще одна учасниця і представник цього центру.

 - Добре, що був з ними дорослий. Дітей одних рано пускати за кордон. Все може статися. У Болгарії до росіян і взагалі до слов’ян відносяться надзвичайно доброзичливо. А ось по відношенню до туристів-ізраїльтян минулого року там відбувся терористичний акт. Загинуло шестеро осіб. Чи знайшли терористів, повідомлень не було.

 - Я дивилась повідомлення про це у Інтернеті. Там підірвали автобус. Автобус весь згорів. Злочинців розшукувала поліція Ізраїлю. Там, ніби, одні з найкращих у світі фахівці. Адже Ізраїль у стані майже безперервної війни з палестинцями. Поліція добре дресирована. Та розслідування не принесли ніякого результату.

 Давайте краще я вам розповім про дуже цікавий роман, який прочитала недавно. Автор – якийсь невідомий мені швед. Мова йде про молоду незамужню жінку. Вона потрапила у автомобільну катастрофу. Лежить в реанімації. Необхідно робити переливання крові. А потрібної групи немає. Несподівано свою кров запропонував один з лікарів. У медичній карточці не записали, хто був донором. Після одужання у ві сні жінка майже наяву побачила, що з нею відбувалося в лікарні. Пізнала лікаря. Пішла до лікарні віддячити. А лікар виїхав працювати за кордон. Та вдячна жінка так захопилася цим чоловіком, що через декілька років з великими труднощами знайшла його. Він зустрічався з іншою дівчиною. А коли побачив свою пацієнтку, зрозумів – це його доля. Їх поєднало велике кохання. Невже таке буває у житті?

 - Добре, що у них все так славно закінчилося. У романах часто

можна прочитати про трагічну любов. Недавно мені випадково у книжному магазині на очі попався роман Андрія Чайковського «Сагайдачний». Я, соромно навіть говорити, вперше почув про такого письменника. Прочитав анонс і вразився. Чайковський у дев’ятнадцятому столітті написав низку історичних творів і вважається відомим українським письменником. Він служив суддею у Західній Україні. Був противником соціал-демократів. Тому радянська влада про нього ніколи не згадувала. Написав дуже цікавий роман про одного з найвідоміших запорозьких гетьманів. Є навіть пісня про нього.

 *Попереду Сагайдачний.*

 *Веде своє військо,*

 *Військо запорізьке*

 *Необачний.*

Якщо любите історичну літературу, рекомендую почитати.

Сагайдачний керував декількома походами запорожців на Московію, Крим, Туреччину. Навіть спалив Синоп. Був важко поранений під Хотином, коли у критичні для Польщі часи польсько-запорожське військо розгромило значно чисельніше турецьке. Від рани і помер.

 - Ви так цікаво розповіли, що хочеться почитати.

 - Він був закоханий у дочку свого першого сотника, яку потім взяли у полон татари. Так її більше і не побачив.

 Перед Паскою, яка того року випала на початок травня, Євгенія Миколаївна поїхала до Москви. Там жили її родичі.

 Уже через день він відчув, що її не хватає у його житті.

 «Звик до самотності. До обіду на роботі. Після обіду годину-другу «адміральська година» - відпочинок. Потім попрацюю на комп’ютері до вечері. Вечеряю і вмикаю ТСН. Дивлюсь останні вісті і на завершення – кінофільм. Останнім часом показують «Червону капелу». Надзвичайно цікавий фільм про успішну групу радянських розвідників у роки Другої світової війни. Але ж ми стали спілкуватися з сусідкою. Раз-два на тиждень вечеряємо разом, часто телефонуємо один одному. З нею цікаво порозмовляти на любу тему. Тепер ось її не має і мої дні збідніли. Зателефонувати до Москви – немає номеру телефону. Та і незручно. Що подумають її родичі? Ми і не домовлялися про такі телефонні розмови. Сказала – приїде на Паску. А я хочу відвідати могилу матері у селі. Адже після Паски на Проводи піду до дружини. Там мають поставити пам’ятник. Бригада на цвинтарі затримує цю роботу. Напевне, із-за пізньої весни багато накопилося замовлень. Буду благати, щоб до Провід завершили. Прийдуть провідати сестри, діти, родичі, знайомі і могила повинна бути впорядкована. Інакше – соромно перед ними».

 Приїхав з села, а Євгенія Миколаївна уже вдома. Запросила до себе попробувати малинової настоянки.

 - Привезла з Москви. Побувала у підвалі сусіда родичів по дачі.

Підвал дуже гарно облаштований. Та саме головне – на полицях більше сотні пляшок різних настоянок. Він заливає лимон, калину, смородину, аґрус, чи ще якісь ягоди дешевою горілкою. Витримує деякий час і виходять надзвичайно багаті на вітаміни і смачні настоянки. Потрібно і мені самій робити. У нас на дачі у сина теж ростуть різні ягоди. Є вишня, черешня, аґрус, малина.

Подивіться, які гарні фото я там зробила. Уже занесені до

комп’ютера. Ось їх дача з різних боків. Альтанка, окремо сауна, садок. Як успішно на фото виглядають племінниця, її діти. У нас огород. Картопля, помідори, огірки, капуста, морква, буряки. Всю весну і літо приходиться обробляти. Бур’яни не встигаю полоти. Спина болить. А у них – одна підстрижена трава. Племінниця працює у якійсь багатій фірмі комерційним директором. Всяку городину та різні продукти привозять під замовлення.

 - Ви теж можете уже не працювати на огороді. Маєте добру

зарплатню, пенсію. Вам хватить. Дбайте про гарний настрій, здоров’я. Лише та людина здорова, яка постійно потужно працює над своїм оздоровленням. Поль Брегг пише, що одним із природних лікарів людини є оптимальне фізичне навантаження. Не перевантажуйтесь. Від праці потрібно одержувати насолоду. А наступний природний лікар – своєчасний якісний відпочинок. Хочу показати вам суглобну гімнастику академіка Норбекова. Надзвичайно ефективна. Єдина методика, що лікує остеохондроз. У мене було декілька випадків, коли болів то гомілковий суглоб, то колінний. Посилена гімнастика Норбекова – і все проходило.

 Вони разом зробили лише першу третину гімнастики. Для рук. Євгенія Миколаївна робила вправи старанно. Видно було, що їй сподобалось. Адже він бачив, що у неї проблема з руками. Гімнастика і масажі дуже потрібні.

 - Давайте скуштуємо чаю з малиновим варенням, - запропону-

вала приязно жінка, коли сіли відпочити.

 Вони того вечора ще довго розмовляли на різні теми. Він згадав, як пройшов до Московського Кремля з пляшкою коньяку у дипломаті. Не пускали. Він засунув пляшку за пасок під куртку і поліцаї пропустили. Вона сміялася і згадувала про відвідування Третяковської галереї та чудові картини видатних художників.

 Весна видалась напричуд гарною. Уже прилетіли солов’ї. Вони наперебій, змагаючись один з одним, витьохкували до ранку у наповненому рясною зеленню сквері навпроти. Вдень з-за гомінкого міста їх не було чутно. А ось темніло і королі пташиного співу заливалися, сміялись, плакали. Саме у такі зоряні солов’їні ночі люди стають значно ближче один до одного. Під спів цих птахів ніби не так страшно хлопцеві сказати, а дівчині трепетно почути давно нею очікуване і омріяне: «Я тебе кохаю».

 Стояли чудові травневі дні. Влад запропонував поїхати до Уманського дендропарку «Софіївка». Вона була там років тридцять тому. Уже й забула, що конкретно бачила. Лише залишилося загальне надзвичайно приємне враження.

* Дорогу, сказав знайомий, туди за зиму розбили. Тому поїдемо

автобусом. Перший відправляється дуже рано, о пів на шосту. Ви не проспите? - запитав з усмішкою.

* Я завжди просипаюсь рано. Росла у селі. Змалку з дорослими

дівчатами ходила рано-вранці на колгоспну ферму доїти корів. Тому звикла рано вставати. Зранку веселіше працюється. Дівчата такі соромливі історії постійно розповідали. До цього часу не забула. Колись вам переповім.

 Доїхали швидко. Ось і знаменита не лише на Україні «Софіївка». Уже біля центрального входу з колонами розквітлий бузок випромінював надзвичайний аромат. А далі – ще краще! Різноманітні екзотичні дерева, кущі. Скрізь розкішні квіти. Багато роз, лілій. Є навіть магнолії, що зазвичай ростуть на півдні. У парку статуї грецьких богів та богинь, гроти, низка ставків. Екскурсовод, низенька колишня вчителька років шести десяти п’яти, розповідала захоплено. Показувала з невеликого альбому фотографії визначних сановників того часу, Софії, графа Потоцького, їх синів. Та Влад помітив, що вона час від часу поглядала на Євгенію, яка була без обручки. А Влад свою і не думав знімати. Вони ж до того ішли позаду групи, часто фотографували один одного на фоні чудових видів парку. Екскурсовод зрозуміла – це коханці. І стала часто розповідати історію кохання Софії ніби для них одних. Євгенії він про це сказав лише по дорозі назад. Вона не надала факту особливого значення. А він розсудливо подумав: «У Євгенії багато знайомих. В інституті швидко узнають, що вона зустрічається з чоловіком. Не можу я допустити, щоб про неї хто-небудь подумав негарно. До РАГСу ми не підемо. Євгенія сказала – вона втратить досить значні пільги покійного чоловіка. Просто куплю їй обручку. Хай усі думають, що ми побралися. Тоді ніяких осудливих поглядів і думок не буде. Лише щоб не осудила моя дружина. Вона ж завжди поряд. Я кожного вечора і вранці кажу про любов до неї. Що у мене вона єдина. А тут - обручка для іншої! Не знаю, що й робити. Сказати про це Євгенії уже, напевне, пізно. Я ж час від часу зі сміхом кажу, що вона зустрічається з несерйозною людиною. Євгенія теж все переводить на сміх. Який, мов, їхав, таку ж здибав! Та сміх сміхом, а щось потрібно робити. Наші часті зустрічі зблизили нас. Потім буде для обох дуже болісно розлучатися. Якоїсь особливої любові я до неї не відчуваю. Не ті уже літа. Гострота і свіжість почуттів давно притупилась. А надзвичайна симпатія з’явилася. В ній подобається майже все. Обличчя, зачіска, ніжні руки, веселий погляд карих очей. Гарно одягається навіть вдома. При мені ніколи навіть халата не одягла. Ось лише чомусь постійно відводить погляд, опускає очі. Може щось приховує від мене? Чи соромиться? Потрібно якось при відповідних обставинах запитати. Недавно дала почитати «Еротичні повісті російських письменників» Чехова, О.Толстого. Соромно читати. Я так і не дочитав. Про щось натякає? Хоче більшої близькості? З поведінки не видно. Голова у мене іде кругом. Жив спокійно. Ні про яких жінок і не думав. І на тобі! Вляпався у таку халепу! Що робити? Тут ніхто не порадить і не зарадить. Розповім на ніч про все дружині. Вона давно чомусь мені не сниться. Звичайно, не схвалює. Коли щось не по ній, мовчати може довго. Поки не перепрошу.

 Сонечко, голубка моя сизокрила, я один довго жити не зможу. В голову лізуть різні думки, від яких важко позбутися. Одна розрада – комп’ютер, який колись ти мені подарувала на день народження. Пройшло майже сім років, а і тепер бачу, як у тебе світилися очі, коли передала мені в руки цей гарний ноут-бук. Сідаю до нього працювати і забуваю майже про все. За рік написав декілька повістей і роман. У Євгенії Миколаївни в ноут-буці музика. А у мене мої наукові та художні твори. Першу повість ти мені редагувала. Тепер – сам. Потім бачу помилки уже в надрукованій книжці».

 Одного вечора пішли на чудо-фонтан «Roshen». Фонтан працює майже два роки, а вони його не бачили. Дякуючи Петру Порошенку, безпосередньо на річці Південний Буг майже у центрі міста побудовано найкращий у Європі фонтан, на якому під світлову музику «танцюють» водяні струї. В одному з епізодів лунає танець маленьких лебедів з балету Чайковського «Лебедине озеро». Багато іншої прекрасної музики.

 Вони підійшли, коли уже зібралося чимало народу. Та місце

 для гарного спостерігання знайшли безпосередньо біля води. Лазерні промені з декількох ліхтарів значно прикрашували підсвічення води. Фонтан переливався, танцюючи під музику, усіма кольорами райдуги. Зачаровані глядачі майже не розмовляли. Потім із-за центрального мосту до фонтану дуже повільно полетіли повітряні червоні кулі-ліхтарі. Вони розгоралися над річкою. Долітали до фонтану і поступово згасали. Захоплені вигуки час від часу лунали у натовпі.

* Дякую, що ви мене сюди привели, - прихилилася до Влада

Євгенія Миколаївна, - я б сама не вибралась. Якось самому кудись ходити з дому зовсім не хочеться. У мене є гарні романи. Читаю перед сном. Навіть хвилююсь та переживаю за чиєсь кохання. Купила книги «Сто видатних коханок» і «Сто видатних коханців». Там є про що почитати! Навіть про знаменитого французького кардинала Ришельє написано. Він хоч і священик-інквізитор, а часто любив погратися з вродливими жінками.

* Може, неправду пишуть? Адже кардинал. На нього та його

поведінку дивилася уся паства.

* Написано дуже впевнено. А там хто його знає.
* Фальсифікаторів історії багато. Особливо любили викривляти

історію у радянські часи. Пушкін написав у поемі «Мазепа», що видатний семи десятирічний гетьман спокусив свою похресницю молоденьку дочку полковника Кочубея. Мов, з-за цього Кочубей не підтримав його у Полтавській битві, а перейшов на бік царя Петра Першого. І пішла гуляти ця брехня історичними книгами. Навіть у дисертаціях. В громадянську війну війська більшовиків під керівництвом полковника Муравьова громили у Києві і розстрілювали єврейське населення. А приписали ці погроми Симону Петлюрі. Прикладів можна навести цілу низку.

 Якось вони поїхали до Казятина у гості до подруги Алісії , з якою Євгенія Миколаївна разом довго працювала. Надзвичайно сподобалась окружна дорога у Калинівці.

 - Уміють же будувати! – похвалив Влад, - Їду зі швидкістю

сто двадцять кілометрів і хоча б що. Чудова дорога. А ось автотраса Київ-Одеса через рік після ЄВРО-2012 уже «попливла». Вклали величезні кошти! А може вкрали? Так же само з корейськими поїздами Хюндай. Виходять з ладу в наших умовах. Згодом повідомили – наш Крюківський завод виготовив такий же самий поїзд. Лише вдвічі дешевший! І замовкли. Закордонні замовлення для чиновників значно вигідніші. Там вони хабарі отримують величезні! Зараз китайці будуватимуть швидкісну залізницю Київ-Бориспіль. Щоб знову так не вийшло.

Алісія зустріла надзвичайно радісно. Вони з Євгенією телефону-

ють одна одній майже щодня. А бачаться рідко. Живе Алісія одна у старій материній хаті. Чоловік давно помер. Син виїхав до Росії. Має квартиру у місті та невеличку дачу. А хоче жити тут. Є огород. Та весь не засаджує. Немає уже сили. Грядки чудово оброблені. Жодної травинки. У хаті все пишно обставлено. Чистота. На столі гарна закуска. Євгенія і з собою дещо привезла. Але випивки вони не взяли. Владові пити не можна – їхати ж назад. Та Алісія «знайшла» почату пляшку коньяку.

 - Щоб пилося і моглося! – був перший тост Алісії. – І називайте мене просто Аля, - звернулася до Влада. – Мене так кличуть близькі друзі. Якщо ви друг Євгенії, значить і ми повинні з вами приятелювати. Не звертайте уваги на мої вислови. Нам з Євгенією є що згадати і веселого, і смутного. Та про смутне не будемо.

 Після другої чарки трохи розчервоніла Алісія згадала смішну історію про їх колишнього колегу по роботі Алекса.

 - Він був добре панікуватий. Якось я морозною зимою мала

їхати у відрядження і попросила у Алекса пижикову шапку. Вони тоді недавно увійшли в моду. Алекс нехотя дав поносити. Не міг відмовити. Адже наші робочі столи стояли навпроти. Він навіть один час впадав за мною. Та був низькорослим. Коли повернулася, жартома сказала, що шапку вкрали у готелі. Ви б побачили, як Алекс розгубився. Нижня губа відвисла, на очах сльози. Нічого вимовити не в змозі. За день декілька раз підходив і розпитував, як це сталося. Кажу – добре заснула у готелі. Прокинулась – шапки немає. Оглянула всі кутки. Навіть за шафою. Як корова язиком злизала. Запитала покоївку. Та – ніби якісь хлопці на ніч зупинялися і рано вранці виїхали. Грошей, кажу Алексу, на таку шапку у мене немає. Куплю звичайну армійську і віддам, щоб без шапки не ходив. Він скривився і мовчки кивнув головою. А наступного ранку принесла його дорогоцінну шапку. Кажу – пожартувала, хотіла ще поносити. Як він зрадів! Підстрибував до стелі. Але ще довгенько на мене дувся.

А якось, щоб посміятися, сказала, що виграла в лотерею десять

тисяч карбованців. Алекс тиждень просив продати цю лотерею. Гроші він якимись спекуляціями заробляв. А тратити боявся, щоб сусіди не запідозрили і не наслали міліцію. Ледве відчепилася від нього. Сказала – батько забрав лотерею. Так він років дав купляв лотереї кожен раз по дві-три пачки. А так нічого й не виграв.

 Посиділи вони у Алісії гарно. Вона розповіла сексуальний анекдот *«Кстати, о птичках»* іпросила приїжджати. А у них практично не було часу. Обоє ж працювали часто і по суботах.

 По дорозі назад Влад зупинився біля просторого лугу і показав рукою на великі плями розквітлого люпину, що надзвичайно барвисто виділялися на фоні зеленої густої трави.

- Такі славні різнокольорові квіти. Піду вам наріжу.

 - Шкода зрізати цю красу. Може не потрібно? – з жалем промовила зачарована Євгенія.

 - Вони ж незабаром перецвітуть. Хай покрасуються на вашому

столі. Невже не хочете?

 - Лише багато не зрізуйте. Інші люди теж хочуть помилуватися. Ви

звернули увагу лише на люпин. А тут же багато інших квітів. Он подалі високий з червоними квітами іван-чай. З іншого боку виглядають кувшинки. Хотілося б полежати біля цих квітів, подихати їх ароматом. Коли ще вирвемося на природу?

 - У вас незабаром відпустка. Кудись поїдемо. На море не хочете?

Можемо далеко не їхати. Ми раніше з дітьми майже кожного літа відпочивали у Затоці. Це п’ятдесят кілометрів від Одеси. Там прекрасні пісочні пляжі. З одного боку чисте море. З іншого – Дністровський лиман з лікувальними грязями.

 - Мені на сонці довго не можна, - з жалем Євгенія.

 - Тоді знайдемо щось інше. Ось поїду до Софійського технічного

університету. Почитаю там лекції для магістрів і аспірантів. Це займе зо два тижні. Тоді і відпочинемо разом.

 На рік дружині під час обіду Влад подарував усім гарно надрукований роман. Виступило зі спогадами декілька приятельок. Дружина була успішною, шанованою у місті людиною. Влад сказав, що могилка уже оформлена, і попросив присутніх по можливості побувати там.

 Євгенія теж була на роковинах. Та навіть жодного разу не глянула у бік Влада. Сиділа з опущеною головою.

 Наступного ранку вони з сином поїхали автомобілем до Софії. Син давно живе з родиною в Болгарії. Вивчив болгарську мову. Нормально працює. Дорогу він добре знає. Тому доїхали порівняно швидко, якщо не зважати на п’ять таможень, де по годині приходилося простоювати. Особливо повільно працювали на українській таможні, хоч співробітників було більше, ніж на інших.

 По дорозі поїли у «Мак Дональдзі» салат з капусти та хот-дог з куркою. Сік апельсиновий.

 За двісті п’ятдесят кілометрів до Софії почався сильний дощ. Дорога гарна. Але побачили дві автомобільні аварії. В одному місці автомобіль у кюветі, в іншому – авто лежало колесами догори. У дощову погоду не потрібно дуже швидко їхати. Авто заносить на дорозі. Влад не коментував і нічого не говорив сину, щоб не заважати зосередитись на управлінні авто.

 Пізно увечері були в Софії. Зайшли повечеряти до ресторану. Замовили м'ясні салати із зеленню та по бокалу червоного марочного вина. Син – устриці. Влад від устриць відмовився:

 - Ми їх в дитинстві ловили в ставку. Називали скайками.

 - То ж зовсім інше. Попробуй – ці непогані.

 Та Влад не хотів на них навіть дивитися.

 - Глянь, батьку, як відпочивають болгари, - звернув увагу син. - Сидять спокійно поодинці, чи вдвох, чи он там більшою компанією. Голосно не розмовляють. На столі пляшка-дві вина, або по бокалу. Закуски мало. Ведуть спокійно розмову. П’яних тут не побачиш. Чисто, прибрано. Офіціант обслуговує швидко і надзвичайно чемно. А на Україні навіть у центрі міста вечорами кожен третій добре випивший. Українці по кількості випитого алкоголю на першому місці у Європі. Нація спивається і влада нічого не робить, щоб виправити положення. Напевне, така ситуація її влаштовує. П’яний завжди задоволений, не лізе у політику.

 Вранці Влад зробив звичну гімнастику. Перемовив з Сонечком. Підлога у квартирі холодна. Схоже – паркет, чи дуже гарний ламінат. Квартира велика, трикімнатна на третьому поверсі. Два широких балкони. Підземний гараж на два автомобілі. Ліфт дуже тихий. А вода з кранів витікає зі свистом. Не відрегульовано. Електрочайник дуже шумить. Престижний район. Навпроти за огорожею посольство Південної Кореї. Неподалік вілла посла Росії. Вночі тихо. На роботу їдуть авто і мотоциклами десь з пів на шосту.

 Зателефонував Євгенії. Сказав, що доїхали добре. Хвилюватися не потрібно. Телефонував зі спеціально запрограмованого синового мобільного телефону, коли той побіг на ранішню розминку до парку. Сказав – більше не телефонуватиме. Дітям про зустрічі з Євгенією він ще нічого не розповідав. Надзвичайно боявся осуду. Не розповідав і сестрам дружини.

 Зателефонував дочці. Вона ще спить: «Сьогодні День Росії. Ми працюємо з росіянами і там вихідний».

 Надворі похмуро. Накрапає дощик. Гора навпроти вся у низьких сивих хмарах, чи у густому тумані.

 Поснідали чаєм з «Біологічен пчелен мед – липа». Так написано на банці. Мед дійсно смачний і пахне липовим цвітом.

 Поїхали з сином поміняли на леви двісті доларів. Потім син поспішив на роботу. Влад на таксі – до університету.

 Десь о десятій зайшов до декана машинобудівного факультету професора Валентина Райкова. Зустрілися як давні приємні знайомі. Випили з ним кави. Декан згадав, як колись проходив стажування у одному з найпрестижніших вузів Радянського Союзу - Московському Вищому технічному училищі МВТУ ім. Баумана.

 - Славні часи були. Мені ще й не виповнилося тридцять п’ять років. Два місяці у Москві. Нас було троє викладачів. Грошей на відрядження дали мало. Та ми майже рік вдома економили, знаючи, що у Москві є що подивитися. Погуляли гарно. Оглянули усі визначні місця. Побували на виставках, у ресторанах. В ресторані «Метрополь» попали у неприємну історію. Ледве відчепилися від двох дівчат, що ніби ненароком підсіли до нашого столику. Хтось з працівників навіть викликав міліцію. Прийшлося писати пояснення.

 - У МВТУ на кафедрі АМ-5 у мене є декілька знайомих, - підтримав Влад. – Я недавно був у Москві. Хотів зайти на кафедру подарувати свою останню монографію. Так не пустили. Іноземцям потрібно пару днів чекати перепустку. Один доцент вийшов на прохідну і ми з пів годинки порозмовляли. Раніше довгий час кафедру очолював відомий учений ливарник академік Баландін. На кафедрі було шість професорів. Зараз залишився один професор Рибкін. Зав кафедрою - доцент. Ніби пише докторську дисертацію. Дисертаційної ради по захисту дисертацій з ливарного виробництва у МВТУ тепер немає. Щоб захиститися в іншій раді, потрібно на хабарі не менше тридцяти тисяч доларів. Де їх взяти? Раніше студентів було три групи. У минулому році набрати лише половину. У ливарники ніхто іти не хоче. Приваблює лише диплом МВТУ. Вручив доценту монографію з написом: «Колективу славної кафедри АМ-5, куди у 1982 р. я не поступив до аспірантури, з побажаннями творчих успіхів і хороших студентів». Доцент прочитав і голосно розсміявся.

 - А ви де захищали докторську? - зацікавлено Райков.

 - У Петербургському політехнічному, - Влад.

 - Так, важкі зараз часи, - декан, - ми поки що на машинобудівні спеціальності студентів набираємо. Але, звичайно,, не найкращих. Молодь хоче набувати більш престижних, на їх погляд, професій. Недавно ми ввели нову спеціальність - композитні конструкції в машинах. Ваші лекції про композиційні матеріали будуть надзвичайно доречними.

 Об одинадцятій, як і було домовлено по Ітернету раніше, декан представив Влада студентам. Велика гарна світла аудиторія. За одним зі столів спереду сидять двоє чоловіків років сорока-п’ятдесяти. «Здається, викладачі? Чому б ні. Теми лекцій я віддав декану ще взимку. Викладачі зацікавились». Присутні встали і оплесками зустріли слова декана:

* Представляю вам академіка з України, який люб’язно

запропонував прочитати вам курс лекцій з найсучаснішого матеріалознавства. Надіюсь - вони збагатять ваші знання.

 Через декілька хвилин Валентин уже читав російською мовою першу лекцію. На самому початку показав свою останню солідну монографію, де викладено майже усі теми занять. З великою кількістю слайдів та за допомогою мультимедійного проектора, яким керував лаборант, читалося легко. На слайдах схеми, таблиці, графіки, формули. В аудиторії магістри та аспіранти. Більше восьми десятків осіб. Тут зібрали два потоки. В основному хлопці. Дівчат всього декілька. Слухають надзвичайно уважно. Конспектують. Все аудиторії зрозуміло. В кінці лекції багато запитань. Запитання дуже коректні. Російською мовою вільно володіють не всі. Тому один зі студентів старанно перекладав. Того дня було ще дві лекції у цьому ж потоці. Їм такого матеріалу раніше не читали. Наприклад, про композиційність будови спеціальних чавунів ніхто і не здогадувався. Або математичність обгрунтування дифузії легуючих матеріалів у залізо-вуглецевих сплавах. Поляризація елементів у твердих розчинах. Десь щось ніби колись про ці речі чули. Але у розрізнених дисциплінах на різних курсах навчання. Тут же була фізична хімія, фізика твердого тіла, дифузія у розчинах, наука про тертя тріботехніка. Спеціальності «ливарне виробництво» в університеті немає. Таких фахівців готують у коледжах. Прийшлося дещо елементарне розповісти і з цієї області.

 Один студент запитав, як працюється ученим в Україні. Відверто відповів – дуже важко ученим. Адже фундаментальні дослідження майже не фінансуються. А заводи машино-, приладобудування, радіоелектроніки працюють на 5-15% потужності у кращому випадку. Господарчих наукових угод, дослідно-конструкторських робіт, галузевих науково-дослідних робіт немає. Коли практично відсутні нові впровадження у промисловості – немає грошей на розвиток науки. Більшість академічних науково-дослідних інститутів майже не працюють. Недавно він побував у інституті електрозварювання Патона. Так пусті лабораторії. Президент Національної Академії Наук Євген Патон коштів навіть для роботи інституту імені його батька Бориса Патона не може знайти. Подумав: «Патону дев’яносто п’ять років. Старезний дідуган! Який з нього президент? Тому така й геронтологічна наука». Всі нові наукові розробки разом з ученими «тікають» за кордон. Ізраїль будує найновіші танки за вкраденими українськими новаціями. А коли Україна хотіла поставити не такі уже й нові радіолокатори одній з африканських країн, Західна Європа підняла несусвітній гомін.

 Наступного дня знову три пари лекцій. Після обіду син запросив на свою фірму. У офісі працюють троє. Дімон з Сімферополя в Болгарії уже п’ятнадцять років. Ще один – болгарин. Російську розуміє, але не розмовляє. Скрізь на підлозі у картонних коробках якісь прилади, блоки, невеликі мотки кабелів. Виробництво десь у цеху. Постійно відбуваються спокійні телефонні перемовини. В основному болгарською та англійською мовами. Виставляють рахунки, перемовляють з постачальниками комплектуючих, з оптовими покупцями, друкують на принтері фактури. Видно, робота давно налагоджена.

* Тут ніхто тебе не шарпає і не витискає хабарі, як на Україні.

Заплатив податки і ніяких перевіряючих роками не побачиш. Адже всю роботу та фінансові потоки можна проконтролювати по Інтернету. Усі працюють легально. При нелегальній роботі можна швидко потрапити за грати, - розповідав син.

* Чому ж у нас немає таких умов? – не розумів Влад.
* Тому що верхівка розкрадає країну. А за нею – усі чиновники.

Влад у минулий приїзд жартома хотів запросити до оперного

театру секретарку проректора Росіту Маркову, миловидну худорляву чорнявку. Тепер узнав – театр працює лише у п’ятницю, суботу і неділю. Напевне, у інші дні зовсім мало бажаючих відвідати вистави. А вони з сином у п’ятницю після обіду запланували поїхати на море. Тому до Маркової не заходив і до театру не запросив.

 У п’ятницю остання лекція і залік. На початку лекції до аудиторії зайшов декан енергетичного факультету і люб’язно попросив з понеділка прочитати курс лекцій і у них. Влад погодився.

 Залік пройшов спокійно. Два магістри не склали. Не відповіли на жодне з трьох запитань. Здається, вони не відвідували лекції. Влад сказав – почитайте ще конспекти і приходьте у понеділок.

* В Інтернеті можна щось знайти? - запитав патлатий магістр.
* Ні. Можете попросити у декана мою монографію. Там все є.
* Монографія англійською мовою? – з надією юнак.
* Російською. Ви ж розмовляєте російською.
* Читаю дуже повільно.
* Тоді у вас один вихід – конспект, - заспокоїв академік. – Там

багато схем, таблиць, графіків. Ви все зрозумієте. У мене перша пара на енергетичному. Буду чекати вас у аудиторії за пів години до

лекції. Що буде не ясно, приходьте, проконсультую.

* Дякую! – зразу повеселів хлопець.

Секретарка деканату факультету машинобудування, коли

Влад здавав відомості щодо заліку, подякувала і сказала – кошти за прочитані лекції можна отримати зараз у касі університету в головному корпусі на першому поверсі. Академік щиро здивувався, але промовчав.

 «У нас видали б ці кошти у наступному місяці. А тут – зразу ж. Європа!» - подумав весело.

 Грошей одержав хоч і небагато, та вдвічі більше, ніж розраховував. Видно з-за того, що об’єднані потоки слухачів рахували окремо. Ніби прочитав вдвічі більше лекцій. Надіявся ще трохи заробити на енергетичному факультеті.

 Та не так сталося, як гадалося.

По обіді Влад, чекаючи на сина, довгенько оглядав центр

Софії. Широкі проспекти, багато зелені, парків, скверів. Посаджені липи, акації, платани. Скрізь чистота. Автомобілі на тротуарах не стоять. Парковка дуже строга. Ніяких пробок немає. Місто широке, розлоге. Нові будівлі гармонійно вписуються у старі споруди.

 Розкішний народний театр імені Івана Вазова. Будинок парламенту, довгим амфітеатром будинок уряду. На широкій площі величезний якоїсь стародавньої архітектури ледь не десятиповерховий православний собор. Недалеко високо на коні пам’ятник російському царю-освободителю болгар Олександру Другому. Головний проспект царя-освободителя. В кінці проспекту старовинна будівля Софійського університету. Абстрактної архітектури будинок Представництва Європейського Союзу. Більшість доріг викладені різнокольоровою тротуарною плиткою.

 Накрапає дощик. Софія лежить між горами. На горах важкі хмари і вершин не видно. Та місто світле, радісне. Похмурості майже не відчувається. Навіть під дощиком люди не поспішають. Не біжать, як у нас, на трамваї-тролейбуси. Розважливі, впевнені.

 До моря майже чотириста кілометрів. Гарна дорога. Авто не так багато, як очікував Влад. Зупинилися біля супермаркету. Купили за телефонною порадою невістки іграшку від дідуся та рисову суміш малій внучці.

* Більшість фірм працюють і в суботу. Вихідних і свят, порівняно з

Україною, зовсім мало. Всі працюють напружено. Болгарія – бідна країна Євросоюзу. Та середня зарплатня вдвічі більша від української. Продукти дуже дешеві. Дорогий природний газ і електроенергія.

 Дощ посилився. В одному місці у кюветі лежала на даху перевернута довга автомобільна фура. Біля неї нікого не було.

* Близько їхав до обочини і, видно, занесло, - з сумом син.

Влад згадав, як три дні тому теж в дощ по дорозі на Софію бачив

дві автомобільні аварії

 Кілометрів за п’ятдесят до моря дощ припинився. Незабаром виглянуло сонце і природа заграла різнокольоровими барвами. Навколо буяли стиглі хліба, зеленіла кукурудза, соняшники, на багатогектарних площах достигав прекрасно доглянутий виноград. Жнива ось-ось мали початися.

* Болгарія – сільськогосподарська країна. Славна своїми

баштанами, городництвом, садівництвом. Останніми десятиріччями стрімко розвивається туризм. Влітку на пляжах «Сонячний берег», «Золоті піски», у Варні, Бургасі, багатьох інших містах і містечках відпочивають сотні тисяч німців, шведів, британців. Та особливо багато росіян, українців. Тут не так жарко, як у Єгипті, Туреччині. Море чисте. Та й значно дешевше. Побачиш, скільки кемпінгів прямо біля моря, - розповідав син. – Для хорошого проживання одна з найкращих країн Європи. Мова близька до російської. Дочка Настя у дитячому садочку за рік майже вільно володіє болгарською.

* А мені добре на Україні. Там мої родичі, друзі, знайомі. Там

наша мама. Від неї нікуди не поїду, - спокійно Влад. – Ось проведу заняття в університеті, щоб поновити у пам’яті основні положення докторської дисертації, і повернусь додому. Почасовику в університеті платять мало. А іти викладати постійно уже не хочеться. Двадцять три роки на викладацькій роботі далися взнаки.

* Ти працюєш над своїм здоров’ям за методиками академіка

Норбекова, Поля Брегга, Фролова. Можеш поширювати ці методики серед населення. Дуже благодатна робота, - радив син.

* Сусідам давно раджу. Та мало хто цікавиться. Не дуже вірять у

ці методики. Різні «цілителі» та «екстрасенси» народ стільки дурили і продовжують дурити, що люди зневірилися. Недавно спостерігав, як біля залізничного вокзалу дві циганки середнього віку пропонували погадати то одному молодику, то іншому. Майже хапали за руки. Жоден не зупинився. До мене з пропозицією не звернулись. Навіть погляди відвели.

* Видно, боялися, що можеш сказати щось образливе. Вони

добре знають психологію людей. На цьому і грають.

- А ось повертаємо з автотраси і до нашого кемпінгу, - син, -

доїхали майже за чотири години. Дружина і діти зачекались. Їжджу до них кожні вихідні, і щоразу зустрічають на порозі.

* Наймолодша внучка підросла? – з надією Влад.
* Зараз сам побачиш. Дружина годує груддю. Та уже

здоровенька. Не хватає молока. Підгодовуємо різними сумішами.

 Величний яскравий кемпінг на березі мальовничої морської затоки. Різнокольорові житлові три-п’ятиповерхові будівлі по периметру без проходів між ними. Одні ворота. Тому заїхати і зайти можна лише через ці ворота. Охорона і рецепшен на вході. В середині все в зелені.

* Тут біля восьмисот квартир. Влітку всі заповнені. Більшість

квартир викуплені. Частина - здаються відпочиваючим. Свій водопровід, каналізація. Два великі басейни.

Настуся і невістка зустрічали їх надворі і радісно кинулися на

шию. Дідусь поцілував Настусю, потім – невістку.

- Ледве дочекались, - невістка, - йшов невеликий дощ і ми

думали, що ви затримаєтеся.

* Татусю, що мені привіз? – Настуся заглядала у вічі батькові.
* Дідусь ось з України привіз «від зайчика».

Влад дістав з рюкзака куплену для Настусі велику книжку

віршів Чуковського, для маля – яскраву іграшку. Невістці подав плитки шоколаду та цукерки «Roshen».

* Це з нашого міста. Порошенко недавно побудував нову

кондитерську фабрику. Біля двох тисяч працюючих. Люди надзвичайно задоволені. За останні двадцять років у місті побудовано перше нове потужне підприємство. На виборах до Верховної Ради за Порошенка проголосували біля 70% виборців. А ще ось наші черешні. Думав – не довезу. Адже жарко.

 Настуся зразу ж почала читати гарно ілюстровані книжку. Щось трохи перекусили і син з внучкою відвели Влада недалеко до окремої квартири. Чиста двокімнатка на третьому поверсі. Холодильник, телевізор, кондиціонер. Великий балкон. Гаряча і холодна вода. Що ще потрібно.

* Велосипед у вас є? – запитав батько з надією. – Хотілося б

ранками проїхатися по свіжому повітрю вздовж моря.

* Зараз приведу, - усміхнувся син, - у нас є для кожного. Старша

Марія на заняттях в університеті. Поїздиш на її велику. Що потрібно – приходь, або телефонуй. Сестра дала тобі болгарську «сімку»?

* Так. Я її уже вставив. Дала не тільки картку, а ще й трохи

грошей левів. Потрібно буде щось їй купити.

* Повернемося до Софії і там купимо. Ти ж звідти

повертатимешся додому?

* Звичайно. З понеділка три дні лекцій і все.

 Увечері біля кемпінгу подивився на захід сонця. Воно ласкаво, як

завжди останніми роками вранці і увечері, посилало йому привітні життєдайні промені. Попросив Сонечко приглянути за дружиною. Чомусь був впевнений - більше Там приглянути нікому

 Коли почав виймати речі з рюкзака, щоб трохи повечеряти, з гіркотою побачив – забув у машині сумочку з документами та грішми, яку у дорозі поклав під ноги. Було уже біля двадцять третьої години і турбувати сина не захотів. Був впевнений – до машини ніхто не забереться. А природа таким чином уже послала йому перший сигнал про наступні неприємності. Він якось не звернув на це особливої уваги. Хоча знав давно – до таких сигналів потрібно відноситись з великою повагою і бути завжди насторожі.

 Вранці прокинувся рано. Та до жалю на схід Сонечка запізнився. Воно уже освітлювало протилежні будівлі. На небі хмар майже не було. Погода обіцяла бути гарною.

 Звично зробив суглобну гімнастику. Забув зробити вправи для очей. Адже очам теж потрібні постійні вправи. Інакше м’язи починають слабнути і людина з роками погано бачить.

 А в голові прокручувалися події обіду на рік смерті дружини. Чи все було добре організовано? Чи не забув чогось? Раз десять продумував, що сказати людям під час обіду. Та було важко зосередитися і до кінця всього не сказав. Дружина дуже багато допомогла йому з підготовкою дисертацій. Без її постійної підтримки і допомоги могло нічого не вийти. Адже потрібно було постійно відриватися від родини у багато чисельні поїздки як до бібліотек у Києві, Москві, так і на заводи для впровадження винаходів. Всі турботи про дітей лягли на її плечі. Дітей вони надзвичайно любили і виховали їх достойними людьми. Саме головне – самостійними і добрими. Та син якось сказав – не навчили жити у майбутніх своїх родинах. Тепер вони, мов, самотужки опановують цю важку науку. Ось дочка, мов, ніяк не відпустить внука на «самостійні хліба», тримає біля себе. Виховала його «материним синочком», нерішучим. Влад заперечував – внук майже сам будує будинок на купленій ділянці. Там великий обсяг роботи з покриттям стін «короїдом». А стелю і перестінки монтувати з гіпсокартону. Не просто. Ніхто внуку, як це робити, майже не показував. Працює впевнено. Керує під час робіт дідусем. Трудолюбивий. І не всім же бути бізнесменами. Адже це дуже непросто. Буде працювати системним адміністратором. Дуже достойна робота. Внук недавно привів до себе додому дівчину, з якою зустрічався більше двох років. Вирішили жити разом поки що у громадському шлюбі. Так зараз поступає багато молоді. Адже більше половини шлюбів розпадається у перший же рік шлюбного життя. Великої любові Влад там чомусь не бачив. Можливо, молоді це не виставляють на показ. Та не всім дано випробувати таке кохання, як було у них з покійною дружиною. Зрозуміло, всі родичі хочуть бачити старшого внука дуже успішним. У сина ось три дочки і він завидує сестрі, що у тої синок. У самого не вийшло. Та він своїх дочечок дуже любить. Марії до Голландії телефонує декілька раз на день. Дуже про неї турбується. Вона ж на першому курсі. Випитує про навчання, побут. Радить, як поступати в тій, чи іншій ситуації. Дуже хвилюється, щоб дочка була пристосована до життя, не надіялась на інших і на майбутнього чоловіка. Невідомо ж, за кого вийде заміж, чи буде щаслива у шлюбі. Тому самостійно повинна завжди влаштуватися у житті. Так він її і направляє. Дуже багато з нею працює. Внучка стала останнім часом це розуміти. Уже не дитина. Вісімнадцятий рік.

 Поснідав супом з привезеною «Мівіною». Випив чаю з цукеркою. Десь о дев’ятій годині пішов за сумочкою з документами. Настуся зразу ж йому без слів простягла.

* Дідуню, підемо прогуляємося до моря, - попросила внучка.

Вони взяли сачок, щоб половити метеликів і вийшли за межі

кемпінга. Тут гарна зона для прогулянок. Підстрижена трава, квіти вздовж огорожі. «Сімейні» червоні троянди піднімаються на паркан. Далі – різноманітні польові квіти. Стояв чудовий літній ранок. Світло синє море було спокійне. Лише чувся клекіт чайок. Поряд до причалу притято декілька катерів, невеличкий теплохід.

 Метеликів різноманітних чимало. Та особливо багато білих. Вони сідають на квіти і шукають нектар. Внучка з веселим сміхом сачком їх ловити. Не завжди встигає за метеликами. Та декілька уже в сачку.

 - Пальцями метелика бери дуже обережно, - наставляв дідусь, -

відірвеш крильце і метелик загине.

 Внучка потримала метелика, подивилася йому у вічі і випустила. Той грайливо полетів далі займатися своїми справами.

 Потім почали розглядати польові квіти.

- Дивись, Настусю, які вони гарні. Пелюстки такі ніжні-ніжні. А в

середині тичинки і пестик. Там глибше – трошки рідини. Це солодкий нектар, по який прилітають бджоли та метелики. Бджоли з нього роблять мед. Крім того, бджоли та інші комахи на своїх лапках переносять з квітки на квітку пилок. Квітки запилюються і тоді зароджується насіння, чи згодом ближче до осені виростає ягідка.

* Мама купила недавно банку меду. Так це бджілки наносили?
* Звичайно, бджілки. Вони носять нектар до вулика з ранку до

вечора. Потрібно наносити дуже багато нектару, щоб потім медом ласували такі дітки, як ти. Ось восени підеш до школи і там тобі про все це буде розповідати вчителька.

 Вони спустилися на причал. На невеликій палубі риболовецького катера розвішані сітки для лову риби. У чистій воді досить великі зграйки малих рибок.

* Дідуню, наловимо рибок і засмажимо матері з батьком, -

внучка, - батьки люблять смажену рибу.

* Попробуємо, доню. Та сачок досить великий. Швидко у воду

не зануриш.

Як вони не старалися зловити сачком хоч одну рибку – не

вийшло. Рибки спритно втікали, лише сачок занурювався у воду. Внучка мало не заплакала. Та дідусь заспокоїв.

* Зараз підемо і нарвемо мамі польових квітів. Вона буде дуже

рада. А рибок потрібно ловити на вудочку. У батька є?

* Батько весь час на роботі у Софії. Часу на рибок не має. Купить

в магазині і засмажить увечері. Чи поїмо у кафе.

 Несподівано підбігла невелика собачка з пасочком на шиї. Внучка аж підскочила. Собачка хотіла лизнути її за руку. А внучка відверталася від неї. Влад заспокоював дитину. Але та чомусь надзвичайно лякалась собачки, яка навіть не гавкала, а лише бігала навколо та стрибала до обличчя. Внучка різко відверталась, відстрибувала, піднімала руки. Заплакала, коли собачка лизнула у ніс. Мало не впала у воду. Тому Влад взяв її за руку. Трохи заспокоїв. Вони спішно залишило причал. Забули сачок і дідусь на ним вертався з пів дороги.

 Влад допоміг внучці нарвати різноманітних квітів «для мами і для батька» і вони радісно повернулися до кемпінгу. А тут і батьки везуть маленьку у колясочці. Настуся з радістю подала матері гарний букет. Невістка поцілувала дочку, посміхнулася і з вдячність глянула свекрові у вічі.

 Потім дідусь з внучкою взяли велосипеди і з дозволу батьків разом поїхали до недалекого селища Ахелой купити продуктів. На велику внучка їде добре, та виляє по дорозі і чомусь поспішає. Прийшлося весь час її притримувати.

* Тримайся правого боку. Бачиш, назустріч їде автомашина. І не

поспішай. Їдь повільно. Уже жарко і ми стомимось.

Купили в магазині помідорів, огірків, абрикос, винограду, якогось

печива. Внучка погойдалася поряд на гойдалці, попили у кафе чаю і неспішно повернулись додому. Подивилися разом у планшеті мульт-фільм про ельфів та почитали привезеного Владом «Містера Твістера». Вірші Чуковського та яскраві малюнки сподобались.

 Розповів невістці про роман спогадів «Квіти матері».

* Чому не назвали у романі справжнє ім’я мами?
* Щоб читали і не знали, про кого написано. Родичі і близькі

люди, знаючи про наше життя, здогадаються, а стороннім ні до чого. Може комусь щось не сподобається. Не хочу, щоб дружину згадували без поваги. Це для багатьох буде звичайний художній твір. Прочитаєш, коли матимеш час.

 Якщо зможете, подивіться сьогодні по телебаченню дуже цікавий фільм «Статский советник» з чудовим актором Меньшиковим. В болгарському телебаченні є одна російська програма. Там постійно транслюють і новини з Росії.

* Дякую. Та ми телебачення майже ніколи не дивимося. Діти

весь час забирають.

Син дав потримати малесеньку внучку.

* Я боюсь навіть на неї дихнути, - в бік сказав Влад, - вона мені

 посміхається. Дивись, я твій дідусь. Тепер мене будеш знати.

 Вранці Влад поїхав велосипедом до Ахелою купити капусти, кислого молока, хліба. Їхав, як завжди, повільно тротуаром. Центральна дорога вузька і постійно зайнята автомобілями. Несподівано перед ним виникла жінка. Влад чомусь не зупинився, а виїхав на дорогу. Хотів перестрибнути високий бордюр. Переднє колесо не дострибнуло і Влад зі всього маху упав разом з велосипедом на бордюр. Дуже вдарився. Біль був ніби не сильний. Ще лежачи побачив – кровоточать ранки на кисті та плечі правої руки, на правому коліні. Болять ребра. «Хоча б не було переломів. Ніби рука діє нормально», - подумав. Та зразу ж підхопився, сів на велосипед і поїхав далі. Ще заїхав до магазину. Купив продукти. Одягаючи на плечі рюкзачок, уже відчув – права рука слухається погано. «Пройде! Саме головне – перелому не відчувається. Ударився об гострий край. Якби упав на площину, то наслідки могли б бути легші. Це мене доля карає за те, що спілкуюсь з Євгенією. Вчора, коли їхали з Настусею, вона упала. Трохи здерла колінце. Сьогодні – я. Парний випадок».

 Повернувся до кемпінгу. Залив ранки перекисом водню, який привіз з собою. Зробив капустяний салат з огірками та помідорами. Поснідав. «Купатися і на сонце не піду. Посилюється біль у правій руці та ребрах. Полежу у кімнаті. Повинно стати легше. Під вечір поїдемо з сином до Софії. Адже завтра три лекції. Перша тема: «Термодинаміка і мікроліквації у твердих розчинах». Писати трохи важко. Болить вище ліктя рука. Але ж пишу. Думаю – за день-два минуться ці болі. Напевне, дружина на мене гнівається за Євгенію. Вона ж завжди поряд зі мною. Звичайно, гнівається. Вчора у «Статскому советнику» молода вродлива власниця дому розпусти, що за вказівкою коханця-поліцейського князя Пожарського «допомагала» бойовикам-есерам, сказала:

* Коханців може бути багато, а любов – одна!

 Ось і у мене одна любов – моя дружина. Ластівко моя, не гнівайся на мене за Євгенію. Вона мені ніколи тебе не замінить. Я Євгенії сказав про це уже декілька раз. І в романі вона прочитала. Привіз сюди з собою книгу «Рози матері». Вона стоїть переді мною на кріслі і ти, Сонечко моє, дивишся на мене. Кожний ранок цілую тебе!»

 Перед обідом болі у руці і правому боку стали сильнішими. Дуже важко лягати та вставати. При повному вдиханні болить дуже, але терпимо. Переломів не відчувається. Сильний удар. Синові поки що Влад вирішив не телефонувати. Та прийдеться сказати.

 «Це сталось тому, що останні місяць-два було все добре. Навіть обеліск та мармурову огорожу на могилі дружини удалося поставити вчасно. Діти на рік прийшли з букетами лілій, любимими квітами матері – а там все зроблено. І величний кошик з ліліями та трояндами я поставив. Рік відзначили обідом без всяких негараздів. А у житті завжди то біла смуга, то чорна. Я і чекав якихось негараздів. Ось вони і сталися».

 А болі все сильніші. Влад зателефонував синові. Той прийшов один, без внучки. Валентин розповів про прикре падіння.

 - Чому ти зразу нічого не сказав? Може переломи? Ранки ніби затяглися. Потрібно негайно поїхати до лікарні, зробити рентген. Може, мазі якісь купити?

 - Не поїдемо. Переломів, відчуваю, немає. Але читати лекції не зможу. Навіть сідати на стілець важко. Лягаю і встаю з криками від болю. Повернутись на інший бік не можу. З тобою до Софії уже не повертатимусь. Десь завтра з Варни поїду автобусом додому.

 - Ти полежи день-два. Тобі зараз буде важко їхати. Мені ж завтра з ранку потрібно бути у Софії. Можу тобі зараз замовити квиток на четвер. Виїзд о чотирнадцятій годині. До Варни звідси сто кілометрів. Автобуси туди ходять часто.

 Син зателефонував до Варни. Там прийняли замовлення. Попросили за добу підтвердити виїзд.

* Ось тобі телефони фірми у Варні. Зателефонуєш туди зранку і

скажеш, що виїжджаєш. Щось тобі принести їсти?

* Дякую. Я закупив усе на два дні. Навіть води дистильованої.

Прошу тебе – нікому не кажи про моє падіння. Навіть дружині. А то стануть хвилюватися, телефонувати, співчувати. Скоро минеться.

* Добре. Я ще тут побуду години три. Щось потрібно –

телефонуй. Відключиш електроенергію. Ключ від квартири віддаси моїм. Велосипед тут залишиться. Більше лежи.

 Влад вийшов на балкон. Погрівся трохи на сонці, яке добре припікало. Та легенький вітерець приносив прохолоду. Звично поспати годинку після обіду чомусь не хотілось. Напевне, з-за болю. Та й стрес, звичайно, невеликий був.

 Підігрів у електрочайнику і поставив біля ліжка воду. А то був не впевнений, що почуватиме себе краще надалі.

 «Потрібно налаштовуватись на краще. Постійно тримати посмішку і впевненість, що все незабаром минеться», - намагався якось підбадьорити себе Влад, згадавши відому українську оптимістичну усмішку: «Якось воно буде, тому що ніколи так не буває, щоб якось воно не було».

 Ледве ліг на ліжко. Адже при ляганні стискаються м’язи грудної клітки. Відчувався дуже сильний біль. Правою рукою обпертись не міг. Ледве знайшов зручне положення, у якому найменше боліли рука і ребра. Трохи ніби поспав, чи просто на декілька хвилин відключився і ніби задрімав.

 Біля п’ятої години, коли спала спека, вирішив прогулятись. «Необхідно потроху розминатися, а то невідомо, як почуватимусь надалі. Ходити можу. А ось підняти руку та дихати важко».

 Пішов на дальній пляж за межами кемпінгу, де минулого літа купався і загорав. Зайшов нижче колін до прохолодної води. Тіло напряглося і почало боліти. Крім того, не хотілось мочити ранки. Потрібно було вранці покупатися. Та потягло на дальній базарчик , про який розповіла дочка, якомога раніше. Там ніби усі овочі значно дешевші. А на тому базарчику на околиці містечка були зачинені усі ятки. Нікого не було. З Настусею вчора поїздили гарно. А це, не маючи гарної підготовки з їзди на велосипеді, вирішив перескочити бордюр. З осені, коли почалося серцебиття, на велосипед не сідав. Тому і не розрахував свої сили. Поряд з пляжем посидів на бетонних блоках. Довго спостерігав за білими чайками та сірими альбатросами, які кружляли з кигиканням над бухтою. Вони надзвичайно спритні в полюванні за рибою. Каменем кидаються з висоти вниз. Пірнають у воду на дві-три секунди і зі здобиччю у дзьобі знову піднімаються догори. Проковтнувши рибину, кружляють і виглядають здобич у прозорій воді. Бухта мілка і все проглядається до дна. Самки порівняно невеликі, спритні. Літають швидко. А самці в два рази більші. Крутять кола над водою повільно. До води кидаються значно рідше. Їх набагато менше від самок.

 Парасольок-грибків на пляжі ще немає. Адже початок червня. Діти навчаються у навчальних закладах. Ось з першого липня пляжі будуть заповнені дітьми і дорослими. Пісок чистий, помитий недавніми штормами. На березі багато викинутих хвилями світло зелених водоростей, ракушок, мілких різнокольорових камінців. Подалі на камінні два рибалки з вудками. Та не видно, щоб вони щось вловили. В морі якийсь чоловічок у масці та ластах пірнає з надувного човна. Час від часу виринає і щось кладе до зеленої сітки. Напевне, ловить скайки, чи якусь іншу живність.

 По дорозі до кемпінгу нарвав польових квітів. Синіх, що цвіли «ялиночкою» та ромашок. Завжди раніше, коли ранками бігав з собачкою, приносив дружині хоча б одну квіточку. Це значно поліпшувало настрій обох. Букети дарував рідко. По святах. На дні народження дітей, ювілеї. Тепер дуже жалкував, що так мало приносив їй букетів. І зараз часто носив їх на могилку. Квіти надзвичайно радують жінок. Він це давно знав. Та колись було обмаль грошей. А згодом не надавав цьому особливого значення. Але все таки приносив дружині.

 Поставив букет у стакан з водою. Хай дружина порадується зараз.

 Увечері зайшов провідати син. Він вирішив залишитися ще на декілька днів. Напевне, із-за батька.

* Побудь і ти з нами. Трохи заспокоїшся. Свіже морське

повітря. Ніяких турбот. А що будеш робити у місті? Лежати весь день в кімнаті? Там же тепер теж жарко. А тут є і пустирі, і засіяні пшеницею ділянки. Недавно поряд прорвало каналізаційний колектор. З тиждень за допомогою техніки міняли великі труби, бетонували, навозили щебеню. Все переробили.

* Мої болі, відчуваю, довго не минуться, хоч я і ходив уже на

дальній пляж. А вдома звична обстановка. Буду потроху друкувати свої повісті. У мене ж ще не одна задумка, - бадьоро батько.

* Я можу відвезти тебе до Варни, чи до Софії. З Софії можна

поїхати поїздом. В автобусі трясе. Все болітиме. А тут тобі буде краще. Поїдемо до лікарні. Може мазі якісь назначать. Я готую

вечерю. Пішли до нас.

* Дякую. Та незручно. Буду кривитися від болю. У мене все

накуплено. Сам повечеряю. Помідори, огірки, капуста, абрикоси, банани. Є «Мівіна». Зроблю суп.

* Ти білки більше вживай. Хоча б горіхи. А то втратиш м’язову

масу. Потім буде важко її набрати. Фізичних же навантажень немає. Більше лежи. Стіл можеш винести на балкон. Там писатимеш. Переломів немає. Адже дуже сильно боліло б навіть при тріщинах.

* Це ж сталося вранці. Я після падіння ще поїхав за містечко на

базарчик. Та базарчика чомусь немає. Я купив у магазині овочі, фрукти, хліб. Все склав до рюкзака. Лише згодом розболися рука і ребра. Важко лягати та вставати.

* Завтра подивимося. Тут тобі буде краще. Ніхто не потривожить.

 На тому і зупинились. Вранці вирішив піти до кафе. Поїсти щось м’ясне. А то дійсно втратиться м’язова маса.

 Довгенько читав цікаві вірші Галича. Йому у 1958 році було сорок років. Він бачив і Вітчизняну війну, і політичні репресії кінця тридцятих та в сорокові роки. Є вірш про рятування пам’ятника Сталіну. І тут же поруч – сержант міліції одружилась з ефіопським принцом і виїхала з країни. Як, мов, так?!

 Оглянув з балкону територію кемпінгу. З якою радістю купаються у басейні малі діти. Кричать зі сміхом на весь кемпінг. Так купались на морі колись і їх діти. Перший раз поїхали з ними до Затоки. Там синок три тижні бігав зовсім голенький. Засмаг, мов негреня. Наїлися дешевих овочів, фруктів. Особливо кавунів і динь. З того часу син менше хворів. При виїзді по дорозі на електричку загубили велику пляжну парасольку. Довго за нею жалкували. Тепер у дочки є ще більша. А першу часто згадують.

 Лише зараз пожалкував, що невістці не розповів усе про назву роману спогадів. У Одесі, казав тесть, десь живе його племінниця. Вона письменниця, мистецтвознавець. А її дочка красуня Софія – чудова акторка. Вони Софію так тоді і не знайшли. Вона виїхала до Київського театру оперети.

 Шкода, що невістка не побачила постамент не могилі дружини. Думається, син їй розповів у подробицях. Про те, скільки потрачено коштів на постамент та оформлення могилок чомусь ні син, ні дочка у батька не запитують. Відчувають – дорого. Та він і не нагадує.

 Пізно увечері зателефонувала дочка. Вона детально розпитувала, чи все було добре у технічному університеті, як батько відпочиває. Чи піклується син. Як харчується. Нагадала, що недалеко у кафе добрий вибір блюд і недорого. Влад відповів – все добре. Погода гарна. У магазинах все дешево. Дочка вдома консервувала чорну і червону смородину.

* Скільки тобі баночок зробити? - запитала турботливо.
* Дякую. Нічого мені не консервуй, - відповів батько, - я приїду

додому, нарву сам і покладу до морозильника. Буду, як і раніше, зимою варити компоти.

* Яка погода, чи тепла вода?
* Був дощ. А зараз все добре.
* У нас була сильна злива. Наш мікрорайон добре залило. Та

наш дім на підвищенні. Не зачепило.

* Я, напевне, приїду раніше, - промовив батько, не сказавши

жодного слова про травму та дуже погане самопочуття.

* Чого тобі поспішати? Ми квіти у квартирі поливаємо. Не

поспішай. Відпочивай. Коли ще вирвешся на море.

 Влад ще раз впевнився, що дочка дуже турботлива. Вони з дружиною виховали славних дітей. Син тут надзвичайно зайнятий своїми справами. А вдома – дочка. Без неї та внука він був би зовсім одиноким. Тепер ось спілкується з Євгенією Миколаївною. Невідомо, до чого призведе таке спілкування. Він постійно про це думав і поки що не знаходив відповіді.

 «Мені одному нормально не жити. Ніби не голодний. Діти подарували хвилястого папужку. Він потребує певного догляду та піклування. Уже трохи розмовляє. Постійно сідає на плече. Тому є з ким вечорами поговорити. Але хочеться живої дружної розмови. А то повечеряв і до сну кіно по телевізору. Увечері ж свої повісті не друкую. Очі за день втомлюються.

 А Євгенія Миколаївна така славна. Розумниця. Вихована. Жодного якогось двозначного слова. Навіть погляду. Почала зі мною радитьсь у простих домашніх справах. Який з мене порадник. Усі домашні справи вела дружина. Я лише тепер повинен думати, що купити, як приготувати якісь найпростіші страви. Навіть у цінах на необхідніше до останнього часу не орієнтувався. Вторік купив батькові картоплю на зиму на початку вересня. А через два тижні вона стала значно дешевша. Він замовляє сир. Так я купую майже у першого ж продавця, не пробуючи і не торгуючись. А потім далі зустрічаю на гривню-дві дешевший. Так само і цибуля, огірки, помідори. Сам з себе, такого недолугого у простих речах, сміюсь.

 Тепер уже ходити можу. А взяти щось у праву руку дуже важко. Із-за болю не висипаюсь. Звичайно, все повинно швидко минутися. Але ж декілька тижнів помучаюсь. Дочці та внукові так нічого і не скажу. А то будуть гніватись, що зразу не розповів. Допомогти нічим не допоможуть. Та дуже хвилюватимуться».

 Спав дуже погано. Рука нила. На правий бік не повернутися. Лежав лише на спині. А звик же постійно на боку. Піднявся дуже рано. Спробував звично робити вранці гімнастику. Та болі не давали змоги підняти руку. О пів на шосту пішов за кемпінг зустрічати Сонечко. Перемовився з ним і поволі подався полем до сусіднього кемпінгу. Поле перетинають розмежування. У деяких місцях бетонні стовпчики та металева сітка. Видно, давно приватизовано. Земля біля моря дорога. Прохолодно. На відкритому просторі вітерець. Досить рано. Людей не видно. По дорозі обігнала якась дівчина. Видно, йшла на роботу. Багато різних птахів, чайок. Ластівки літають досить високо, що віщувало гарну погоду.

 Підійшов до промитого дощовими водами досить глибокого яру, чомусь огородженого кольоровими стрічками, протягнутими по вбитих у землю палицях. У яру з боку поля на глибині метрів п’ять виглядає обрізана стара каналізаційна труба великого діаметру. Поряд прокладена нова труба та прориті до моря свіжі дві дороги з обох боків яру. Труба близько від берега зникає під водою. Десь метрів за п’ятсот у морі видно на поверхні води мутну велику пляму. Як очищаються ці стоки, невідомо. Вся бруднота тече у море.

 Сусідній кемпінг огороджений металевою огорожею. Тут же і стоянка авто. Ворота уже відчинені. Та Влад далі не пішов. Повернувся до свого кемпінгу. Тут на куті ближче до моря маяк на вежі. Чомусь жодного разу Влад не бачив, щоб маяк працював. Вежа доволі висока. Метрів п’ятдесят.

 Зайшов до кімнати. Поголився лівою рукою. Праву зовсім не зміг підняти. Поснідав салатом, «Мівіною», чаєм. Зрозумів, що на велосипеді їздити не зможе. Обідати чи вечеряти вирішив у Ахелої. Потрібно було, як порадив син, щось поїсти м’ясне. Та й подивитися, де купити дочці, Євгенії Миколаївні болгарської гарної ковбаси, рослинних чаїв, болгарського смачного хліба. Що він міг їм ще купити в подарунок? Ахелой - невеличке приморське селище. Багато кафе, продовольчих лавок. Тут і магазинів промтоварних не видно. Поїхати автобусом до Бургасу, звичайно, не міг. Дочка йому завжди щось звідти привозить.

 Влад не знав, чим зайнятись. Загорати не міг. Хіба що стоячи на балконі. Лягти на шезлонги, які розкинулися по периметру басейну, і піднятися міг би лише з криком. Вчора ніби трохи на сонці згорів. Вирішив почитати Галіча, полежати, потім прогулятись.

 Зателефонував до Софії. Сказав декану - з енергетиками проводити заняття не буде, Дуже травмувався. Не може відкашлятись, нахилитися. До Одеси автобусом буде їхати важко. Міг би раніше поїхати додому. З Бургасу до Софії поїздом минулого літа добрались досить швидко. Там – поїзд Софія-Москва до їхнього міста їде тридцять годин. Та у Бургасі він зовсім не орієнтуватиметься. Ходити з рюкзаком, розпитувати та їхати у міському транспорті при штовханині буде дуже важко. Вирішив не поспішати і орієнтуватись на автобус Варна-Одеса.

 О дванадцятій голині зателефонував син.

 - Як себе почуваєш?

 - Трохи краще. Та болі залишилися.

 - Ти поплавай. Розробляй руку.

 - Я не можу її підняти, не те що плавати. Та й ранки добре не затяглися. Адже пройшла лише доба. А ти як там?

 - Все ніби добре.

 - Не хвилюйся. Автобусом доїду. Нічого купувати з собою не буду. Лише трохи болгарської ковбаси.

 - А що. У вас вдома немає ковбаси? – здивовано син.

 - Привезу цієї квадратної зі спеціями дочці, сестрі Марії.

 - Що, обов’язково привозити? – не розумів син.

 - Звичайно. Мені дочка завжди привозить. І не лише ковбасу. А й різні чаї, лимонний сік, солону соломку, горішки. І багато.

 Син здивувався, що ми з дочкою завжди привозимо один одному з поїздок невеличкі подаруночки. А йому не до цього. Може й невістка тут трохи винна.

* Ти що, весь день у кімнаті? – запитав син співчутливо, -

синяків у тебе не бачив.

* Синяки на правому плечі є. Приймаю вранці і увечері гарячий

душ – стає краще. На прогулянку виходжу вранці і під вечір. Вдень для мене досить жарко.

* Може є переломи ребер?
* Ні. Просто сильний удар.

 Син мав летіти у відрядження до Москви і батько побажав йому щасливої дороги. Такі відрядження на два-три дні до Москви, Києва у сина були частими. Видно, зав’язувалася по роботі «нова тема».

* Кому вранці віддати ключ від квартири, коли від’їжджатиму? –

захвилювався несподівано батько. - О восьмій будуть ще спати.

* Віднесеш невістці. Уже повинні прокинутись.

Син працював дуже активно. Батькові подобалося, що він у

постійному пошуку та хвилюється про здоров’я своє і дітей.

 Правда, батькові дистильованої води не приніс, хоч собі постійно дистилює. І невістка не передала. Просив сина купити на автозаправці. Там скрізь продається.

* У нас будеш брати, - безпечно відповів син.

Та не будеш постійно ходити і просити. Брав водопровідну.

Влад перечитав першу главу своє останньої монографії.

Подобались одержані результати, велика кількість оглянутих публікацій. Монографію взяв «на всякий випадок». Син обіцяв організувати зустріч з болгарським доктором наук, що у свій час займався чавунами. Але той затримався у дочки в Швеції.

 Над своєю докторською прийшлося працювати дуже багато. Основний опонент, петербургський професор Г.О.Косніков сказав – добра робота. Влад був дуже задоволений, що, незважаючи на великі перепони, доказав свою наукову правоту. Інший професор А.А Гетьман на захисті назвав рішення проблеми половинчастих чавунів «героїчним поступком докторанта». Велика йому дяка! Не було б розвалу в Україні промисловості, можна було б ще попрацювати на підприємствах. А тепер ось напросився в університет до Софії.

 Влад подивився старий фільм «Всадник без голови». В головній ролі О. Видов. Спеціально показали до 70-річчя актора. Видов багато років проживав і знімався у фільмах в США. Вчора була велика передача про танцівника А. Мягкова, який за часів СРСР не повернувся із зарубіжного турне. Десиденти! Але Росія шанує своїх героїв. У нас же на Україні два козаки – три гетьмани!

 Обід – салат і кисле молоко з хлібом.

 «Досить. Потрібно схуднути на пару кілограмів. Євгенія Миколаївна стала частіше запрошувати на вечері. Готує вона смачно і досить багато. Переїдаю. Раніше, коли сам все готував, на вечерю були лише супи з круп та чай. Раз на тиждень пік одну картоплину. А тепер смажена картопля, фаршировані перці, оселедці, салати трохи з майонезом чи зі сметаною, чай з варенням. Та ще й вино, чи коньяк. Ось і поправився. Кажу їй – лікар порадив обмежити вуглеводи, хліб, картоплю, алкоголь. А ще й жінок – сміюсь. Та вона не звертає уваги. Може дійсно, як в українських байках, хоче завоювати мене гарним харчуванням. Здається – у неї це виходить непогано. Я уже кожного дня про неї згадую декілька раз.

 А тут більше сиджу і лежу в квартирі. По спеці ходити не хочеться. Буде настрій – під вечір піду до Ахелою повечеряти».

 У кафе поїв супу з рибою. Два кусочки хліба. Зовсім дешево – 1,6 левів. Це 9 грн. Суп смачний. З лимоном. Офіціантка з двох левів принесла здачу і чек. В кафе майже усі столики зайняті. Це ж метрів чотириста від моря. Люди ідуть з пляжу і заходять повечеряти. Поряд два молодих болгарина зачепили пару жінок. З перемовин виявилося, що жінки з Петербургу. Старша лише посміялася – вони вночі відлітають до Росії. Не до знайомства.

 Влад зайшов до магазину. Купив хліба та ковбаси «Сервілат». Хліба сірого тут не продають. Лише білий. Продовгуваті буханочки гарно запаковані. На упаковці назва хлібу та адреса виробника.

 Потім посидів на якихось плитах подалі над пляжем. Поспостерігав чайок. Одна довго щось поважно шукала на тому місці, де сидів з вудками рибалка. Напевне, там залишилися якісь їстівні рештки. Чайка рішуче піднялась догори і підлетіла близько до Влада. Може і тут хотіла пошукати їжу. Влад лише їй посміхнувся. Чомусь не здогадався відламати і кинути їй кусочок хліба. Та й до моря від нього росла висока трава. А потім – круча. Чайка у траві хліб не знайшла б. Може у повітрі зловила б? Вони ніби неповороткі. А за рибою до води кидаються дуже спритно.

 Вздовж дороги трактором з двофрезерною косаркою скошували майже під корінь високу траву. Трава так приємно пахла. Влад згадав, як в дитинстві у селі з батьком часто вечорами їздили на поле косити для коня конюшину, люцерну. Батько без лівої руки. Та вправно і швидко косив однією правою. А хлопчик накладав скошене на возик. Кінь пасся поряд і задоволено фиркав. По дорозі назад Влад лежав на візку, дивився на високе зоряне небо і вдихав свіжі неповторні запахи. Як давно це було, а не забувається.

 Наступного ранку зробив однією рукою гімнастику і пішов вздовж моря аж за дальній пляж. Тут росли червоні маки. Вони на слабкому вітрі ніби палахкотіли своїми яскравими великими квітами. Такі маки росли вздовж залізниці і подалі у полі, коли вони студентами поїздом їхали сонячною весною до спортивного табору у Кароліно Бугаз. Влад тоді вистрибнув з поїзда, що повільно рухався, і зірвав дівчатам з десяток штук. А дівчата – його майбутня дружина і Муся, що їхала разом з Аліком Тоганом.

 «Не побачиш ти тепер, моя кохана Ластівко, цих чарівних маків, яким тоді була так надзвичайно рада. Мало не розцілувала мене при всіх. Та ті маки назавжди залишилися у моєму серці. Саме у Кароліно Бугазі ми вперше поцілувалися. А зимою і пішли до РАГСу. Серденько, як мені боляче, що ти так передчасно пішла від мене. Душа твоя десь Там, у паралельному світі чекає на мене. І я вірю – ми зустрінемось. Якщо людина дуже вірить, то так воно і збувається.

 Як я жалкую, що ми разом не поїхали сюди до Ахелою на море. Син декілька раз запрошував. А ми – до Якушенець на огород. Тепер і якушинецький дім продають. Ти пішла від нас - і немає кому там працювати. Дочка не справляється. А внук з невісткою просто не хочуть працювати біля землі. Звичайно, це важка праця. Але ж вся городина своя. Чиста. Без хімікатів. Та я зараз нічого їм не раджу. Вони усі дорослі. Повинні жити своїм розумом. Можливо, гроші їм потрібні на якусь нову справу. Ти, моє Сонечко, на них не гнівайся. Діти за тобою дуже побиваються».

 Влад захотів покупатися. Спустився на пляж. Роздягся, зайшов у воду. Холодно! Вода градусів 16-18. Походив з краю по воді і вирішив далі на глибину не заходити. Побоявся з-за травми.

 По дорозі до кемпінгу майже над прірвою на низькому дереві побачив якісь червонобокі сливочки. Попробував. Тверді, кислі, ще зеленоваті, та можна їсти. Нарвав декілька штук.

 З голови не виходить думка – може раніше поїхати додому. Купатися не може. Загорати – лише стоячи. Та уже підгорів і навіть на балконі постоїть не більше хвилин десять-п’ятнадцять і назад до кімнати. Телебачення дивитися не хочеться. Він і не звик дивитися телевізор вдень. Хотілося б щось пописати. Якусь нову повість. Адже задумки є. Та сидіти довго важко. Лежати – теж. Потроху читав барда Галіча. Сюжети деяких віршів співпадають з Висоцьким. Висоцький продовжив його рано надірваний спів. І сам теж так рано пішов із життя. Газет російських тут немає. Ніби продаються в Ахелої. А пройшовся – у кіоску лише болгарські.

 Став почувати себе ніби краще. Прийняв гарячий душ. Добре прогрів праве плече. Рука стала не так боліти. Вирішив гріти руку разів три-чотири на день у душі.

 «Підігріється у басейні вода і скупаюсь. Трохи поплаваю, якщо зможу. Повинно допомогти полегшити самопочуття. Адже щось потрібно робити. Он декілька дітей не вилазять з води. Уже сині, а все пірнають, спускаються у воду з гірки. Батьки стоять поряд і чомусь не спиняють дітей. Адже так можна простигнути. Невже цього не розуміють. Піти сказати – можуть не зрозуміти. Приїхали десь здаля відпочити і оздоровити діток.

 Та саме головне – піднімати собі настрій. Веселий – здоровий!

 Ура! Побрився правою рукою. Трохи правиця в кінці заніміла. Прийшлося міняти положення бритви. Не скрізь добре вибрився. Але ж вийшло! Можна було б пару днів не бритися. Та не бритий, ніби не умитий. Звик завжди виглядати зразково.

 Потрібно піти провідати невістку і внучок. А то не зрозуміють, чому не приходжу. Прибіжить Настуся і стане розпитувати.

 Сьогодні вівторок. Квиток замовлено на п’ятницю. Додому повернусь лише у неділю. Батькові потрібно купувати продукти на понеділок. Можу не встигнути. І так жінка, що його доглядає, замовила все на два тижні. Запізнюсь – не буде чим харчуватися».

 Пішов до невістки. Вони про травму так нічого і не знають. А Влад і виду не подав. Почитав Настусі до кінця «Містера Твістера». Полоскотав п’яту малій Лерочці. Вона стискає пальчики і відводить ніжку. Вирішив з внучкою піти до Ахелою і взнати, коли їдуть автобуси на Варну. Вона поїхала б велосипедом. Він – пішки.

* Дідусю, а про автобуси можна взнати тут же на рецепшені, -

зразу ж знайшлася внучка.

«От мала! Пішов всього сьомий рік, а знає, що тут є розклад. Я ж

й не здогадався», - весело подумав Влад і пішов узнавати.

 На рецепшені сказали, що автобуси на Варну через Ахелой не їдуть. Потрібно добиратися до зовсім близького Сонячного Берега, а там – через кожну годину – на Варну. Можна заказати таксі. До автостанції Варни коштує сто десять левів.

 «Квиток до Одеси біля сімдесяти левів. А тут сто кілометрів – сто десять левів. Не дуже жирно? – подумав Влад, - Доберусь автобусами. Уже правою рукою трохи володію. Рюкзак не важкий. «Мівіни» поменшало. Купувати з собою нічого особливого не буду. Лише декілька ковбасок. Понесу на лівому плечі. Піду до Ахелою вранці години о сьомій-восьмій і вчасно до Варни доберусь. Правда – у автобусі спекотно. Та нічого не поробиш».

 Зайшов у воду басейну по шию. Не поплив – болить рука. Вода холоднувата. З головою у воду не опустився. Напружуються м’язи грудей і болить бік. Голову намочив руками.

 Знову після обіду почитав Галича. В кінці книги дві статті про Перший Всесоюзний фестиваль бардів у 1968 році в Новосибірському Академмістечку – місті молодих вчених. В першій статті, написаній у тому ж році, автор сварить Галича. Мов, автор чудової п’єси «Вас викликає Тамир» і сценарію до хорошого кінофільму «Вірні друзі» сорока восьмирічний Галич приїхав до Новосибірська за славою. Член спілки журналістів «став співати від ідіотів». Сильно сварить Галича за «антиідейність». Друга стаття за 1988 рік Віктора Славіна. Він пише, що на фестивалі бардів у Новосибірську зіркою першої величини був Олександр Галич. Така надзвичайно схвальна стаття через двадцять років, уже в часи «перебудови» Горбачова. Галича виключили зі спілки журналістів і двадцять років про нього ніхто в офіційній пресі не згадував. Ось і пропав такий талант. Висоцького усі знають. А Галича облили брудом і забули. На днях народження у 1972-1973 р.р. у Галича нікого не було. Навіть на похорони не прийшли колишні такі надзвичайно «щирі друзі».

 «Не хочу себе порівнювати, - подумав Влад, - але подібна участь чекала і мене. У 1968 році я потрапив до КДБ за написану першу главу поеми «Наш дорогий Микита Сергійович (Хрущов)». Тоді мені відбили усю охоту до написання і навіть до читання віршів. Взяли підписку, що віршів з політичним нахилом не писатиму. Зайнявся наукою. Прийшлося дуже багато потрудитися. Працюючи на заводі, написав фактично дві кандидатські дисертації. Першу заболотували в Москві у МВТУ ім. Баумана. Другу, зовсім на іншу тему захистив у Харкові. Потім докторську дисертацію захищав двічі. Прийшлося друкувати чотири! автореферати. Три рази міняли офіційних опонентів. Дивуюсь, звідки брав сили на переконання наукових кіл у правоті своїх гіпотез. Згодом п’ять років керував створеною мною кафедрою у зовсім чужому вузі. Тепер ось читаю лекції з композиційних конструкційних матеріалів у Софії. Працюю головним науковим експертом у приватному науково-дослідному центрі. Майже завжди у висновках моє слово вирішальне. Є ще що сказати аспірантам, переконувати фахівців у правоті своїх експертних висновків. Звичайно, дуже допомогла дружина. Тому і головну наукову працю – монографію про свої розробки та винаходи присвятив саме їй. Навіть після віршів у психіатричній лікарні побув два дні, дякуючи дружині. Це мене тоді дуже протверезило!

 Сонечко моє ясне! Хочу піти до тебе на могилку. Розповісти про поїздку до Софії, до Ахелою. Ти мене чекаєш. Я знаю, Ластівко моя мила. Син знову запропонував купити в селі поряд з його котеджем будиночок. Я відмовився. Від тебе, Моя Зіронько, я нікуди не поїду. Син, здається, мене не розуміє.

 В голові крутиться думка, що і падіння з велосипеду – якийсь певний надзвичайно важливий сигнал для прийняття рішень у подальшому моєму житті. Чи не дуже зарано я почав зустрічатись з Євгенією Миколаївною? Адже тебе, голубко моя, не забуваю. Навпаки. Зрозумів, що ти у мене єдина. Що любити так іншу жінку, як тебе, я ніколи не зможу. Ось приїду додому і насмілюсь знову про це сказати Євгенії Миколаївні. У нас до розмови про взаємну любов з нею ніколи не доходило. Але відчуваю – вона хоче таких відносин. Стільки раз говорив їй з усмішкою, що я несерйозна людина. Хочу показати – на мене марні надії. Вона знову – який йшов, таку й здибав. Що робити – не знаю. Пустити розвиток подій на самоплив дуже не хочеться. Уже далеко не ті роки. Вона надзвичайна жінка. Дуже начитана, ласкава, знає багато віршів. Ось і Омара Хайяма та Асадова мені відкрила. Але ми ніколи не будемо разом. Прямо про це сказав з самого початку. Звичайно, вона одинока. Зашарпана роботою, онуками. Їй потрібно відпочити. Знайти віддушину. І вона в мені її знайшла. Мені теж потрібна віддушина. Правда, я пишу повість про Антоніну. Може, колись напишу і про Євгенію Миколаївну. Ця робота дуже відволікає мене від важких думок. Зобижати Євгенію – просто гріх. Просив ї з самого початку – не дуже захоплюватися. Щоб потім не страждати, якщо розійдемося. Все ж може бути. Вона сміялася. А тепер призналась, що весь час думає про мене. Але ж що буде надалі. Нічого. Невже Євгенія цього не розуміє? Ось уже і називаю подумки її Євгенією. Куди подітися від неї? Декілька раз вона сказала – потрібно жити сьогоднішнім днем. А після цього що? Хоч потоп? Я так жити не зможу. Як їй про це сказати? ЇЇ, звичайно, може влаштувати роль коханки. Але такі відносини ні до чого хорошого не призведуть. Постійно про це думаю. Не хочу ї обманювати. Ми у такому віці, що для обох обман стане великим болем. Особливо для вразливої і надзвичайно довірливої Євгенії»

 Коли пішов прогулятися, у гаєчку біля недалекого готелю зупинили трелі солов’я. На Україні в ці дні вони уже перестають співати. А тут – на тобі. Так витьохкує! Просто заливається. Вони з дружиною щовесни слухали у селі ці чудові співи. Навіть декілька раз бачили птахів на високих ясенях. Як дружина раділа цим трелям. Вона навіть після шести десяти років була романтичною, натхненною, веселою. На річниці смерті він так і сказав:

* Дякую долі, що Софієчка вибрала саме мене. Я увійшов до

чудової родини, у якій виховали п’ятьох дітей. Гордістю родини була найменша – Софієчка. Вона допомогла мені досягти значних успіхів у житті. Усю себе віддала мені і дітям. Дбала про інших значно більше, ніж про себе».

 Знову добре прогрів правицю у гарячому душі. Стало легше. Навіть міг руку підняти на рівень плеча.

 Пізно увечері знову зателефонувала дочка. Вона була у дідуся. У нього підвищена температура. Потрібно терміново виїжджати. Влад зібрав нехитрі речі. У середу вранці зателефонував до Варни. Квиток забронювали.

 Звичної вранці склянки води не випив – попереду довга дорога. Налив у пляшечку. Відніс ключа невістці. Попрощався і пішов на Ахелой. Рюкзак ніс на лівому плечі. Нічого страшного. Терпимо. Ранішнє сонечко весело світило йому зі сходу. Чайка пролетіла низько над головою. Здалося - саме йому помахала крилами. Ніби жаліла, що так сталось. Запрошувала приїжджати.

 В Ахелої біля автобусної зупинки купив три квадратні ковбаски. А тут і автобус до Сонячного Берега. Квиток – два леви. Там через пів години – на Варну. Дорога з крутими поворотами весь час тягнеться серед мальовничих невисоких гір. Місцевість чудова. Як у Карпатах. Ростуть липи, дуби, буки, ялини, сосни, якісь незнайомі кущі. Все буяє. Адже середина літа.

 У Варні зразу ж взяв квиток до Одеси. Всього п’ятдесят три леви. Це двадцять шість євро. Пішов подалі в туалет. Нарвав з десяток ще зеленуватих абрикос та якихось сливочок і до автобуса.

 Важко повірити, та поряд з ним сів чоловік років 40-45, у якого дуже боліла нога. Його щось вкусило внизу біля кісточки. Влад зразу нічого не зрозумів. У самого все болить. Не знав, як зручніше сісти біля вікна. Чоловік же теж крутиться весь час. Ногу виставляє то на прохід, то ближче до Влада. Спухлу ступню той не знає, як поставити, як повернути. Задрімав і ногу простяг перед Владом. На зупинці вийшов і шкутильгає. Наш герой притисся у куток до вікна і заплющив очі. А тут і у нього почало крутити ліву ногу. Він весь час розминав і масував праву. Заболіла ж ліва. Почав крутити ступнею, притискати до сидіння, витягувати якнайдальше вперед. Трохи вчухне біль. Та через пів години знову. Коли поставив ногу на опору під переднім сидінням, стало значно легше. У душі трохи посміявся. На весь автобус лише у двох вочевидь болять ноги і їх посадили поруч. Природа теж хоче посміятися!

 Їхати довго. Двадцять годин. У дорозі він майже нічого не їв. Тільки один банан і кілька сливочок з Варни. На деяких таможнях затримки більше години. Лише встигай діставати паспорти. Туалети не скрізь є. У Констанці на рейді стоять румунські сірі бойові катери. Невже серйозно думають, що може бути сутичка з Україною? Румунія претендує на наш острів Зміїний. Там навколо ніби є родовища нафти, природного газу.

 Рано вранці зупинилися у Татарбунарах. Це уже рідна Україна. Кафе, гарячі страви, кава. До Одеси три години їзди по більш менш гарній за українськими мірками дорозі. Тут болгарські села. Деяких пасажирів болгарські водії розвозять до самого двору. Влад думав, що поїдуть через знайому Затоку. Але повернули далі від моря. Неозорими хвилястими степами проскочили мимо Білгорода Дністровського. Вихали на трасу Київ-Одеса і зупинилися на центральному автовокзалі біля Старокінного ринку Одеси. Тут неподалік Влад жив студентом. Працював два роки на гарному заводі вертикально-свердлильних верстатів, що знаходився подалі за фабрикою музичних інструментів. Пройшло п’ятдесят літ. А місцевість не забув. Навіть тітку Олю, у якої квартирував.

 Кінцева зупинка автобуса – знаменитий ринок Привоз біля залізничного вокзалу. Квиток додому взяв на одинадцяту тридцять. Коли брився у платному туалеті, на декілька хвилин в умивальнику залишив майже новий балончик пінки для бриття «Жилетт». Балончик як корова язиком злизала. Це тобі Одеса-мама! Не зівай. Посміявся над собою і пішов через площу Куликове Поле поклонитись і привітатися з будинком на вулиці Канатній, де вони студентами так щасливо молодятами жили з дружиною.

 У вагоні повезло з сусідом. Приємний чоловік років шістдесят. Киянин. Він закінчував Одеську вищу мореходку. В купе були лише вдвох. Вели бесіду про різне. Так вийшло, що Влад показав йому свою монографію. Навіть була невеличка суперечка про смертні гріхи. Виявилось, що сусід має якесь відношення до релігії і в цьому добре розуміється.

 Зустрів Влада машиною внук з папужкою. Папужка зразу ж весело защебетав і рішуче сказав:

* Владе, привіт!

Увечері Влад пішов до батька, а наступного ранку - з квітами

на могилу дружини. Розповів про поїздку, передав привіт від сина з внучками, про технічний університет, Ахелой. Могила була повністю оформлена. Навіть полум’я свічок наведені золотою фарбою. Падіння з велосипеду не згадував, хоча рука і ребра боліли ще дуже довго. Допомогла гімнастика Норбекова.

Внук переніс фото з мобільного на флешку. Влад нафотогра-

фував багато. Особливо у Софії. Незважаючи на похмуру дощову погоду, фото вийшли непогані. Було що показати. Довго роздивлялася Євгенія Миколаївна. Розпитувала про визначні місця, споруди, гори, море, на яке теж хотіла поїхати.

* Якщо не заперечуєте, - запропонував Влад, - поїдемо до Одеси.

На пару днів. Покупаємося і підемо на виставу до оперного театру. Чи до театру музично комедії. На довше не зможу. У мене ж маля – хвилястий папужка Мусік. Він так скучає за мною.

 Та на море поїхати не вийшло. Згодом відпочили на річці.

 Пройшло більше місяця. Вони якось залишились у квартирі Євгенії вдвох. Звично трохи випили вина. Слухали музику.

 - А ваші діти десь гуляють на вулиці? – невимушено Влад.

 - Вони поїхали до сауни. Приїдуть завтра. Сьогодні я сама, - при-

язно подивилась Владу у вічі Євгенія. Погладила його ніжно по руці, ніби на щось натякаючи.

 «Вона ще хоче чоловіка, - зовсім несподівано для себе подумав Влад, - і я не проти з нею полежати. Та як запропонувати, щоб не відштовхнула? Вона надзвичайно інтелігентна, так слідкує за собою. Розмови весь час про літературу, поетів, музику. А як гарно висловлюється. Чиста літературна мова. Кожен день міняє одежу, що так пасує їй, відповідні прикраси. Дала мені почитати надзвичайно цікаву збірку «Сто великих таємниць». Ніколи ніяких натяків про близькість від неї жодного разу не чув. У мене давно з жінкою нічого не було. Уже навіть забув, коли і цілувався. А якщо я запропоную, і нічого не вийде? Тоді хоч крізь землю провались. Як поступити, щоб не зруйнувати наші далекі від близькості відносини? Та що буде, то буде. Поцілую, погладжу. А там як вийде. Скільки часу можна ходити навкруги колами. Як сказав Казанова - найкращі відносини з жінкою тоді, коли вона стає коханкою».

 Влад пристрасно поцілував Євгенію. Вона легенько відповіла на поцілунок. Губи у неї запалали і випромінювали приємне тепло. Вони сиділи на дивані. Влад нахилив жінку, щоб разом лягти поруч. Вона зрозуміла його німу пропозицію.

 - Я давно не знаю чоловіка. Якось стидно. Не вважаєте? – мало

не простогнала жінка. – Не гнівайтесь, але я зовсім не готова. Не можу зрозуміти, як себе поводити, щоб все було добре.

 - Я теж не готовий, - жадібно цілував тремтячі вуста жінки Влад, - але так хочеться з вами. Ви така надзвичайно ніжна. Може нічого

не вийти. Багато залежить від вас. Якщо ви проти – не будемо цього зараз робити. Якось іншим разом.

 - Я не проти, - майже пошепки збентежено відповіла Євгенія, -

та потерпли ноги і руки. Не знаю, що і як діяти. Усе забула.

 - Я вам допоможу, - теж пошепки Влад.

Він зняв з Євгенії довге оксамитове намисто, браслет, допоміг

жінці роздягтись. Ледве справився із застібками. Вона тремтіла усім тілом. Рожеві губи були напів розкриті. Жінка лагідно обняла його білосніжними руками і вони без жодних слів злилися у одне ціле.

 Несподівано Євгенія застогнала, мало не скрикнула.

 - Що сталося? – запитав стривожено Влад.

 - Заболіло дуже. Майже так, як було колись давно, вперше.

 - Зараз все повинно пройти. Напевне, ми поспішили. Потрібно було трохи зачекати. Просто поки що не увімкнулися відповідні центри головного мозку. Мені теж трохи боляче.

 «Саме головне – не осоромитись. В перший раз вийде щось не так і тоді буде дуже важко налаштуватися у майбутньому», - вирувало у голові чоловіка.

 Дійсно, за декілька секунд вони ніяких болів уже не відчували. Лише надзвичайне піднесення і радість наповнювали серце. Він навіть не припускав, що у їх віці може таке бути. З нею було незвично хороше. Влад майже ні про що не думав. Лише дуже хотілося, щоб і Євгенія мала таку ж саму насолоду. А вона лише притискала його до себе, цілувала і тихо постогнувала.

 Нарешті він відчув, що жінка стомилася. Вона поклала руки вздовж себе і перестала його цілувати.

- Тобі не подобається? – запитав спантеличено.

- Все надзвичайно славно. Ніби мішок солі з себе зняла.

Хочеться літати. Але ж «що занадто, то не здраво» кажуть поляки. Потрібно трохи залишити для наступного разу, - засміялась жінка.

 - Ти мене повернула до життя. Думав – уже все позаду. Ніяких

планів не було. Ось закінчив роман про дружину. А тут ти несподівано виникла. Дякую, що ти знайшла мужність підійти до мене. Сам би я не наважився. Але що я можу тобі запропонувати? Діти, напевне, не схвалити наші відносини. А ховатись від них я не хочу. Адже сусіди розкажуть. Як дивитись тоді їм у вічі?

 - Я молодшому синові сказала, що ми спілкуємося. Він не проти.

Запросимо у гості дочку першого чоловіка, старшого сина з невісткою. Вони і зрозуміють, до чого у нас ідеться. Невже я не маю права на особисте життя? Сидіти після роботи лише з онуками? Хочеться почитати тобі романтичні вірші. Особливо Асадова. Ось є вірші одного знайомого, де через стрічку то «хороше у трусах», а то «надзвичайно приємно без трусів». Не подумай, нічого у віршах еротичного немає. Просто вставлено такі строфи. Або дивись товста книга - вислови знаменитих коханок. Тут є Індіра Ганді, Софі Лорен, Марелін Монро, принцеса Діана, прим’єр-міністр Тетчер та багато інших. Надзвичайно повчальні вислови. Така ж сама книга висловів знаменитих коханців.

 - Дуже цікаво. У мене таких книг немає. Знаєш, у нас з тобою

багато різних цікавих тем для розмов. Скучати не будемо. А ще поступово ти мене познайомиш зі своїми приятелями. Бачу – тобі постійно телефонують. Маєш два мобільних телефони. Невже одного недостатньо?

 - Я ж багато років є куратором однієї з груп на курсі. Підтримую

зв’язки з випускниками, їх батьками. Вони допомагають мені набирати нових абітурієнтів. Це так звана профорієнтація. З цього приводу нас в інституті заохочують. Платять премію за кожного залученого нового студента.

 - А у нашому університеті такого немає. Тому до профорієнтації у

більшості випадків відносяться формально. В зв’язку з цим, розповідають знайомі викладачі, у педагогічному університеті з деяких спеціальностей кількість вступників з кожним роком зменшується. У минулому році розформували музично-педагогічний факультет. Дуже мало поступило студентів на перший курс. На спеціальність трудове навчання взагалі навіть на державне замовлення набрали лише половину - дванадцять студентів. Їх об’єднали з фізиками, яких поступило вісім.

 - На які ж факультети поступають?

 - Історичний, іноземних мов, природничо-географічний. Та що

дуже дивно – на фізичне виховання. При державному замовленні п’ятнадцять осіб прийняли сто три! Поступають, напевне, з-за того, що там найлегше навчатися. А диплом про вищу освіту буде. До речі, олімпійська чемпіонка Наталя Добринська навчалась саме у нашому педуніверситеті. І гарно навчалася. Дуже талановита і цілеспрямована. Вона поміняла тренера і переїхала перед олімпійськими іграми тренуватись з нашого міста до Києва. Попереднього тренера при виплаті преміальних навіть не згадали. Тому у педагогічному образилися і її привітали дуже скромно. Ректор навіть не запросив до себе. А він же сам закінчив факультет фізичного виховання. Навчався на одні «трійки». Спритність при роботі в адміністрації допомогла захистити кандидатську. А коли звідти «турнули» на посаду ректора, підлеглі написали докторську. Став «проффесором». У газетах були відповідні надзвичайно критичні статті. Та якось зумів виплутатись з такого незавидного положення. Потрібно уміти!

 Поцілував Євгенію і повернувся до своєї квартири. У голові прокручував близькість з нею і не розумів, як і чому все відбулося.

 «Ми були з Євгенією один раз на могилці дружини. Вона бачила написи на плиті. Потім читала роман спогадів, де в кінці я написав про страшний біль, який не полишав мене. Про щоденні розмови з Сонечком з проханням приглянути Там за дружиною. Дати напитися, умити чистий лобик, світлі брови, ясні очі, гарний носик, розові губи, руки, ноги, розові ступні. Лягав з думками про неї і просипався разом. У нас з дружиною було справжнє кохання. Як у пісні.

 *Плыл по городу запах сирени.*

 *До чего ж ты была красива.*

 *Я твои целовал колени*

 *И судьбе говорил: «Спасибо!»*

 Навіть сказав Євгенії, що краще б я пішов з життя, а дружина залишилась. Це було моє глибоке переконання. Налаштовувався залишатися самотнім до кінця. І зараз після близькості з Євгенією думаю так само. Невже я зрадив дружині? Яким телепнем тепер виглядатиму? Пустобріхом! Ще раз скажу Євгенії,що я несерйозна людина. Хай на мене не розраховує. Що у нас ніколи нічого не вийде. Так, принаймні, буде чесно».

 Наступного ранку зателефонував Євгенії і несподівано навіть для себе вирішив пожартувати.

* Не повіриш, у мене на самому інтимному місці з’явився

невеликий синяк! Як могло таке статись? Невже ти так мене сильно у запалі притиснула? Навіть не знаю, що вдіяти. Прийдеться декілька днів перечекати, а то синяк може збільшитися. Не болить. Але якось тривожно на душі. Значить, щось у нас не так пішло. Пам’ятаєш - ти від болю закричала? Саме тоді у мене теж заболіло.

* Синяк? Ми ж ніби все робили обережно. Правда, був момент,

коли відчула сильний біль. Може дійсно відбулося щось подібне до судороги. Прийди і покажи. А то не повірю.

 Прийшлось показати, де саме на дуже цікавому місці була невелика пляма з синім відливом, схожа на синяк. Від ласкавого погляду Влад не витримав, пригорнув жінку і вони знову опинилися на дивані у горизонтальному положенні.

* Так часто не потрібно. Знесилимось, - Влад.
* Нічого страшного. Бачу – тобі дуже хочеться. Надалі ж будемо

рідше. Організм сам підкаже, як бути. Ти якось казав – за академіком Норбековим, що тренується, те розвивається. Будемо «тренувати» наші солодкі органи і через деякий час побачимо результат. Подивись он, як у тобі зовсім не згасає бажання.

 Вони стали «тренуватись» через два-три дні. Влад навіть у інтимних стосунках хотів якоїсь організованості. Пропонував, щоб їхнім днем була субота. Але Євгенія була така принадна, так продумувала їх майже щоденні вечері, так вишукано одягалась і готувала застілля, що вони «тренувались» по два-три рази на тиждень. Напевне це й призвело до того, що через деякий час у неї стало боліти серце. У їхньому віці потрібно було бути більш обережнішими, більш розумнішими. Та коханці не вгавали. Вони ніби хотіли наздогнати те, що втратили за останні роки.

 Владові лише не подобалось, що Євгенія чомусь не дивиться довго йому у вічі, майже зразу відводить погляд. Почав допитуватись – чому. Лише згодом вона розповіла, що мати їй, ще дівчині казала: «Парубкам у вічі не дивись, можуть звабити». Він сприйняв відповідь як жарт. Але більше не звертав на це уваги, не розпитував. У їх стосунках була справжня щирість, відвертість, взаємна турботливість двох людей, що довго жили без таких коханих відносин. Їх ніби без всякого супротиву несло за течією по великій річці життя. І вони з радістю повністю довірились цій течії, зовсім не думаючи, що буде там, попереду.

 Євгенія була особливо милою і безпосередньою, мов дитина, коли мрійливо казала:

 - Чогось хочу, дуже хочу! А сама не знаю, чого.

 Влад голосно сміявся і допитувався, чого ж вона хоче. Та допитатися ніколи не міг.

 У Євгенії почалася літня відпустка. Вона декілька днів завершувала в інституті якісь термінові паперові справи. А потім несподівано запропонувала:

* Поїхали на тиждень до Воробіївки. Це на березі Південного

Бугу. Там бувають мої знайомі. Розповідають - чудові місця. Студенти порадили навідатись поряд з містом у «Кльове місце». Та коли розпитала, виявилось, що там пропонують інтимні послуги. Узнають колеги, куди ми їздили, почнуть в обличчя сміятися.

 Вони лежали звично поряд, відпочиваючи після чергового солодкого «тренування». Влад поцілував і долонею протер їй пітне

чоло. Несподівано навіть для себе сказав:

* Ми почали разом ходити до твоїх дітей, друзів. Пропонуєш

провідати знайомих в Кисляку. У мене обручка на руці, яку я не збираюсь знімати. А ти без обручки. Щоб не почувала себе незручно, давай я тобі куплю обручку. Хай усі думають, що ми побралися, чи хоча б заручились. Як кому подобається.

* Вона ж дорога! Навіщо тратити гроші?
* Мені приємно зробити тобі такий подарунок. У нас уже минув

квітково-цукерковий період відносин. Усі повинні вірити у серйозність наших намірів.

* Ти ж казав, що ми ніколи не будемо разом. І квітково-цукерко-

вий період зовсім не пройшов. Гарні квіти продовжуєш приносити.

* А хіба зараз я кажу щось інше? Хочу, щоб тебе не соромили.

 Не казали, що ти зустрічаєшся з одруженим. Для жінки це важливо. Особливо для такої вразливої, як ти. А квіти приємно тобі дарувати.

* Усі знають – ти вдівець. Тому я не стидаюсь.
* Ти не хочеш обручки? – запитав, вдаючи невдоволеність, Влад.
* Якщо наполягаєш, купимо, - відповіла без роздумів.
* Давай просто зараз підемо до ювелірного відділу.
* Добре, - погодилась Євгенія, виразно подивившись йому у вічі.

Уже був вечір. До закриття магазину залишалося мало часу. Але

вони встигли. Продавщиця ласкаво їм усміхнулася і швидко підібрала обручку потрібного розміру.

* Щастя вам! – сказала приязно на прощання.
* Тобі полегшало? - тихо запитала Євгенія, коли відійшли.
* Звичайно, мила. Мене ж у місті, як і тебе, знають багато людей.

Не хочу, щоб про нас думали погано.

 Євгенія взяла чоловіка під руку. Вдячно притислася до нього. Був тихий літній вечір. Вони повільно пішли липовою алеєю назад. Липи якраз рясно цвіли. Приємний аромат витав навколо, веселив і збуджував. Втомлені за день птахи уже не співали. Лише час від часу чулося далеке пугання сови. Спека спала. Їх обганяли закохані пари. З лавочки долинув дівочий сміх. А вони майже не розмовляли. За них говорили останні події.

 Тієї ночі він вперше залишився спати у неї. Розлогий диван не розклали. Було трохи тісно. Та вони цього не відчували. Він пригорнув її до себе, поцілував і так заснули. Вночі декілька раз просипався. А вона спокійно спала у нього на грудях. У голові ніяких думок. Просто спокійно і надзвичайно .затишно.

 Наступного дня побували автомашиною біля Тиврова на старих каменоломнях. Попали туди випадково. Просто перед мостом через Буг повернули наліво, надіючись потрапити на якийсь невеличкий пляж, поніжитися трохи на сонці. Несподівано за поворотом дороги виникло диво. Майже вертикальна стіна, з якої терасами «зрізали» гранітні глиби, піднімалась над штучним темним озером у підніжжя стіни. Влад у каменоломнях ніколи не бував.

* Ти бачила щось подібне? – заворожено запитав у Євгенії.
* Ніколи, - теж була зворушена жінка. – Ти знав сюди дорогу?
* Казали, що тут каменоломні. Ми проїжджали мимо, коли

їздили на дачу. Але попасти сюди не доводилося. Дивись, як акуратно знімали шари граніту. Знали, що доведеться довго добувати камінь. Але, видно, давно тут не працюють. Он на висоті уже ростуть берізки. Поглянь – там різні написи. Хлопчаки признаються у любові. Це ж потрібно так високо забратися, щоб щось написати. Можна впасти вниз.

* Коли кохаєш – нічого не страшно, - подивилась якимось

особливим поглядом йому у вічі Євгенія.

* Хочеш скупатися у озері? Он там двоє купаються, - Влад.
* А вода не холодна? Сьогодні не дуже жарко.
* Зараз подивимося, - Влад нахилився і рукою попробував воду,

- можна купатися.

Вони роздяглись і спустилися у чисту воду. Приємна прохолода

освіжила тіла. Подалі не запливали. Адже водойма була зовсім незнайома. Погрілися, стоячи біля озера.

 Звідкілясь з’явилося молода гучна компанія. Один з юнаків підійшов до них.

* Ви не хочете на протилежний берег? – запитав приязно. – Там

теж досить гарно. За п’ятдесят доларів переправлю човном.

Та на протилежний беріг зовсім не хотілося. Течія у річці була

досить швидка. А їм було дуже приємно надивитися одне на одного тут. Євгенія нічим особливим не виділялася. Та головне – це стрімкі ноги, лагідні руки, особливе лице і очі. Вираз лиця мінявся значно раніше, ніж вона хотіла щось сказати. До першої фрази з анекдоту вона уже заливалася дзвінким сміхом. Очі променіли. Коли щось не подобалося, опускала додолу очі і довго обдумувала, як про це повідомити. Готувала якусь пропозицію – дивилась мимо нього. Вона любила зовсім трохи підмалювати вії, брови, вуста і ставала якоюсь особливо гарною. Так і хотілося її поцілувати.

 Почав накрапати дощик. Першою зірвалась компанія з двох молодих пар, що приїхали машиною після них. Вони сіли до авто. Думали – дощ швидко закінчиться. Та незабаром сяйнула блискавка, загриміло і вони, ніби очищені після сповіді, повернулися додому.

 Через декілька днів поїхали машиною до Воробіївки. Від асфальтованої дороги декілька кілометрів грунтівка по піску. «Добре, що не чорнозем, не глина. А то у дощ не виїхати», - подумав Влад, маючи великий досвід поїздок на колишню далеку дачу. Тоді багато раз застрявали з дружиною та дітьми у вибоїнах, буксували влітку та взимку. Один раз мало не розбилися на слизькому повороті, вдало проскочивши до кювету між двома старими липами. З глибокого снігу у мороз їх ледве витягли. А якось на рівному відрізку доброї дороги їх машину розбив п’яний водій. Добре тоді намучився, ремонтуючи майже місяць авто.

 Євгенія зателефонувала знайомій і за невисоку ціну їх розмістили у окремому будиночку на самому березі Бугу. Сухий на підвищенні будиночок з дерева. Три ліжка. Два зсунуті одне до одного. Третє – окремо. Підведено електрострум. Холодильник. Електроплита. Вода з крана на вулиці. «Зручності» подалі. Сосновий старий ліс до самого берега. Затишно. Лише з дитячого табору долітають приглушені викрики дітей. Повітря приємно пахне хвоєю. Саме головне – зовсім немає комарів.

 Була середина літа. Біля річки дорослі з дітьми. Двоє чоловіків сиділи з вудочками. Тут же поряд щось подібне до причалу. Притято

два човни. Біля одного з будиночків чоловік чистить гриби. Довгі в’язки сохнуть під дахом. Біля іншого – молода жінка на мангалі тушить рибу. Протилежний беріг далеченько. Там видно теж якесь невеличке котеджне містечко. Що ще потрібно для відпочинку!

* Назбираємо грибів! – рішуче Євгенія.
* Наловлю риби! Я ж взяв вудки, - підтримав Влад.

 Євгенія накупила продуктів на тиждень. Він теж набрав помідор, «Мівіни», сала, дві пляшки горілки. Випили по маленькій чарці, пообідали, скупалися і у ліжко. Витворяли, мов молоді. Де лише сила бралася. Не вставали до ранку. Прокинулися, коли у вікно заглянуло сонце. Євгенія ще у ліжку розповіла анекдот.

* В санаторій на березі моря приїхали відпочивати секретар

обкому, офіцер КДБ і простий робочий. Секретар обкому зразу знайшов жінку, переспав з нею і двадцять днів вмовляв нікому про це не розповідати. Кадебіст двадцять днів розпитував іншу про ї походження, місце роботи, знайомства і лише в останню ніч переспав. А робочий в перший же вечір познайомився з дівчиною і більше не виходив з палати. В день від’їзду подивився навкруги і здивовано вигукнув:

* Ах! Виявляється, тут же ще й море є!

Посміялись, поснідали, пішли покупатися. Євгенія взяла збірник

кросвордів і чайнвордів.

* Ти так любиш кросворди? – здивувався Влад.
* Вони надзвичайно тренують пам'ять.
* А у мене зараз замість кросвордів щоденна декілька годинна

робота за комп’ютером. Працюю над черговою повістю. Ось лише не можу придумати вдалу назву. Від назви художнього твору надзвичайно залежить його успіх. Мова йде про сліпу любов матері до сина. Із-за такої любові вдала кар’єра сина закінчилася білою гарячкою у психіатричній лікарні. Назвав «Любов Антоніни», потім – «Материнська любов», «Сліпа любов». Все не подобається. Попрошу тебе бути технічним редактором і коректором. Сам не справляюсь.

* Я згодна! Закінчиш писати і разом подумаємо, - заспокоїла

Євгенія. – Відгадай – допомагає плавати на воді. Шість букв.

* Буйок! – зразу зрадів Влад.
* Не підходить. Остання буква «ц».
* М’ячик , - не здавався чоловік.
* Так знову ж п’ять букв і не та остання , - засміялася

Євгенія. – Здаєшся?

* Камера – шість букв. Здаюсь! - після роздумів Влад.
* Матрац! - залилася сміхом жінка, охопивши руками шию

нашого героя. - Це ж так просто.

* Дійсно просто. У мене на таке не налаштований мозок.

Вона раніше нього відгадувала вірні слова і явно цим пишалася.

Розчервоніла, весела. Лежала на животі, піднявши ступні догори. Дійсно відпочивала від важкої роботи викладача.

 Після обіду знову у ліжко. По гриби не ходили. Просто забули. Рибалкою не займалися. Було не до цього. Вони слухали по радіо гарну музику місцево радіостанції і милувались одне одним з ранку до вечора. Взяли з собою комп’ютери. Та працювали з ними зовсім мало. Яка може бути праця при такому гарному відпочинку.

 Десь на четвертий день вона схаменулася:

* Я обіцяла провідати знайомих. Тут поряд, у селі Головеньках.

Поїдемо? - ніби вибачалась.

* Звичайно, люба. Обіцяла – потрібно навідатись.

Наступного дня зранку вони були уже у знайомих. Це пара

середнього віку. Діти одружені. Батьки живуть окремо. Зустріли їх дуже привітно. Влада вони бачили вперше.

* Це мій сусід, - познайомила Євгенія, - ми разом відпочиваємо

у Воробіївці. Він один і я, знаєте, давно одна. Нам вдвох добре.

Хазяйка Ганна уважно подивилася на Влада. Потім побачила

обручку на руці Євгенії. Нічого не сказала. Лише приязно посміхнулася і запросила до хати. Пригощати вони з чоловіком Сергієм уміли. Стіл ломився від закусок. Влад випивати заперечував, мотивуючи тим, що потрібно їхати назад. Та чарочку самогону випив із задоволенням. Євгенії наливали «по штахети». Самогон якраз гнали прямо в дворі між сараєм і хатою.

* Женемо для себе. Не продаємо. Тому боятися нічого, - відвер-

то пояснив веселий Сергій.

Потім поїхали на рибалку. Сергій працював сторожем біля ставка.

Показав свій знаменитий металевий «офіс» з якоїсь старої великої ємності. Клювало славно. Влад «зігнав оскому», вловивши декілька карасиків. Наварили смачної юшки. Посиділи на покривалі біля

води. Хазяї запрошували заночувати. Але гості подякували і поїхали.

На них чекала нова бурхлива ніч. Чи надавала снаги чудова природа, чи чарка допомагала, чи дуже давно не знали такого задоволення, але вони ніяк не могли насититись одне одним.

 Дійсно, як у одному з анекдотів: «А ми в комиші, накохались від душі, і нащо нам ці ландиші!» - сміялась Євгенія.

 Вона ще розповіла знаменитий анекдот «Привіт із Севастополя». Та Влад не смів його переповідати. Він лише від душі радів цьому перепочинку і не міг намилуватись гарною Євгенією. Вона з кожним днем виглядала все краще.

 «Невже так впливають відносини з чоловіком? – неодноразово запитував себе Влад. - Квітне, як роза вранці».

 Після повернення з Воробіївки Євгенія несподівано принесла

Владу мобільний телефон і стартовий пакет тарифного плану «Алло, квартал!».

 - Нащо мені? – здивовано запитав чоловік, - у мене МТС «Супер».

 Це економний тариф. Я спілкуюсь по ньому з дітьми та по роботі. А для «Алло, квартал!» потрібен ще один мобільний телефон, чи новий на дві карточки.

* Я ж тобі принесла і мобільний телефон. Якось студенти

подарували на день народження. Так і лежить декілька років у шухляді. Телефонуючи до мого «Київстару» ти за кожен дзвінок платиш порівняно дорого. А це буде безкоштовно по сто хвилин на день. Дуже зручно. Я давно впевнилась. Ми ж часто передзвонюємось.

* Дуже вдячний! Попробую.

Вніс на рахунок двадцять гривень. Вони за чотири дні пропали.

Правда, він телефонував сестрі до Москви.

* Це точно із-за цього, - Євгенія, - я своїй племінниці до Росії

телефоную лише зі стаціонарного телефону. З мобільного потрібно знати якийсь особливий код.

 Влад простодушно знову поповнив рахунок на двадцять гривень. Та ж сама історія. Гроші зникли ще швидше.

 Пішов до центру «Київстар».

* Вам не сказали, що спочатку потрібно поповнити рахунок на

сорок гривень? Лише тоді вмикається економний тариф, - подивився здивовано на Влада менеджер середніх років, перепитавши номер телефону та переглянувши щось у комп’ютері.

* Ніхто не сказав, - стиснув плечима Влад.
* Ви, напевне, купували стартовий пакет з рук, а не в офісі?
* Здається, з рук, - йому про це Євгенія нічого не сказала.

Так Влад на пару місяців наперед заплатив кошти за

користування новим тарифом. Але вони з Євгенією перемовлялися десятки раз на день. Тому, дійсно, «Алло, квартал!» був зручним.

 «Вона почала хвилюватися за мої кошти. Так мило подарувала новий мобільний телефон і стартовий пакет. Не знаю навіть, що подарувати їй. Квіти часто приношу. Купити ж якісь прикраси сам не зможу. Я в них зовсім не розбираюсь. Вона може не подати вигляду, що не сподобаються. Просто не стане носити. У неї ж особливий смак. Он які носить намиста, персні, сережки, браслети. Очей не можна відірвати! З ними стає ще привабливішою. Разом купимо щось з одежі до Першого вересня».

 Якось невимушено сказала:

* Завтра день народження дочки мого старшого сина. Там

будуть свати. Приїде молодший син за своїми чадами. Зразу з усіма познайомишся. А то щодо нас починаються різні розмови.

* Добре, якщо тобі зручно, підемо. Я подарую внучці одну зі

своїх повістей. Вона брала участь у конкурсах з танців. Подарую «Наснагу танців». Це про хлопця, який не умів добре танцювати. Та після повернення зі строкової служби в армії деякий час на громадських засадах був учителем танців у будинку офіцерів.

 - Внучка попросила подарувати їй агатове намисто. Це одне з моїх найкращих. Але вона уже майже доросла. Повинна мати гарні прикраси. Дарую їй від душі, із задоволенням. Буде мене згадувати.

 Зустріли їх дуже приязно. Євгенія познайомила:

* Це чоловік моєї покійної приятельки. Ми ходимо у гості один

до одного. Працював професором у двох університетах. Завідував кафедрою.

* А я вас знаю, - сказав син Євгенії. - Ми з вашим сином училися

в одній школі. До нього якось приставав старшокласник, вимагаючи гроші. Так він ногою мало не вибив тому око. Більше його ніхто не

зачіпав. Якось бачились. Виглядає успішним.

 - Виїхав з родиною до Болгарії, яка давно в Євросоюзі. Каже – там працювати набагато легше. Заплатив податки і ніхто з контролюючих органів до тебе нічого не має. А в Україні перевіряють через день. І кожен хоче витиснути хабар.

 Внучка дуже зраділа подарованій книзі, де на обложці зображена гарна танцююча пара.

* Певно, цікава книжка. На конкурсі у Варні я зайняла друге

місце. Через рік закінчую школу і не можу вирішити, до якого вузу поступати.

* Можна до інституту культури. Там з танців два відділення.
* Ні. Потрібно учитися на більш серйозного фахівця. Танці – для

душі. Та ще остаточно не прийняла рішення.

Спочатку за гарно накритим столом випивали зовсім мало.

Більше проголошували тостів. Влад думав, що так буде до кінця. Ближче познайомився зі сватом Євгенії, колишнім львівським політехніком. Та коли десь майже по середині вечері прихав молодший син зі своїми, почали знову наливати. Як Влад не старався, а був трохи на підпитку. До пісень, правда, не дійшло. Та посиділи славно.

 Але за кожне задоволення потрібно платити. Незабаром Євгенія потрапила до денного стаціонару ендокринологічного диспансеру. Влад перед цим повіз її машиною до далеченької лікарні. Зачекав, поки вона оформилася. Але потім сказав, що поїздка ця нагадала йому хворобу дружини.

* Неприємно мені сюди приїздити. Дуже важкі спогади.
* Я сама їздитиму маршруткою. Тут ще поряд ресторан мого

колишнього студента. Мене уже до нього запросили. Колись підемо?

* Не знаю. Може якось пізніше.

 Після шестиденних крапельниць та обстеження за хабар «порадили» безкоштовну путівку до санаторію у Тернопільській області. Разом вирішили – їй потрібно підлікуватись. Іншого випадку може скоро не бути. Путівка коштує сім тисяч гривень. Лікар не звернув жодної уваги, що цей санаторій не підходить для хворих на серце і гіпертоніків. Можна було подивитися в Інтернеті, куди Євгенія часто заглядає. Та не подивились. Путівку до останнього дня не показували. А лікар чомусь не попередила. Євгенія років дванадцять тому була там і почувалася тоді досить добре.

* До санаторію кілометрів двісті. Доїду автобусом до Тернопо-

ля. А там уже зовсім не далеко.

* Такій жінці не гоже трястися у автобусі. Я тебе відвезу.
* Так дорога ж гарна. Чого тобі відриватися від роботи?
* Робота не вовк – в ліс не втече! - настояв Влад.

Виїхали рано вранці. Сонечко світило в спину, не заважало. Трохи

після Хмельницького поблукали. Та десь о десятій годині були на місці. Санаторій знаходиться біля підніжжя Карпатських гір. Гори невисокі. Дорога з крутими поворотами. Головний будинок за містом у лісі трохи вище від дна ущелини. Мальовнича місцевість. Майже гірське повітря. На території рози, інші квіти. Гарні бесідки. Чисті корпуси. На стоянці багато автомашин. Влад хотів влаштувати Євгенію одну у окрему палату. Але всі палати «люкс» були зайняті. Літо. Пора відпусток.

 «У зливу тут може бути небезпечно, - подумав Влад, нічого не сказавши Євгенії , боячись її налякати, - добре, що санаторій ніби на майданчику, що на схилі гори. Туди вода не дістане. Бачив дорогою - на узбіччях нанесена після дощу водою глина і каміння».

 Євгенію поселили разом зі значно молодшою повненькою Валентиною на першому поверсі. У палаті телевізор, холодильник, гаряча вода, душ. Призначили обстеження, дієту, лікування. Пити мінеральну воду.

* Ти мінеральною водою не дуже захоплюйся, - порадив Влад, -

солі осідають у суглобах, можуть зашкодити. Про це пише видатний лікар Поль Брегг у книзі «Шокирующая правда о воде и соли». Шкода, що я не дав тобі її прочитати. У мене є у комп’ютері. І за дієту не забувай.

* Мусику, тут же спеціалізований санатроій для діабетиків, -

погладила його по руці і посміхнулося Євгенія, - необхідна кількість мінеральної води і дієта відпрацьовані роками. Он стоїть автомат для води. Є і підігріта, і кімнатної температури. Не хвилюйся. Все повинно бути добре. Лише без тебе стане сумно. Обіцяй, що приїдеш через днів десять. А то втечу звідси.

 Вона вперше назвала його Мусиком. Йому не сподобалося. Та він промовчав. Свого папужку іноді так кликав. І вона про це знала.

* Обіцяю. Ти як дитина, - пригорнув до себе милу, - прихала ж

підлікуватися. Відпочинеш від домашніх справ, виспишся.

* Я взяла деякі папери по роботі, комп’ютер. Працюватиму на

свіжому повітрі он в тій бесідці. Ти мене вранці будеш будити? А то я можу проспати.

 - Звичайно, телефонуватиму. Дзвінки у мене, дякуючи твоєму телефону, «безкоштовні». Говори – скільки хочеш, - трохи з іронією Влад, згадавши про перепетії зі стартовим пакетом.

 Вони погуляли по території, погойдались на широкій лавочці-гойдалці. Євгенія майже весь час тримала його за руку. Ніби відчувала, що без нього їй буде погано, і боялась відпустити.

 Після обіду поцілувалися. На очах у Євгенїі з’явились сльози.

 - Не хвилюйся, а то зросте тиск, - притис до себе жінку Влад, витер їй сльози, - незабаром побачимось. На календарі вечорами

закреслюй числа, як я колись в армії рахував дні до кінця служби.

 - Я не хвилююсь. Ти швидко не їдь. До вечора часу достатньо. Приїдеш – зразу ж зателефонуй, будь ласка.

 Влад спокійно поїхав назад. Дорога уже трохи знайома. Добрався без пригод. Подивився у гаражі на спідометр. Проїхав майже чотириста п’ятдесят кілометрів. Далеченько до цього санаторію. Та саме головне – Євгенія оздоровиться. Приведе в норму цукор, тиск.

 Перемовлялися вони по декілька раз на день. Спочатку все ніби було добре. Правда, з дієтичними стравами не все гаразд. Весь час каші, гарніри з круп. Варена морква у салатах. А десь на четвертий день у неї різко підстрибнув тиск, стало боліти серце. Відмінили пити мінеральну воду. Призначили якісь пігулки, крапельниці. Євгенія була дуже стривожена. Він, як міг, заспокоював:

* Не переймайся. Все прийде в норму. Там досвідчені лікарі.

Адже оздоровлюють саме таких хворих. Більше лежи. Не ходи в гори. На ніч тримайте відчинені двері на балкон. Ніхто вас не вкраде. Подивись по телевізору кінофільми. По «Інтеру» пускають гарний серіал про любов. Засипай не пізніше дванадцятої години. Так сон буде значно якісніший.

* Ти мій лікарю! Багато лежати не можу. І так уже поправилась.

Далі нікуди. Почну ходити на масажі. Валентина уже ходить. Каже – гарний масажист.

* Масажист може й гарний. Та як робить масаж? – розсміявся

Влад, - Він у санаторії?

* Ні. Внизу у будинку, де пошта. Йому років сорок п’ять.

Дружина працює у нас медичною сестрою. Хвалилася, що міняється змінами і їде на декілька днів в Одесу на море. Каже – походжу там по ресторанах. Уже куплені квитки на якийсь концерт. Напевне, везе туди якийсь коханець. Вона видна жінка. А масажист з ранку до вечора заробляє їй гроші.

* Цей масажор може бути теж не промах. Хоч красунчик?
* Не хвилюйся. Валя каже – весь час мовчить.
* Коли один на один залишаєшся з жінкою, розмов особливих не

потрібно. Все робиться мовчки.

Найкраща жінка та, що лежить і мовчить! – розсміявся.

* Не хвилюйся. Мені зараз не до цього.

Знову тиждень ставили крапельниці. Пила якісь нові пігулки від

серця. Стало легше. Серце уже так не боліло. Та продовжував стрибати цукор в крові. Вона пішла до шеф повара і сказала, що готують багато круп’яних страв. А ще – майже постійно варена морква у різних блюдах. Порівняно з сировою морквою, варена має дуже високий глюкомічний індекс. Попросила хоч трохи робити різноманітніше меню. Та повар сказала, що у них постійно ці страви. Продукти на складі лише такі. Нічого вдіяти вона не може. Лише моркву пообіцяла саме Євгенії давати у салати сирову. Влад порадив піти до головного лікаря, краще написати письмову скаргу. Та подумали – це може призвести лише до гіршого відношення персоналу до Євгенії. Ні до кого вона більше не зверталася. Сама собі зменшила кількість процедур. Робили прогулянки з Валентиною і працювала з паперами.

 Один раз поїхала з групою на базар до Хмельницького. Купила собі світлий осінній плащ і якісь подарунки для дітей, внуків.

* Тобі купила надзвичайний подарунок! Ніколи не здогадаєшся.

Та гроші майже закінчилися. Може не хватити навіть на масажі. У мене на карточці є. Але ж тут немає банкомата.

* За подарунок дякую. У мене теж для тебе сюрприз. А гроші

привезу.

* Який сюрприз? Головним сюрпризом буде твій приїзд. Не

можу дочекатися. Валентина наступної суботи поїде на два дні додому. Виглядатиму тебе, Мусику мій. Зранку піду на масаж і весь день буде нашим, Владочку. Дуже заскучала за тобою. Зайдеш до моїх. Там невістка приготувала мені передачу.

 Увечері невістка за сміхом передала майже відро великих помідор, огірки, висівкові булочки, вареної ковбаси, якісь книги, три бутлі профільтровано води.

 - Напевне там не дають їсти? – розсміявся Влад.

 - Мама заказала. Та ще там погана вода для пиття.

 У суботу рано вранці Влад уже був в дорозі. Доїхав через Городок порівняно швидко. Євгенію прийшлося чекати біля поштового відділення. Він хотів знайти масажний кабінет, та двері з боку лісу були зачинені. А у поштової працівниці якось було стидно запитувати. З пів години походив по центральній дорозі санаторного містечка. Дорога обсаджена кущами та квітами. Трохи подалі подивився сусідній санаторій. Вище на горі будувався ще один. Звідкілясь лунала гучна музика. Потім зрозумів – з пивного бару. Життя у містечку вирувало.

 І тут з поштового відділення випорхнула розквітла Євгенія! У світло синьому квітастому літньому платті. Білі босоніжки. З білою гарною сумочкою. Він кинувся до неї. Вона повисла на шиї. Ніби не бачились декілька років! Розцілувалися.

 - Ледве дочекалася кінця цього масажу. Домовлено – пів години. А він робить майже годину за ті ж кошти.

 - Головне, щоб допомогло. Шукав двері до тебе. Так і не знайшов.

 - Потрібно було пройти через пошту, милий, - пригорнулась жінка.

 - А напис он зовсім збоку. Там двері зачинені.

 - Може масажист ховається від податківців. Хто хоче віддавати зароблені важкою працею кошти. До речі, я сьогодні робила масаж в борг. Гроші ще вчора закінчилися. Купила дещо. Тут майже нікуди ходити. Недалеко базарчик. Піду подивитися і щось обов’язково купую. Ми туди сьогодні навідаємося, якщо захочеш.

 - Бери гроші. Іди розрахуйся.

 Вони піднялися до свого санаторію. Сміючись, за три рази забрали з машини «передачу». У палаті Влад простяг дві гарно оформлені книги.

* Ось мій сюрприз! Мені на роботі впали на око. Запитав

секретарки, чи можна взяти. Вона і віддала. Саме з предмету, який ти викладаєш. Нові. Просто дивно, що попали до мене пару днів тому.

Тобі невістка якісь подібні передала.

* Дійсно сюрприз! Саме такі мені зараз потрібні. Працюю над

програмою до нової спеціальності. Вводиться з першого вересня. Дуже вдячна,- поцілувала чоловіка Євгенія. – А це мій подарунок.

Вона простягла щось жовте у пакетику. Влад витяг, розгорнув і

ахнув. Це були темно жовті еротичні коротенькі шортики. На самому еротичному місці з двох боків напів розкриті повненькі жіночі губи. Ніби щось цілують. Коли Влад зі сміхом іронічно натягнув на себе, Євгенія кинулась до нього і вони впали на ліжко.

* Валя теж хотіла такі купити. Пішла на базар – а уже не було, -

прошепотіла щасливо на вухо, коли вони миттєво злилися у одне ціле і не вставали декілька годин.

 Перед обідом випили по чарочці привезеного Владом коньяку.

До їдальні не ходили. Їли все з передачі. Особливо сподобалася шинка і диня, яку Влад довго вибирав. Залишили трохи й Валентині. Євгенія показала купленого плаща. Одягла.

* Тобі іде. Гарний плащ.
* Забереш додому. Лише тримай у себе. Невістка почне

приміряти. Може випросити для себе. У нас майже однакові розміри. Так взуття часто взуває моє.

* Підемо посидимо у ресторані. Сусіди по столу побували там.

Їм сподобалося. Особливо стейки. Тут недалеко, - запропонувала жінка, - наша їдальня надоїла. Подивись, які випікають вівсяні булочки. Схожі на кльоцки. Привезу показати своїм.

* Добре. Підемо. А вівсяних булочок я тобі привіз. Ти ж так їх

любиш. Як себе почуваєш? Не стомилася? Тиск не стрибнув? – стурбовано Влад.

* Від такого не стрибає, - подивилася у вічі Євгенія, - я така

щаслива, що ти приїхав. Не відпущу тебе додому! Я заплатила за добу. Щоб не виникло непорозумінь.

Надворі було уже досить жарко. На виду у всього жіноцтва

санаторію, що сиділо на лавочках і з завидками дивилося на їх пару, вона взяла його під руку. Вони повільно направилися до низу.

* Зайдемо на базар. Це трохи подалі. Щось подивлюся дітям.
* Я привіз тобі грошей. Що хочеш, то і купуй, - Влад простяг гроші

трохи засоромленій Євгенії.

* Знаєш, я ж купила плащ. Він біля тисячі гривень. А ще багато

пішло на масажі. Тому до кінця не хватить.

 На базарі нічого особливого не було. Вони лише купили яблук. Пройшли далі через лісок і вийшли на широкий луг. З правого боку височіли гарні будівлі. Посеред лугу відбувалося якесь дійство. Молодь стояла у коло, обступивши молоду пару.

* Це ж весілля! Он стоять прикрашені авто, - показала рукою

Євгенія. - Подивимося на молодих. Згадаємо про свою молодість.

* Ми з дружиною відгуляли три вечірки. В інститутській

їдальні, потім у дружини вдома і у мене в селі. Нагулялись. Вечірки тоді були бідні. Викладачі нашої кафедри подарували нам дешевий ковдрик на стіну. Теща – постільну білизну. У селі приносили по три-п’ять рублів. Та ми на подарунки не звертали ніякої уваги. Були лише раді нашому щастю. Перші роки до народження дочки жили надзвичайно дружно. Дружина ще два роки закінчувала інститут в Одесі. Так я писав їй листи щодня і відвозив на вокзал у поштовий вагон. Майже з кожного відрядження заїжджав до неї.

 А далі було по всякому. Мене несправедливо виключили з комсомолу. Прийшлося залишити гарну роботу інженера конструктора на заводі, де працював після закінчення інституту. Довго не могли одержати квартиру. Потім за вірші я попав до КДБ. Побував навіть у психіатричній лікарні. Врятувала наукова робота. Тут себе знайшов і до цього часу цим втішаюсь.

 - Не будемо про смутне. Он там, здається, ресторан.

 Вони зайшли до будівлі з дерева. Всередині щось нагадувало височенну широку круглу колибу. На стінах різні прикраси з металу та дерева. Чудернацькі тварини, великі рибини, якісь химерні витвори. Посередині майже до стелі круглий конус. Теж прикрашений виробами з дерева. З одного боку конусу піч. Поряд складені нарубані дрова.

 - Зроблено погано. Суміш ретро і примітивного модерну. До чого тут поряд з музичними інструментами піч? Без всякого смаку. Поглянь, який масивний дорогий стіл, за яким сидимо. Ні його, ні цих чудернацьких стільців не зсунути з місця. А якщо мені далеко від столу? Щось капатиме в пелену.

 Підійшла офіціантка, принесла карту замовлень.

* Ми хочемо посидіти тут увечері, - Влад.
* На вечір все зайнято. Адже субота. Можна лише зараз, поки не

почався обід відпочиваючих.

* Добре. Що можна замовити?
* Лише те, що приготовлено на обід.

Вони замовили по бокалу вина, щось з першого, стейки і

морозиво. Обслужили їх швидко. Та коли дійшла черга до стейків, які мали бути з гарного м’яса, Євгенія сказала, що не може розрізати. Влад теж не зміг, як не старався.

* Може не досмажили?
* Ні. Це не вирізка, - рішуче Євгенія і покликала офіціантку.
* Віднесіть цей стейк повару. Хай сам попробує його їсти.

Офіціантка повернулася через декілька хвилин і вибачилась.

Іншого стейка не принесла. Такий обід трохи вплинув на піднесення нашої пари:

 - Як не маскуйся, які гарні колиби та вишукані ресторани не роби, а сервіс залишається ще радянським, - журливо Євгенія.

Лише морозиво підняло їх настрій. Воно було зверху покрито

порізаними ягідками винограду. Ніж, яким різали виноград, був, виявляються, після різання часнику! Це придавало «незвичний» аромат і смак. Виноград, звичайно, не їли.

 Спокійно пройшлися парковою зоною. Поцілувалися.

 - Тут є водопад. Я колись його бачила. Валя сама ходила. Сказала – дуже брудна вода. Тому по спеці не підемо.

 Обідати до їдальні санаторію вона, звичайно, не пішла. А майже зразу в обіймах обоє впали на ліжко. Ніяк не могли насититися одне одним. Вона була дуже ласкава та вигадлива. Влад старався з усіх сил зробити їх зустріч незабутньою. Лише десь після опівночі він перейшов на інше ліжко. Адже могли зовсім не виспатися.

 Вранці вони погуляли по лісопарковій зоні. Посиділи у бесідці, де вона щодня працювала над паперами.

* Чому стільки багато паперів ти готуєш?
* У вересні буде чергова акредитація інституту. Можуть понизити

рівень з четвертого до третього. Стане меншою зарплатня. Та я ж працюю залюбки. Більше тут немає чим зайнятися. Ніяких розваг.

* Пішли б з Валентиною на танці. Чи на якусь екскурсію.
* Танці - це примітивна імітація сексу, - засміялась вона

йому у вічі, - тому ні з ким, крім тебе, танцювати не хочу. Є екскурсія до Почаївської Лаври. Але там, кажуть, все перетворили у комерційні заходи. Та й далеченько. На весь день. Не поїду.

 Він так відверто про танці не думав. Та заперечувати не хотів.

* Валя, - далі Євгенія, - розповіла анекдот. Після першої

шлюбної ночі молодий каже дружині: «Дорогенька, я не буду змінювати свої звички. У нас з друзями кожної середи футбол. В любу погоду, навіть у зимову фурделицю – футбол. Кожної п’ятниці – преферанс. Є гроші, немає, а граємо у карти незаперечно. А у неділю – сауна, щоб у кого не сталося. Мила, а у тебе є звички? Так, спокійно відповіла дружина. У мене кожного дня секс. Є чоловік, немає, а кожного дня обов’язково секс!»

 По обіді вони сумно попрощалися. Вона віддала плащ, частину вбрання.

* Набрала всього. А навіть піти немає куди. Не хочу тут

залишатись. Лікування майже ніякого. Масажі закінчились. Постараюсь виїхати раніше.

* Ти ж відпочиваєш. Тут чудове повітря. Сама собі роби з

харчування дієту. Ранішні та вечірні прогулянки. Важливо, щоб цукор прийшов до норми.

* Добре. Мені ж дадуть лікарняний. Я під час занять у вересні

візьму собі відпустку. Ще трохи відпочину. Не хочу уже працювати.

* Ти ж любиш студентів. Он вони тобі скільки телефонують.
* За тридцять років втомилася. Не даремно виходять у п’ятдесят

п’ять на пенсію.

Пристрасно поцілувалися. У неї на очах сльози. Він витер.

- Не сумуй. Приїду – зразу зателефоную. Ранками будитиму.

 Євгенія трохи заспокоїлася. Часто телефонувала Владу. Читала романи. Закінчила працю над паперами. А прочитати до кінця внесений ним до її комп’ютера «Аналіз розвитку сучасної цивілізації» так і не спромоглася, як він не просив. Не сподобалось.

 Нарешті діждались майже кінця «санаторного лікування». Євгенія відпросилася на два дні раніше. Ледве умовила головного лікаря. Адже видається лікарняний лист, у якому повинна стояти кінцева дата, що зазначена у путівці.

* Ти за мною не приїжджай, - щебетала радісно по телефону, -

звідси до нас іде автобус. Ми повертаємося разом з Валею. Хоч вона значно молодша, та ми подружилися. У недалеких Ярмолинцях вона вийде. Їй в інший бік. Сказала, що приїде до мене у гості. Хоче подивитися наше місто. Квитки уже на руках. У нас місця попереду. Їхати майже чотири години. Хоч по дорозі усе роздивлюсь. Погода хороша. Не дуже жарко.

* Ти візьми на дорогу пляшечку води і пігулки не забудь.
* Ах, ти, мій лікарю! Зустрінеш машиною?
* Звичайно, мила. Якщо приїдеш раніше, стій біля площадки.

Там тінь від навісу. А то після обіду сонечко може припікати.

* Під’їзжатимемо до міста – зателефоную, - прозвучало весело. –

Так рада, що незабаром обніму тебе, Мусику.

«Знову «Мусику». Вона розповідала колись про кінофільм, де

здоровенна Фаїна Раневська так кличе свого недотепу худющого чоловіка. Не схоже, щоб насміхалася наді мною. Та від Євгенії всього можна чекати. Потрібно подумати, як ласкаво назвати. Євгенечка, Женечка, Женуля? Ні, не те. Назву, напевне, «Пусенька». Вона повненька. Тому не повинна образитись. Сама над собою за це час від часу жартома підсміхується».

* Ми уже в Літині. Через пів години буду. Ти де? - пролунав у

телефоні такий радісний голос.

* Я тебе давно виглядаю, - ледь не закричав Влад.

 На автостанції Євгенія кинулася йому на шию. Він її пригорнув.

* Ледве дочекалася, Владочку. Водій по дорозі усіх підбирав.

Мало не запізнились. Їдемо до мене обідати. Діти наготували. Самі на дачі. А увечері повернуться до батька невістки. Вони там усе літо живуть. Нам ніхто не заважатиме.

* Я такий радий, що цей санаторій уже позаду. Нікуди більше

тебе саму не пускатиму. Весь час хвилювався, щоб усе було добре. Як ти себе почуваєш?

* Тиск і цукор в нормі. Не хвилюйся.

Вони щось швиденько пообідали і на диван. Не розкладали. Було

тісно. Але вони не звертали на це уваги. Пригорталися і цілували одне одного до нестями.

 *Роки на вирій повернули,*

 *Пливуть у сірій хмурості.*

 *А я люблю, а я люблю,*

 *Люблю, як в юності.*

 Нарешті відірвалися одне від одного.

 - Такого у мене ще не було, - дивувалася Євгенія, - звідки сили беруться? І почуваю себе добре. Зовсім не стомилася.

 - Просто у нас обох була велика перерва у відносинах. Але не забувай – у тебе хворе серце. Давай зробимо суглобну гімнастику Норбекова. Хоча б для рук. Ти ж прочитала книгу, яку я тобі дав?

 - Ні, всю не прочитала. Лише вибірково. Не подобається його манера писати. І назва книги якась плебейська. «Опыт дурака»! Невже така назва може привернути увагу нормального читача?

 - Саме назва і привернула мою увагу. Я декілька раз прочитав цю книгу Норбекова та ще декілька його творів. Подарував двом друзям. Але вони, здається, відносяться до методик Норбекова так само, як і ти. Ми ж уже декілька раз робили цю гімнастику. Ти, звичайно, скептично виконувала вправи. А мені вона дуже допомагає. Це єдина методика, що лікує остеохондроз. У тебе поболює спина між лопатками. Це перша ознака хвороби. Відновлюються суглоби, міжхребцеві диски. Тобі з руками потрібно багато працювати. Ступні ніг поболюють.

 - Не буду робити, - несподівано рішуче Євгенія, - і не проси. Давай назавжди закриємо цю тему.

 - Лише та людина здорова, що постійно потужно працює над поліпшенням свого здоров’я. Пігулки допомагають тимчасово. Вони не усувають причину хвороби.

 - Бачу, як тобі допомагає ця гімнастика. До цього часу болить права рука після падіння з велосипеда.

 - Але ж стало значно ліпше без всяких ліків. Ще з місяць і зовсім перестане боліти.

 - От і роби свою гімнастику. А у мене немає вранці часу, - надула губи і відвернулася до стіни жінка.

 - Пусенька, ми ще повернемося до цього.

 Вона вдала, що не звернула уваги на те, як він її назвав. Та зразу ж повернулася до нього з посмішкою.

* Після завтра п’ять років внучці. Тиждень тому ми з невісткою

купили їй гарне плаття. Довго серед великого асортименту вибирали. Внучка вказала на біле зі сріблястою стрічко. Міряли і вона не захотіла його знімати. Тепер потрібно щось знову купити. Не прийдеш же з пустими руками.

* А я куплю дитячу книжку. Недавно був у книжковому

магазині. Зараз багато дитячих книжок з гарними обложками, малюнками. Дорогі. Дорожчі від книг для дорослих. Та для твоєї внучки нічого не шкода. Вона така ласкава. Від тебе не відходить. Мені теж то покаже ляльку, чи новий малюнок, то пригостить печивом. Гарно вихована. Лише багато часу сидить за комп’ютером. А це дуже негативно впливає не лише на очі, а й на весь організм дитини. Батьки, втомившись за день, хочуть після роботи відпочити. Щоб дитина не заважала, посадять її за комп’ютер дивитися мультфільми, або грати у різні ігри. От дитина і сидить там годинами.

* А їй же син хоче купити електронний планшет. Вона тоді

взагалі не випускатиме його з рук.

* Така ситуація у багатьох родинах. Кажи синові з невісткою, щоб

регулювали час, на протязі якого внучка працюватиме з екраном. А

то згодом можуть виникнути великі негаразди. Особливо, коли «підсяде» на Інтернет.

Євгенія намагалася показати його все більшому колу своїх роди-

чів, друзів, знайомих. Хвалилась, здається, тим, що має такого залицяльника. Владу така ситуація не дуже подобалася. Але він тримав при собі це невелике незадоволення. Нічого їй не казав. Син Євгенії з родиною на літо виїхали жити до батьків невістки у передмістя. Свято організовували саме там.

 Євгенія з Владом приїхали своїм авто. Не хотіли пити горілки, чи вина. Адже шкодило обом. Внучка задоволено прийняла від Влада велику книгу.

* Будеш по ній, Катю, вчитися читати, - поцілував у підставлену

голову раду дівчинку майже не знайомий для неї чоловік.

 Батькам Влад подарував свою останню художню книгу. Гостей на ювілеї внучки зібралось багато. У родині Євгенії було троє одружених давно дітей. У родині невістки - теж велике коло родичів. Були запрошені і куми зі своїми чадами. Відзначали свято у великому з гарним двором власному будинку свата. Місця всім хватало. Лунали вітання, поцілунки, тости. Особливо гарний тост сказав чоловік старшої дочки Євгенії. Він наголосив, що вітаючи молоде покоління, потрібно не забувати бабусь, дідусів. За столом сиділа навіть прабабуся іменинниці. Саме ці люди надзвичайно причетні до сьогоднішнього свята. Без їх «старання» цього свята взагалі б не було. Молодь зустріла тост схвальними вигуками і оплесками. Коли надали слово прабабусі, виявилося, що забули поставити їй чарку для вина. Вона спокійно пила з фужеру компот, а чарки перед нею не було. Усі розсміялися, швидко поставили чарку і зняли соромливу напругу.

* Хочу погуляти на весіллі правнучки. Доброго їй здоров’я і

щастя! - радісно промовила і пригубила чарку старенька бабуся.

 Влад з Євгенією сиділи поряд і випивали зовсім мало. А ось сват набрався добре. За весь вечір він, як хазяїн будинку, не приділив зовсім ніякої уваги новій у компанії людині – Владу. Влада не познайомили зі свахою. За чисельними тостами близьких родичів не надали йому слова. Та він і не хотів виділятися. Поглядав на веселих гостей і був радий, що не заставляли випивати.

 У кінці сват щось скинув зі столу і мало не впав обличчям у венигрет. Прабабуся, його мати, дуже розхвилювалася, накричала на сина і встала з-за столу. Вона ще раніше попросила, щоб Влад підвіз її додому. Майже ні з ким не попрощавшись, вони забрали старшу дочку Євгенії з чоловіком і з якимось негарним осадом залишили свято.

 Наступного дня Влад з Євгенією поїхали на дачну ділянку її сина. Вони зібрали там помідори, огірки, малину і заїхали до свата віддати частину дітям. Сіли з внучкою у дворі на лавочку. Сват працював у другі зміни і в цей час був вдома. Вийшов у двір, читаючи щось у планшеті, кивнув Владу головою і, жодного сова не сказавши, повернувся до будинку.

* Ти пробач, - не витримав ображений Влад, - але не повезло

тобі зі сватом. Більше до цього будинку я не зайду. Сват молодший від мене щонайменше років на двадцять і так неввічливо відноситься. Та лише з-за того, що ми з тобою разом, він повинен був приділити мені хоча б мінімальну увагу. Таким відношенням до мене він принизив і тебе саму. Адже йому не чотирнадцять років, а більше п’ятдесяти. Як ти з ним спілкуєшся?

* Майже не спілкуємося. З-за дітей змушена іноді сюди

заходити. Пробач, що привела тебе до цих людей. Сваха працює у якійсь фірмі комерційним директором. Багато роботи виконує вдома і пересилає на фірму по Інтернету. Часто до обіду спить.

* Так вона теж зараз тут? - вражено Влад.
* Так, невістка сказала, що у себе в спальні.
* Поїхали швидше звідси, - наполіг Влад.

Не сказавши сватам «до побачення», вони повернулися.

Згодом Влад стикався декілька раз зі сватом на квартирі Євгенії.

Ніби навіть розмовляли. Той щось привозив дітям. Далі вітальні ніколи не заходив. Але це перше негативне враження загладити було майже неможливо. «У мене свати з боку невістки теж не подарунок. Але приходили до нас. Сваха приносила груші з дачі. Ми їм завозили яблука. Я на авто обслуговував весілля молодшої дочки. Завжди вітаю сватів зі святами. А тут просто якесь невігластво. Не буду більше про це говорити Євгенії. Вона краще їх знає».

 Потім відзначали роковини маленького внучка, молодшого сина. Євгенія завжди брала Влада з собою. Він не пручався. Намагався швидше стати у цій родині своїм. Та зблизився лише зі старшою дочкою Стасею та її чоловіком Богданом. Богдан колись працював слюсарем інструментальником. Влад у молодості одержав другий розряд слюсаря модельника. Їм було що згадати. Вони майже з першої зустрічі перейшли на «ти».

* Дивно, пройшло більше п’ятдесяти років, та я до цього часу

пам'ятаю розміри свердла під ту, чи іншу метричну різьбу, - розповідав Влад.

* То яке свердло під різьбу М5? - прищурив очі Богдан.
* По сталі діаметром 4,3 мм. По алюмінію – 4,4 мм.
* А для чого служить рейсмус? – знову Богдан.
* Ми ним прокреслювали горизонтальні лінії на під модельній

плиті, щоб витримати розміри з точністю до десятої міліметра.

* Краще я тобі розповім новий анекдот. Бандити схопили на

вулиці молодицю. Посадили до авто. «Якщо заспіваєш пісню, відпустимо. Ні – будемо насилувати». «Яка з мене співачка!» - весело відповіла молодиця.

 Ще один. Хлопчик років чотирьох навчився у дитячому садочку дуже матюкатися. Батькам було соромно і вони не знали, що вдіяти. Якось батько здогадався вплинути на сина. Каже йому – будеш матюкатися, не роститимуть зуби. «А це що – хрен». - відповів малий, показуючи пальцем у роті зуба.

 Богдан знав багато анекдотів і цим захоплював компанію. Та Владові надзвичайно подобалося слухати, коли Богдан грав на акордеоні. Той починав з полонезу Огінського і закінчував піснею «Несе Галя воду». Заворожений мелодіями, через пісню-другу Влад теж підспівував. Вони співали у два голоси. Богдан грав з такою насолодою, з таким азартом, що Влад не витримував?

* Ти граєш краще Яна Табачника!
* Табачник раніше краще грав. А тепер постарів, потовстів,

пальці не так слухаються, але ще перед українською елітою виступає. Запрошує на свої вечори навіть колишніх президентів Кравчука, Кучму, Ющенка.

* Особливо мене вражає, як ти віртуозно перебираєш пальцями

на «басах», - не хотів переходити на політичну тему Влад. - Мені колись у юності пару років вдалося пограти на малому акордеоні. Та басова партія була для мене найважча.

* Не хочеш зараз пограти? – Богдан знімав акордеон.
* Ні. З канікул до Одеси повертався наповнений продуктами.

 Мати навіть яйця заставляла брати. Тому з великим жалем інструмент залишав вдома. Так все і забув.

* А я кожного дня з годинку граю. Просто насолоджуюсь.

Перед Першим вересня Євгенія сказала:

* У мене традиція – в інститут іду у новому вбранні, якого

раніше не одягала. Пішли по магазинах. Допоможеш вибрати гарне плаття чи брючний костюм.

 Уже в першому ж бутику її зустріли, як давню знайому. Євгенія звернулася до продавщиці по імені і та показала нову колекцію вбрання. Нічого не вибрали.

* Приходьте через тиждень. Привезуть італійське, - запрошувала

на прощання приємна продавщиця.

* Нам немає як чекати, - тихо сказала Владу Євгенія, - сьогодні-

завтра потрібно купити. Підемо до великих торгівельних центрів. Там значно більший вибір.

 - Потрібно купити такий «прикид», щоб в інституті усі «ахнули», - заохочував жінку Влад. Він побачив, що у неї азарт до покупок.

 За години дві Євгенія переміряла зо три десятки плать і костю- мів. Влад намагався щось порадити. Але Євгенія його майже не слухала. У неї була своя уява про гарний одяг. В кінці кінців повернулися до двох плать, які міряли майже на самому початку.

* Це темно сине тобі дуже личить, - Влад, - але верхня накидка

до низу по боках дуже розширюється. Та точно від заздрощів у всіх викладачок заколупає у мізках.

* Тоді беремо, - безапеляційно заявила зраділа Євгенія. – Я,

напевне, працюватиму останній рік. Хай потім згадують мене.

* Беремо ще ось це. Воно простіше. Але теж тобі до лиця.
* Так дорогі ж! Скажу, що ти мені купив. Я в санаторії зберегла

частину твоїх грошей. Ось і згодилися.

 Першого вересня з інституту Євгенія прилетіла, мов на крилах. Влад зайшов до неї під вечір і вона із захопленням розповіла.

* Я виступала на урочистостях з невеликою промовою. Так

директорка потім сказала, що мою промову зовсім не слухали, а дивилися на багате плаття. Я так вдячна тобі, що порадив купити саме його. Моя подруга Наталія аж розчервонілась у захваті від цього і сказала, що мені ще рано покидати роботу. А ти як вважаєш?

* Звичайно, рано, Пусенька, - поцілував щасливу жінку Влад. –

Попрацюєш, а там побачимо. Купимо ще краще плаття.

 Вона була радісна, мов мала дитина, якій купили надзвичайно гарну іграшку, про яку вона давно мріяла.

* Наталія сказала, що я взагалі дуже змінилася на краще. Стала

веселішою, впевненішою. Навіть хода легша. На другий поверх до свого кабінету влітаю на одному подиху. Наталія зробила укольчики на лиці. Виглядає значно молодшою. Може і мені зробити? До мене прийняли молоду лаборантку. Чоловік її тримає ресторанчик і запрошує нас до себе на вечерю. Підемо?

* Звичайно, люба. Лише не забувай – я повинен розрахуватися,

щоб потім не могли сказати, ніби ми з тобою любимо погуляти на дурницю. Добре?

 - Домовилися, - загадково подивилася Владу у вічі жінка і ласкаво погладила його по руці.

 Інститут готувався до акредитації. Євгенія думала, що для цього в санаторії зробила майже усі папери. Виявилось, завуч була на якійсь нараді у Києві, де дали новий перелік необхідних документів. Євгенія приходила з роботи стомлена і незадоволена.

* Робимо велику непотрібну роботу. Та ще й методистка

придирається. З-за одного зауваження потрібно переробляти кучу паперів! Не витримаю я. Навантаження розподілили і зараз подати заяву на звільнення якось несолідно. Я провідний викладач. За мною по нашій спеціальності закріплені основні предмети. Стидно буде колегам дивитися у вічі.

* Ти дуже хвилюєшся і береш близько до серця, коли заставля-

ють робити з твого погляду ніби не потрібну роботу. Але акредитація навчального закладу – дуже відповідальний момент. Щось зроблять невірно і можуть понизити рівень інституту, навіть зняти з роботи ректора. Тому змирись і спокійно все зроби.

* Та я ніби спокійна. А серце не сприймає. Починає тиснути в

грудях. У батька старшої невістки ювілей. Сімдесят п’ять років. Підемо на святкування і відпочинемо.

Сват зустрів їх з протягнутими руками на порозі кафе. Влад

подарував свою останню книгу. Євгенія – конверт і квіти. Розцілувалися. Лише тут Владу сказали, що у свата зі свахою дні народження того ж самого числа. Вітали і сваху. Гостей було небагато. Найближчі родичі. Стіл гарно накритий. І відсвяткували на славу. Влада, як почесного гостя, посадили проти свата біля свахи. Сваха так уміла запросити випити, що Влад не вчувся, як захмелів. Заграла музика і почались танці. Сват не танцював. Син Євгенії – дуже мало. Більше чоловіків не було. Прийшлось «віддуватися» Владові. Він давно не танцював, але справився майже на «відмінно». Перетанцював з усіма жінками. Були вальси, польки. Влад не пропускав жодного. Старші жінки танцювали значно краще молодших. Молоді навіть не уміли добре крутитися. Влад час від часу пригадував, як танцював з дружиною. Покійна танцювала дуже славно. Вони навіть мали приз за кращий танець у міському будинку офіцерів. Танцювали вальс-бостон.

 Після випитого коньяку під час танцю серце починало калатати. У Влада взагалі останнім часом була підвищена частота пульсу. Потрібно було берегтися. Та він не звертав уваги. І серце пішло йому назустріч. Ніби дало перепочити після багатьох місяців туги. Він майже не стомлювався і пітнів зовсім мало. У кафе було прохолодно. Як раз для таких запальних танців. Коли запросив сваху, вона не витримала і зізналась, що одяглася дуже тепло і тепер жалкує, що не може добре покружляти.

 Євгенія танцювала з посмішкою плавно. Ніби пливла у танці. Вони разом танцювали вперше. Владові сподобалось, що вона відчуває кожен його рух. Видно, у молодості натанцювалась. Він поцілував їй руку і захоплено промовив:

* Мені легко з тобою танцювати. А ти почуваєш себе добре?

Серденько не тисне?

* Не відчуваю. Та й потанцювати дуже хочеться. Що буде, то

буде. Цей сват у мене гарний. Гріх його не порадувати. Піду запрошу його до танцю.

 Потім багато співали. В основному народних пісень. Влад теж співав. У нього був гарний голос, який так славно звучав серед високих жіночих голосів. Євгенія захоплено поглядала на нього і це надавало наснаги. Він розумів, що йому ще рано танцювати і співати. Туга за дружиною не полишала. Тверезий не співав би. А тут випив трохи лишнього в такій славній компанії і співав ніби для дружини, Адже вона так захоплювалась його співом на різних зібраннях у чисельних їхніх родичів. Ніби востаннє співав своїй милій. Євгенія відчувала його настрій. Вона взагалі була дуже чутливою до інших людей. Опустила очі додолу і мовчки слухала. За столом було декілька жінок, що не мали чоловіків. Вони поглядали на Євгенію із заздрістю. А вона, здається, раділа, що Влад поряд. Пишалась ним.

 Нарешті поїхали до давніх приятелів, що жили близько від міста у селі. Євгенія про них багато розповідала. Навіть діти їхні товаришували, кумували. У них дуже хворіла мати, що жила окремо. Тому весь час приходилось за нею доглядати. Але все ж вирішили зустрітися. Чомусь зразу ж заглянула до квартири близька сусідка. Весело подивилася Владові у вічі:

* Галя, - простягла руку. - Зварила холодець і вирішила

пригостити сусідів.

* Влад, - потис наш герой простягнуту руку, розуміючи, що

спритна Галя прийшла спеціально подивитися на залицяльника Євгенії. Вона ще раз з усмішкою заглянула йому у вічі і, нічого більше не сказавши, вискочила з квартири.

 Стіл Наталя накрила, як на весілля. Видно, хотіла догодити Євгенії. Влад посилався на те, що потрібно ж буде їхати назад машиною. Старався майже не пити. Але Микола був такий настирний и так гарно хвалив «п’ятдесятиградусну» горілку, що Влад не витримав і випив пару чарок. Жінки вийшли у якихось справах на кухню. Чоловіки почали відверту розмову.

* Женя розповідає мені надзвичайно «сальні» анекдоти і

взагалі вчить різним глупостям. Навіть іноді матюкається, - не витримав веселий Влад.

* А ви що, ніколи не матюкаєтесь? – здивувався Микола.
* Ніколи. У мене така культурна робота, що навіть подумати про

матюки не наважуюсь.

* Ким же ви працюєте?
* Викладачем університету.
* Так Євгенія теж викладач, - не зрозумів Микола.
* А ось дуже рідко та матюка загне. Не голосно. Ніби про себе.

Але ж я маю чудовий слух і все чую.

* Так ви вдавайте, що нічого не чуєте. Просто не звертайте уваги.
* Як не звернути уваги на анекдот «Привіт із Севастополя»?
* Навіть цей анекдот розповіла?
* І не лише цей. А, наприклад, про те, що сила жінки у передку.
* Моя усі анекдоти записує до блокнотика. А потім читає.
* А у Євгенії чудова пам'ять. Вона швидше від мене розв’язує

кросворди і чайнворди. Зберігає у пам'яті дати днів народження десятків людей. Навіть колишніх і теперішніх студентів. Я забуваю дні народження внуків, двоюрідних братів. Вона ж з великою насолодою майже кожного дня когось вітає. Знаєте, з-за цього та дякуючи її доброті, багато людей відносяться до неї зі щирою повагою та вдячності.

* Так, ми її знаємо дуже давно. Дружина ще зі школи. Вона

надзвичайно чуйна і порядна людина. Якщо у вас не дуже серйозні наміри, то краще не подавайте їй ніякої надії.

* Зразу їй сказав, що я легковажна людина. Так вона зі сміхом:

«Який йшов, таку й здибав!»

* Ви про свою легковажність наговорюєте. Вона нам про вас

дещо розповіла. Не привела б до нас якогось зайду. Напевне відносини, які між вами склалися, її влаштовують. Ось і обручка уже на пальці. Жінка просто так обручку не носитиме. І у вас теж обручка.

* Це ще зі шлюбу з покійною дружиною. Я так і не знімав.
* Що вам казатиму. Ви люди серйозні і самі розберетесь.

Давайте краще вип’ємо ще по чарці.

* Ні, потрібно ж їхати назад. Я підтримаю газованою водою.

Коли поверталися додому, Євгенія запитала:

* Гарні мої друзі?
* Чудові! У тебе, мила, не може бути поганих друзів. Ти досить

добре розбираєшся у людях, щоб помилятися.

 Влад якось запропонував:

* Ми повинні хоч раз у місяць ходити до театру. Через тиждень

Московський вільний театр показує «Декамерон» за твором Бокаччо. Колись давно читав його. Серед артистів Ольга Сумська, Оксана Писанка. Вони ж народні артисти. Підемо?

* Підемо. Там багато еротики. Не знаю, як демонструватимуть.

Лише бери квитки десь зразу за поперечним проходом. Щоб не заважали дивитися.

 Коли зустрів Євгенію на вулиці, здивувався надзвичайно елегантному її одягу. Темно синій брючний костюм був так до лиця, що Влад не витримав:

* Ти виглядаєш молодшою на двадцять років!

Євгенія задоволено посміхнулася і взяла його під руку.

* Побачиш весь мій гардероб, ще не таке скажеш.

У спектаклі Сумської чомусь не було. А Писанка так грала коханку,

що зала час від часу вибухала оплесками. Усі десять новел вони переглянули з великим задоволенням. Відвертих еротичних сцен не було. Усе подавалось з гумористичним підтекстом. Особливо сцени прелюбодіяння монахів католиків. Писанка з одним з них за шторами підлітала майже до стелі. Євгенія весь час тримала Влада за руку. По дорозі додому сказала:

* Дякую за гарний вечір. Давно не була у театрі. Добре, що ти

купив програмку. Завтра колегам розповім про спектакль.

* Ми тепер ходитимемо до театру не рідше раз на місяць. Я

студентом часто дивився спектаклі. Грошей було обмаль. На їжу не хватало. А по театрах ходив. Навіть до філармонії.

 Наступного разу вони слухали органну музику у костелі. З першого разу не хватило запрошень. Тому наступного пішов за ним майже на тиждень раніше. Грала відома органістка з Кишинева. Все старовинні твори французьких композиторів. Слухачів – повна зала. Музика їм не дуже сподобалась. Вони просто її не розуміли. Програмок розгорнутих не було. Лише у запрошенні перелік творів. Та вражала атмосфера костелу. Величні ікони, світильники. Надзвичайно гарне звучання органу. Акустика. Дуже фахова ведуча-мистецтвознавець. Відкривав і завершав концерт монах чистою українською мовою. Запам’ятали у одному з творів розділи «Божі діти», «Пастухи», «Ангели», «Радість Божа».

 По дорозі додому згадав стару пісню.

 *Була дівка, стала жінка,*

 *Жінка, вже й бабуся.*

 *А я був козаком, козаком лишуся.*

 *А я був козаком, козаком лишуся.*

* Ти дійсно виглядаєш козаком, - притиснулась до нього жінка, -

сиві вуса тобі дуже личать. Та й проворний, завжди веселий.

* Хороший настрій підтримує здоров,я. Давно відомо.

 Влад запропонував поїхати на один день до Одеси. Переглянути в оперному театрі хороший спектакль. Та на вийшло. Євгенія потрапила до лікарні. Одного разу весь день просиділа з внуками. Невістка не приготувала меншенькому їжу. Вона дуже розхвилювалась. Піднявся тиск. Коли Влад зайшов до її квартири, сиділа на дивані бліда, на чолі виступив піт. Тримала малого на руках. Старша внучка у іншій кімнаті дивилась мультфільми.

 - Ти полежи, а я посиджу з дітьми, - запропонував чоловік.

 - Не знаю, що дати їсти малому. Він ще все підряд не може їсти, а невістка чомусь не сказала, що давати. Дотелефонуватися не можу – вони з сином працюють надворі, - відповіла Євгенія розгублено.

 - То я піду щось куплю, - Влад.

 - Я уже зварила кашку. Трохи нагодувала. Але це мало. В магазині для нього продукти підібрати важко. Може захворіти шлунком. Ще зварю картоплі і зроблю пюре. Ти посидь з ним. А я швиденько на кухні приготую, - ніби трохи заспокоїлась Євгенія.

 Дитину вона нагодувала. Трохи полежала. Потім малого вклала спати. Рухалась якось незвично мляво. Відчувалась втома.

 - Ти іди додому, а я ще полежу. Стала ніби краще почуватися.

 Увечері вона випила пігулку. Та на ранок прийшлося викликати «швидку». Влад саме виглянув у вікно, коли вона сідала до авто. Помахала йому рукою.

 Через годину він зателефонував Євгенії і зразу ж поїхав до лікарні.

 Вона лежала під вікном у великій палаті. Весело глянула на нього.

* Після уколу стало значно легше. Лікар призначив крапельниці.

Ось список - піди купи ліки. Тут дорогі. Бери гроші, - простягла жінка.

Він хотів відмовитися від грошей. Мов, купить за свої. Але з

собою було менше п’ятдесяти гривень. А список довгенький.

 Оббігав декілька аптек. Одні ліки купив лише у шостій.

 «Невже знову бігатиму по цим аптекам? – дуже сумно звучало у голові. – Я за останні роки так по них набігався, що дивитися не можу в їх бік. Маю штук шість різних карток знижок на ліки. Дружина теж декілька раз лежала у цій лікарні в іншому корпусі. А ще часто ходили на консультації. Мені так тривожно, коли заходжу сюди. Такі страшні спогади. Та Євгенії нічого казати не буду. Хай швидше заспокоїться. Тоді випишуть раніше».

 Влад ходив до хворої двічі на день. Приносив якусь їжу, очищену воду, книги. Приніс навіть комп’ютер. Кожен день заставляв Євгенію з годинку гуляти по великій території лікарні, яка була розташована майже у лісі. Вона тримала його під руку. І ніби набиралась сили. З кожним днем почувалася все краще. Виписалась через тиждень.

* Лікарняний брати не буду. Я ж у відпустці за лікування у

санаторії. Знову брати лікарняний стидно. Мене в інституті не зрозуміють. Посиділа вдома з дітьми і дійшло – на роботі мені легше. Побачу – може ще попрацюю, якщо не звільнять.

* Я весь час думаю, як тобі допомогти, щоб ти не дуже

стомлювалась. Є хороший вихід. Переходь до мене жити. Що ми бігаємо один до одного як хлопець до дівчини. Уже не в такому віці. Та й сусіди починають посміюватися при зустрічах.

* Сусіди давно усе зрозуміли. Від них не сховатися. Та якщо

пропонуєш по справжньому, то я подумаю. А то підкреслюєш весь час, що ти легковажний чоловік.

* Ти ж живеш майже на дві сім’ї. Своїм готуєш їсти. Мені весь

час то борщ приносиш, то котлети, салати. Попросив зварити російські щі – зварила. Картоплю смажиш. А мені лікар заборонив картопляні страви. Сказав обмежити вуглеводи, алкогольні напої та стосунки з жінками. Та перед тобою я встояти не в змозі.

 - Стосунки з жінкою у тебе виходять гарно, - голосно розсміялась Євгенія. - Тут лікар пропонує точно помилково. Я біля тебе помолоділа на десять років. Підлікую серце і все буде добре.

Так майже жартома вони торкнулись дуже важливого питання.

Вирішили жити разом. Євгенія повірила йому зразу.

 Влад давно звик до самотності. За майже одноманітними днями, незважаючи на роботу у приватному науково-дослідному центрі, любові дітей, внуків, розумів – його тягне до дружини. Підсвідомо жадав смерті. Надіявся, що там зустріне свою кохану. Та спілкуван-

ня з Євгенією знову повернуло його до життя. ЇЇ романтичність, щирість, доброта, полум’яні, майже дитячі очі, широкі стосунки з гарними людьми, любов до студентів захопили його.

 Літа на вирій повернули,

 Пливуть у сірій хмурості.

 А я люблю, а я люблю,

 Люблю, як в юності.

 Наступної ночі побачив сон, що дуже стривожив. Ніби у тролейбусі на передній площадці стояв боком колишній його директор заводу. Влад так задивився на директора, що проїхав свою зупинку. Вийшов – а тут підземний перехід. У переході потрапив до бетонного лабіринту. У який бік не піде – виходу немає. Зустрів одних хлопчаків, інших – виходу не показують. У великій тривозі в одному з коридорів побачив групу дівчат на чолі з жінкою. Уклінно попросив жінку вивести його з лабіринту. Вона уважно подивилась йому у вічі і повела до виходу.

 Коли йому снилась жінка, це завжди призводило до якихось неприємностей. Незважаючи на це, в голові лунала чудова пісня.

 *Красный лист по озеру плывет.*

 *А за ним летит снежинок стая.*

 *А любовь смеется и поет,*

 *Ни зимы, ни осени не зная*

 Євгенія несподівано заявила:

* Роби ремонт у своїй запущеній квартирі. Без ремонту до тебе

не перейду. Я через рік по чоловікові зробила ремонт у себе і ніби ожила. А то все нагадувало таке страшне недавнє минуле.

* Я до ремонту розумово не готовий. Та й грошей потрібно

багато. В моїй квартирі все більш-менш нормально, чисто. Підлогу мию двічі на тиждень. Шпалери на стінах не порвані.

* А стеля яка нерівна. Паркет вищерблений. Червонясті стіни у

спальні. Роби ремонт. Я грішми допоможу. Потрібно жити у приємних комфортних умовах.

* Мій кабінет, ванну кімнату, коридор і кухню недавно сусіди

зверху залили водою і білили. Що ще потрібно? Ліжка поміняємо на розкладний диван. Лише поставимо його так, щоб не потрапляв на перехрестя ліній Хартмана. Ми колись спали на цих перехрестях. Тому і хворіли. Особливо дружина. Коли знайшов ці перехрестя і зсунули з них ліжка, було уже пізно.

* Я тебе прошу – потрібен ремонт. Квартира дуже запущена.

«Ось тобі і сон в руку! Хочеш молоду дружину – роби ремонт. В її

квартирі так затишно. Які славні кухонні меблі! Кухня, ванна, туалет обкладені гарною плиткою. Красиві нові шпалери. На балконі крісла для відпочинку. Дійсно комфортно. А у мене навіть павутиння по кутках. Стелю у спальній кімнаті білили років п’ятнадцять тому. На захаращених балконах справжні кладовки. Та кафельну плитку на кухні, у ванні і туалеті зривати не буду. Вона хоч і стара, але постоїть. Просто грошей стільки немає».

* Добре, роблю ремонт. З Нового року перейдеш до мене, -

після довгих роздумів з важким серцем нарешті сказав зраділій Євгенії Влад.

 Та казати одне, а робити справжній сучасний ремонт

житлового приміщення надзвичайно марудна і затратна справа.

 Євгенія домовилась з жінкою, яка колись рівняла їй стелю, і та

за тиждень у спальні і коридорі зробила дійсно чудо. Влад виніс на смітник два старих ліжка. Тимчасово перейшов спати у велику кімнату. Позастелював все паперами, позакручував люстри плівкою, накрив шафу та двері простирадлами, виносив зірвану штукатурку, мив тричі на день підлогу. Та одержав винагороду. Рівна стеля радувала зір, сяяла і біліла, як цвіт яблуні.

 Залишилось «зовсім мало». Зробити нормальними стіни і

підлогу. На стіни внук порадив нанести рідкі шпалери. Колір Влад вибирав з Євгенією, яка була не в захваті від цієї ідеї. Настояв, що у спальні стіни будуть білі, а в коридорі Євгенія запропонувала бежеві. Ось тут і почалася ціла епопея!

 Внук за два вечора у спальні на червонясту основу наніс

«Ванду», яку Влад у великих мисках намочив за інструкцією. Ще за вечір наніс «Анжеліку» у коридорі. Коли все висохло, виявилось, що у коридорі вийшло надзвичайно гарно. Бежевий колір з малесенькими блискавками робив коридор якимось теплим і ласкавим. А ось у спальні крізь чомусь нерівномірно нанесений шар просвічувався червонястий колір. «Залатали» просвіти. Потім розтерли ці «латки». А червонясте просвічувалось, як крізь завірюху. Влад пробував розтерти ще раз. Та шпалери відшаровувались, виникали невеликі прогалини. Коли все показав Євгенії, та скривилась:

* Казала тобі, що потрібно наклеїти звичайні дешеві шпалери.

Не подобається мені ця мазня! У кімнаті повинно бути приємно. А тут якась абстракція. Пораджусь, що можна зробити.

 Наступного вечора повідомила, що потрібно все зняти і

наклеїти шпалери. Та Владу набридла ця епопея.

* Нічого робити не будемо. Скажемо – так було задумано.
* Я тобі допоможу зішкрябати цю мазню.
* Знаєш. Я уже жалкую, що затіяв цей ремонт. Живу, як після

пожежі. Сплю на дошках. Серце почало нити. А ще ж потрібно стелити підлогу. Буду просити зятя.

* Знову не хочеш наймати фахівця. Може зробити погано.
* Зять, якщо не вміє, не візьметься.

Підлогу застелили ламінатом непогано. Ламінат кольору світлого

дуба, порадившись з декількома продавцями, купили середньої ціни високого класу. З внуком шурупами прикріпили жовті плінтуси. Влад майже щодня з натхненням мив рівну блискучу підлогу. Приміщення виглядало досить пристойно. Залишилось розібрати велику кількість одягу, білизни, книг, яких за десятиліття накопилось дуже багато.

 Тут Євгенія побачила, що на стінах старі електричні розетки і вимикачі. Вони виглядали якимись брудними плямами.

* Негайно потрібно поміняти! - обурилась жінка. – Невже ти не

бачиш, як вони поганять приміщення?

 Лише тепер Влад помітив, що дійсно дав маху. У фірмі «Майстер на дому» на свою біду замовив електрика. Той хоч і був молодий та дуже балакучий, ніби швидко поміняв десять розеток і вимикачів. Вимикачі чомусь вмикались не до верху, як було звично, а до низу. Прийшлось перемикати. Коли розговорились, молодик запропонував наклеїти під стелею багети. Привів напарника. Перший багет був наклеєний ніби добре і Влад далі не контролював. Коли закінчили увечері, Влад розрахувався не повністю і ще попросив молодиків завтра перевішати на кухні два ящики. Лише вранці, коли висохло, помітив, що зроблено дуже погано. Під багетами на бежевих шпалерах широкими смугами біліла шпаклівка. Молодики другого дня перевішали ящики. Влад висварив їх за погано наклеєні багети, за роботу не заплатив і фактично вигнав з дому. Понуро сам під багетами наніс новий шар шпалер.

 Увечері розповів про все Євгенії. Постелив обом на підлозі.

* У мене уже серце не витримує цей ремонт, - з сумом, - не

розумію, коли його закінчу.

* Заспокойся. Уже майже все зроблено, - поцілувала його жінка.
* Незабаром наші «підлогові» стосунки закінчаться. Ось

виберемо гарний диван, люстри. Картини на стіни повішаємо.

* Як скажеш, Пусенька, - пригорнув милу Влад.

Вони були готові почати нове життя разом. Як воно складеться…

 Сміються, плачуть солов’ї

 І б’ють піснями в груди:

 «Цілуй її, цілуй її –

 Знов молодість не буде!

 Ти не дивись, що буде там

 Чи забуття, чи зрада.

 Весна іде назустріч вам,

 Весна в сей час вам рада.

 Як іскра ще в тобі горить

 І згаснути не вспіла, -

 Гори! – життя єдина мить,

 Для смерті ж – вічність ціла».

 Листопад 2013р.

Літературно-художнє видання

**ПОЛОВИНЧУК Валєрій Павлович**

Сміються,

плачуть солов’ї

*Наші реалії*

Р О М А Н

*Книга перша*

 Вінниця.

Віддруковано ФОП Легкун В.М.

 Наклад 500 прим. Тел. 527-827

 Кохання молодих і літніх людей. Воно завжди надзвичайно романтичне. Про насолоду та буденність кохання у черговому творі академіка В.П.Половинчука. Повісті «Від хулігана-пастушка – до академіка», «Закоханий хабарник», «У кожного своя доля», «Любов педагогічна», «Учитель танців» та романи «Любов зла – полюбиш…», «Цветы Софии», «Червоне – то любов» опубліковані у 2010-2013р.р.