Слушай, Израиль!

Давай я расскажу тебе притчу. Пожалуйста, скажи спасибо моему переводчику: я учу иврит не с рождения, что обидно и обременительно; ясно, одна я бы с этим не справилась. Но я не одна. У меня есть два железных правила: говорить правду и помогать людям.

Приходит еврей к богачу и говорит, что он слышал, что пророков больше нет, но дело в том, что богач должен положить конец войне с соседом. Сейчас самое время. Этот богач был всегда против войны в тех местах и лучше бы делал там деньги. И тут приходит этот странный еврей, и говорит: «Я знаю, как этому положить конец».

Он подробно описал богачу, чем это выгодно для того и почётно и что богач может сделать хорошего людям. Он в красках описал, что тот выиграет, что сейчас риск провала не так и велик. Человек, который пришёл к богачу, написал учебник философии и назвал его «Пришествие». Там было о том, как остановить войну и о том, и как Пришествие ускорить.

Богач сказал, что ему не до того, что он занят, что все постоянно у него что-то просят, но еврей всё толковал ему, что будет, если вовремя хорошего примера другим странам не подать, мол, обстановка политическая не в порядке. И экономическая - не в порядке. Продолжал греметь он. Если двое не прекратят воевать, обязательно встрянет третий.

Еврей не был похож на жулика, потому что не был таким, он, как и его дальние предки, хотел призвать к раскаянию кого следует. И он сказал богачу, что тут уже нужна помощь. Он сказал: «Я не вывезу это насилие. Я долго шёл к правильному решению, и вот, пришёл. Я хочу рассказать, как миротворчество может принести тебе выгоду. Доверяй мне».

Богач отмёл это дело, полагая справедливо, что психов с годами меньше не становится. Еврей порывался сказать что-нибудь странное вроде: «Ты очень милый парень, но таких, как я, больше нету, давай договоримся: будь со мной. Богач, идём, я тебе покажу чудеса!»

Но момент был, натурально, не тот.

В какой-то момент конфликт между двумя странами обострился, но богач жил в третьей стране, потому что ему так нравилось. Когда все перестали надеяться, еврей поехал в Иерусалим. Он в шутку называл это «неделя ужасов», но если серьёзно, он и сам не знал, чем это путешествие кончится. Он был религиозен, но настроение его угрожающе падало. Он мог сказать что-то вроде: «Единственные железные правила поведения - это гвозди».

Его спросили, почему он сомневается в том, что пророков больше нет. На что он ответил: «Просто так обстоят дела. Ещё раз мир ошибётся, - и его не станет. Единственные железные…» Словом, в конфликт вмешалась третья сторона. Не с миром. С оружием.

Богач был рад, что живёт в другой стране и может защитить своих близких. Он там жил по многим причинам, принципиальным или выгодным. Месяцем позже в конфликт вмешалась сверхдержава. А с другой стороны сосед еврейского народа озверел. Слово за слово. По радио объявили утром, что началась Третья Мировая Война.

Еврей стал ждать конца земной жизни. Богач стал ждать конца Третьей Мировой. Они ждали и ждали. И ждали. Богач потерял многих близких. Сады Англии были взорваны. Мир терял одну Родину за другой. Однажды у еврея таки спросили, когда придёт Машиах и покончит уже с этим кошмаром, и еврей сказал: «Уже».