Hédi meg én és az esős idő !

53 év együttlét után előzmények nélkül egy szörnyű márciusi napon szeretett feleségem hirtelen elhunyt.

A világ omlott ekkor bennem össze. Van e még értelme további életemnek ? hiszen összetartoztunk mindent

együtt ,-közösen csináltunk,, hogyan tovább ? talán az unokák ? akikért még lenne értelme, de már ők is önállóak sok száz kilométere élnek. Depressziós érzések kerülgetnek, gondoltam az értelem majd csak legyőzi

az érzelmeket, de az csak nem akar diadalmaskodni. Talán a pszihológusnő ad majd útmutatást ami segít.

 Ő elmesélte saját sorsát ami majdnem hasonló volt az enyémmel, biztatott, hogy kerüljem a magányt, tár-saságba menjek esetleg uj kapcsolatot alakitsak ki. Barátaim is próbálkoztak számomra ismeretlen özvegy nőket ajánlva ezen segíteni, én is, régi jó ismerős hölgyeket hívtam fel, de „lepatanttam”mindenkinek már régóta komoly partnere van, amit nem tudhattam, mert alig- alig találkoztunk az évek során.

Más ötlet híján egy társkeresőre iratkoztam fel ami némi vigasz is adott hiszen sok hasonló sorsú hölgy keresi

párját, leendő partnerét. Hetek teltek el levelezésekkel, de csak nem sikerült megfelelő partnert találni.

 És lőn csoda! Az érdeklődésem egy egy számomra ismeretlen helyinek magát kiadó pedagógusra lett figyelmes, aki inkább kiváncsiságból mint- akkor még nem szimpátiából- keltette felt.

A társkeresőn lévő fényképét előbb ismerőseimnek, majd majdnem mindenkinek mutogattam,- ismeritek e?

 idevalósi ? ki lehet ő? akit én se, de sokan mások se ismernek A lebuktatásának szándékával írtam rá, kértem itteni ismerőseinek megnevezésére, amit ő teljesített, így kiderült nem szélhámoskodik,- mint eddigi próbálkozásomkor sok hölgy . Kiváncsi lettem ki is ö? hogy került városunkkal kapcsolatba ? én se, és sokan

másokkal, miért nem ismertem, 50 év alatt miért nem találkoztunk ? A sok sok megválaszolandó kérdéssel

a fejembe kértem tőle találkozási lehetőséget amire igenlő választ kaptam. Kissé elbizonytalodva mentem a „ randi helyére „ ahol meglepetésemre” egy igen szimpatikus nyitott hölgyet találtam. Talán már ekkor éreztem először, hogy jó felé kereskedek ! Pechemre vagy mint utóbb kiderült szerencsénkre ő 1 hetes külföldi nyaralásra megy napokon belül. A távolságunk, a napi levelezésünk csak erősitette az éppen bimbózó érzelmeinket, alig várva az ujbóli személyes találkozást, amit mind kettőnk életében fontosnak itéltünk. A hosszabb együttlét esetén összeszokunk ? vagy kiismerve egymást, már nem is olyan, ideális minden ?

A kézenfogva való sétálás,a gondolatcserék, az éttermi vacsorázás,- az éppen itt tartózkodó fiu unoka szimpátijának kölcsönös elnyerése, a hosszabb együttlét tervezése, pár ruhája elhelyezése, az itt ( külön )

alvás lehetőségének megteremtése, a jövő oly biztosnak tűnő, az igényének megfelelő rend teremtése stb.

már már úgy látszott,hogy, hogy ideálisabb részemről –és ekkor még részéről- se lehet.

Elmesélte tragikusan alakul életét 2 szeri megözvegyülését, a 6 éve tartó magányát, örült, hogy egymásra

találtunk. De benne voltak elképzelése rólam, kialakult elvárása, amit nem igazán osztott meg, igy annak nem is tudhattam megfelelni , pedig igértem.

A következő találkozásunkat ismét immár a közösen kijelölt lakásba terveztük, hozta az ittmaradó ruháit, de éreztem, vagy csak úgy véltem, hogy a napokban nála valami megváltozott irántam a viselkedése hűvösebb lett. Az esős is zuhogott ! szobafogságra „ kényszerített,” sehova menni nem tudtunk .Mint utóbb kiderült szerencsétlenségemre,- a hogyan továbbról, az esetlegese általam közösnek gondolt jövőrőnkről beszélgetést kezdeményeztem, bár ne tettem volna ! Éreznem,tudni kellet volna, hogy ez még nála korai talán provokatívnak tűnhetett, ami ebben a helyzetbe nem is volt szerencsés. A választ is megkaptam . Megérdemeltem. Ebben a hangulatában őszintén elmondta hogy valahogy nem ilyennek képzelt, az hogy én megváltozzak amit igértem nem tartotta valószínünek, enyhén utalt a 6 éves korkülönbségünkre is.

Ezek után sajnos,talán elhamarkodottan, a hazavitelét ajánlottam fel amit barátságunk megtartása mellet elfogadott…… Puszi puszi…. elment.

Bennem a pánikérzés kezdett eluralkodni már megint magány ? mit ronthattam el ? a hogyan tovább ? érzéseim iránta nem változtak,de számára provotativnak tűnű korai kérdéseimre ö adta meg a választ.

Ismételt partnerkeresés került nálam előtérbe, némi sikerrel is kecsegtetve, de nem állt össze érzelmileg. Mindig csak Hédi járt eszembe. Hol cseszhettem el ? mi volt az a momentum amikor az,-az érzelmeit elbizony-talanította ? És lőn csoda másodszor is! Rám irt! igaz nem békülési szándékkal, inkább jogosnak tűnő kéréssel,de az ujbóli kapcsolat felvétele jól esett. Természetesen „ ugrottam”, az azonnali válaszadásom negativ fogadtatásától is tartva.

Az ismételt kudarctól meg- megijedve, gyorsan tisztáztunk írásba mindent, majd telefonon is ! Jól esett érzelmeinket,kibeszélni, hogy hol is rontottuk el ! Egyetértettünk hogy bizonyára az fránya esős rossz idő volt az oka mindennek.

Remélem és megfogadtam magamnak hogy rossz,- esős időjárásba beszélgetést többet nem kezdeményezek,a jó és megfelelő napos időt kivárom, mer úgy itélem meg, hogy pillanatnyilag lelkünkbe is már a napfény ragyog,

Most ezt érzem én , és remélem ő is, A szeszélyes női voltát is elismerve az ujrakezés mellet döntött legnagyobb örömömre, közös öröműnkre.!,hogy mi a tanulság ? esős időbe inkább maradj inkább csendbe, mert szándékod ellenére az másként is elsülhet, csak az időt elcsapni kezdeményező, értelmetlen beszélgetésbe fogni nem érdemes, az rosszul is végződhet, mint velünk……… majdnem. !! Hát igy éltem én meg ezeket a nem mindig csak örömet okozó napokat, hogy ő ezt hogy látta ? majd remélem elmeséli tanulságként ,nekem…., nekünk.

2021 07 08