Наш бюджет не подразумевает фактора страха (с).

Знаете, на Кипре зимой действительно холодно. Иногда кажется, что даже холоднее, чем в Москве, потому что из-за высокой влажности холод там пробирает до костей, хоть температуры и выше. Более того, согреться хоть где-нибудь вообще сложно, потому что центрального отопления нет. Поэтому в помещении холодно, вода в душе холодная, тепло только ночью, когда согреешь мягкую постель своим теплом, либо в апартаментах или домах с кондеем, когда встанешь под струю теплого воздуха.

Но такая погода, конечно, тоже раз на раз не приходится. Например, в первый день мы купались (почти два раза) и валялись на пляже, потому что днём после длительной прогулки было реально жарко, ну и вообще нам, видимо, повезло с погодой в тот день. Хотя на нас всё равно смотрели как на диких, потому что купаются там в это время года только русские. Вообще перепады температур в течение дня колоссальные: всё зависит от солнышка и ветра. Днём ты можешь ходить в майке и всё равно жутко париться, а вечером кутаться в два свитера и всё равно дрожать от холода.

Но несмотря ни на что, это было потрясающее путешествие, насыщенное приключениями и неожиданностями. Самым большим сюрпризом стал для нас менталитет местных жителей. Впервые мы по-хорошему столкнулись с ним, когда ждали одного из наших каучсёрферов в совсем маленьком кафе, похожем на забегаловку. Юля хотела купить Колу и уже протягивала продавщице несчастный евро, но та, замахав руками, отказалась принять деньги, а только спросила у меня, буду ли я что-нибудь. Сперва мы логично подумали, что мы просто выглядим как бомжи, но потом нам объяснили, что для киприотов совершенно нормально вообще не взять денег за какую-нибудь мелочь, или взять меньше, или дать что-нибудь ещё в подарок. К кофе они почти всегда кладут рядом какую-нибудь печенюшку, а как-то нам просто так дали по халявному эклеру (к слову, вкуснее эклера я в жизни не ела). Дошло до того, что в Старбаксе, куда мы зашли просто погреться и за связью, два раза за один только час бесплатно раздавали вкусняшные сэндвичи (всем посетителям, не только нам, как бы мы не выглядели).

Вообще киприоты постоянно за нас платили. Сначала мы пытались отказываться, но быстро поняли, что это бесполезно. От простых продуктов в магазине до вина и ужина в ресторане они хотели дарить по доброте своей душевной. Я знаю, о чём вы подумали. Да, киприоты очень любят женщин! Но делают они это без фанатизма, просто есть в них какое-то врождённое уважение ко всему женскому роду. Иногда это очень даже приятно (когда ты ни к кому не привязана), иногда слишком смущает и доставляет дискомфорт (когда тебя дома ждёт любимый человек).

Но в любом случае видно, насколько люди могут быть добры ко всем окружающим и всегда стараться помочь друг другу, насколько могут быть человечнее. Особенно надолго запомнится один случай. Первым вечером в Лимассоле мы с бутылкой вина пошли на пирс к красиво блестящему тёмному морю, и как-то так случайно получилось, что Юлин телефон выпал сквозь щель между досками прямо в ночное Средиземное море. Это была целая трагедия! Поскольку Юля – оператор, это именно тот случай, когда в телефоне целая жизнь. Глубины под пирсом – метров пять холодной воды. Так что единственное, что оставалось делать, это бежать к рыбакам на пирсе и в слезах сообщить им об этом серьёзном происшествии. Вероятность того, что это что-то изменит, была практически нулевой. Но это ведь Кипр, и чудеса здесь случаются. Некто подошёл и сказал, что вернётся через 20 минут с водолазным костюмом. Эти двадцать минут показались нам парой часов как минимум, зато мы успели успокоиться, поржать, поныть, снова погрустить, посомневаться и в итоге Юля достигла той стадии эмоционального состояния, когда хочется просто залипать в одну точку и всё. И в этот момент пришёл тот парень с водолазным костюмом. Я до последнего момента не верила, что он правда прыгнет в эту ледяную воду за телефоном какой-то незнакомой девочки. И друзья его не верили и отговаривали. А он прыгнул и телефон достал. А его друг совершенно случайно оказался мастером по их ремонту. Так что телефон сразу забрали, просушили, почистили и на следующий день вернули в значительно более сохранном состоянии, чем он мог быть, оставшись на дне моря. А парень тот сказал, что просто не может видеть, как женщина плачет, у него от этого сердце разрывается. Оказался уроженцем Сирии. Ещё одного сирийца мы встретили потом (первый живёт там три года, второй переехал уже 8 лет назад), тоже очень искренний, накормил, угостил кофе и пожелал счастья напоследок.

Да там все люди такие, каждый хочет как-то помочь. Когда нас подвозили, а мы не могли нормально объяснить, куда нам нужно, киприоты отвечали, что просто хотят помочь. Даже наркоман, преследовавший нас в Никосии минут двадцать, хотел помочь нам. Видимо, он думал, что мы заблудились, хотя мы просто пытались от него убежать. К слову, Никосия – это столица, она находится на границе между греческой и турецкой стороной Кипра (большая часть острова принадлежит Греции, но северный кусок захватили турки). Мы честно пытались найти там что-то интересное, но единственное, что нам удалось найти на пути к турецкой стороне – это какие-то трущобы и тот самый несчастный наркоман.

Но это абсолютно исключение, чем правило. В приморских городах такого не встретишь. Вообще на Кипре нет бомжей от слова совсем. Во-первых, потому что это остров, и, возможно, менталитет поэтому отличается в этом плане от нашего. Во-вторых, потому что их бизнес – это отдых и лето (поэтому там нет преступности, это вообще самый безопасный курорт и одно из самых безопасных мест в мире). И по этой же причине еда и жильё дорогие (а за это нам в основном платить не приходилось), а шмотки дешёвые. А ещё киприоты любят и умеют веселиться и тоже с радостью продают это умение.

Итого:

За эту неделю мы встречали рассвет в самолёте и закат на горе. Мы застопили полицию и убегали от наркомана. Сделали татуировки в Лимассоле и заново укрепились в своей вере в добро. Мы постоянно мёрзли, зато радовались каждой крупице тепла. Покатались на верблюдах и застопили местного плантатора, вручившего нам килограмма 3 только что сорванных с дерева апельсинов. Познакомились с управляющим самого крутого клуба в Лимассоле. Мы посетили 6 городов Кипра и всю неделю ржали как сумасшедшие. Я потратила 17 тысяч рублей (около 223 евро), включая одежду, сувениры, татуировки и билеты туда-обратно. И, самое главное, мы получили нереальное количество впечатлений, воспоминаний и друзей!

Нас постоянно называли детьми, и такие мы и есть: взрослеющие дети, которые хотят урвать последний кусочек этого беззаботного (т9 исправил на безработного) времени. И пусть так и будет, потому что так и должно быть.