**СИРЕНЕВАЯ НОЧЬ**

На третьем курсе университета, поздней осенью, я вынужден был взять академический отпуск. Болел, хандрил, но к марту окончательно поправился. До начала занятий оставалось полгода свободного времени; хотелось провести его с толком, чтобы подзаработать, а заодно и свежие впечатления получить. Дразнила весна: дробью капели, томительным – до душевного расслабления – солнцем и, как тогда казалось мне, каким-то романтичным ветерком, влекущим к неизведанному… Ветер, что ли, гулял в голове?

Мои однокурсники летом подрабатывали проводниками в поездах дальнего следования (был такой студенческий отряд «Стрела»), и много кое-чего они рассказывали… А что? Мечтать под мерный стук колёс –   
так это здорово! Но тётушка родная меня отговорила:

– Что ты будешь в вагоне-то киснуть.

– И куда податься бедному студенту?

– А ступай-ка ты на теплоход матросом. На свежем воздухе и весу наберёшь.

Вспомнил я, как в детстве путешествовал по Волге… И загорелся! Всё разузнал, прошёл медкомиссию, а с началом навигации вступил на борт туристического теплохода – четырёхпалубного красавца чешской постройки.

И завертелся мир вокруг меня! Берега реки по обе стороны – то пологие, уплывающие за горизонт, то вздыбленные холмами… Невыразимые оттенки неба, особенно при восходе солнца и на закате его… Уютные города Поволжья, от которых мы отходили под марш «Прощание славянки» – даже сердце щемило… Знакомства новые да разговоры… А главное, очаровательные существа другого пола.

Завёл я толстую тетрадь, куда заносил свои пёстрые впечатления, а на последнем листе – женские имена, причём с адресами и телефонами. Каждые десять дней на теплоход садились другие туристы. Обычно со второй палубы я рассматривал тех, кто шёл по трапу: среди солидных пап и мам, детишек их, то беззаботно скачущих, то ноющих, выискивал юное личико. А что? Красив я был тогда, и без особого труда (регулярно, каждые десять дней!) открывался очередной роман.

Какие девушки-то были! Изящно-стройные и привлекательно полные, с короткой стрижкой или распущенными волосами… Мы танцевали, целовались даже… В последний день, прощаясь с ними, я выписывал обычной шариковой ручкой, но с трепетом неизъяснимым –   
очередное имя. Вряд ли кто из них подозревал о своём номере. Быть может, и играл я в донжуана, но сердце жаждало любви – такой большой и настоящей!

В общем, на теплоходе я и работал, и отдыхал как мог. Обязанности матроса меня не обременяли: швартовка у причала, уборка палубы… Вот только загрузка продуктами (на четыреста-то с лишним человек!) была тяжеловатой. На вахте я стоял с 12 до 4, днём и ночью, с напарником Юркой, грузным мужиком лет тридцати трёх…

Около часа ночи наш огромный теплоход величаво вошёл в узкий шлюз. Накинув чалку и закрепив трос, я ждал подъёма. Забурлила вода; зеленоватая стена отсека поплыла вниз… А передо мною постепенно открывалась дивная картина! Будто кто-то пригоршнями разбросал звёзды по чёрному небу. Свет фонарей и редких окон тонул во тьме… Соловьи свистели ошалело – такого громкого пения я никогда ещё не слышал, просто уши заложило. А ноздри мои наполнило благоухание: кругом белела гроздьями сирень…

Смотрел я вверх; мечтательная улыбка невольно засияла на лице. (Смешно я, наверное, выглядел.) И когда шлюз до отказа наполнился водой, заметил я девушку… Что в ней особенного было? Пожалуй, с виду ничего. Юбка до колен, голубенькая кофта, простые туфельки.   
И не скажу, что симпатичная. Но глаза… Они выражали – не кокетство, не самолюбование, а какое-то глубокое, потаённое чувство. Она молча подошла, на миг опустила ресницы… И протянула мне большой букет сирени. От короткого взгляда её на сердце стало как-то хорошо – спокойно, ровно, но в то же время радостно.

Я не успел сказать ей ничего. Она повернулась и пошла к серому зданию. «Да оглянись же ты!» – подумал я. И она оглянулась, улыбнулась чуть-чуть. Едва успел ей помахать рукой, как она уже скрылась за металлической дверью.

Ворота шлюза отворились. Громада теплохода потекла дальше – по тёмной, с отсветами, Волге. А я, вдыхая аромат её подарка, смотрел назад. Шлюз с сиренью, соловьиное пение, огоньки – всё терялось вдали, вливаясь в общую картину ночи.

«О чём она мечтает? Как живёт?.. Для кого станет надёжной спутницей жизни?» – задумался я.

– Везёт тебе на баб! – вдруг грянуло сбоку, чуть ли не в ухо, а в ноздри шибануло перегаром.

Я обернулся. Передо мной – в ночи – белело Юркино лицо.

– Букет-то какой здоровый! Поделись со мной. Хоть жене подарю, – и он бесцеремонно отобрал у меня половину сирени. Так прозаически, увы, закончилась эта история.

Тогда в тетрадь я ничего не записал – ни на первых страницах, ни тем более на последней. Сиреневая ночь сохранилась в моей памяти. До сих пор.