Ленкин полет

Небольшие порывы непредсказуемого осеннего ветра - и под ноги срывается шумный листопад. Листья летят в лицо и на тропинку школьного стадиона, по которой друг за другом, в лёгкой пробежке движется в хорошем настроении одиннадцатый класс. Нельзя сказать, чтобы на улице было тепло, просто по-осеннему свежо, торжественно. И на душе легко – так легко и понятно, как бывает в тех редких случаях, когда ни с кем не хочется говорить, когда всё понятно без слов .

И бег лёгкий. Где-то уже позади остаётся учитель физкультуры. Ленка слегка отстает от бегущей группы, наслаждаясь воздухом и придирчивыми капризами осени, которая разбросала своей щедрой рукой то тут, то там огненно-рыжие лоскуты, как будто в второпях зацепилась подолом своего платья, да так и оставила клочья по верхушкам деревьев, не успев собрать разнопёстрые лоскутья… «Хорошо это я придумала с платьем», - только-только подумала Ленка, как её мысли внезапно оборвались . Она услышала протяжные, знакомые с детства, голоса журавлей. Они летели далеко, и были едва различимы, а это протяжное «курлы» уже застряло глубоко в душе и заколобродило, вызывая какое-то непонятноё беспокойство. Журавлиный клин приближался, уже можно было разглядеть вожака. Мальчишки на бегу стали махать руками, кто-то громко и радостно кричал, а Ленка остановилась.

-Эй, ты чего, глупая, бежим дальше, - подхватила за рукав подругу рыжеволосая Светка.

- Нет, Света, погоди, не могу. Я их каждый год провожаю, - отходя в сторону тихо проговорила Ленка.

- Во даёт! А ничего, что от физрука ща влетит!

Но Ленка уже ничего не слышала, кроме протяжной грустной песни журавлей. На глаза наворачивались слёзы. И так случалось каждой осенью. Где бы ни застал её этот караван, она всегда думала: птицы, они же, как люди, а люди, как птицы – улетят Бог весть куда и не скоро вернутся, а если вернутся, то не все.

- Смотрите, над школой полетели! – вырвалось из её трепетной груди. Кое-кто из бежавших рысцой тоже остановился.

Ленка увидела, как на втором этаже школы распахнулись окна, из окна выглядывали дети и их любимая Татьяна Прокопьевна, уже поседевшая и сгорбившаяся. Дети улыбались, а Татьяна Прокопьевна, сняв очки, скромно вытирала слёзы. Все в школе знали, что у неё на фронте погиб отец, знала это и Ленка. А ещё она знала, что эта последняя школьная осень останется навсегда в её памяти и душе. И этот урок физкультуры, и журавлиный клин, и её любимая Татьяна Прокопьевна. Такое вот личное журавлиное счастье. Ленкин полёт.