**Луна**

 Впервые он увидел ее в кафетерии. Она пришла туда со своими друзьями-учеными, наверное, тоже астрофизиками, принесла журналы и таблицы. Они сели в стороне, отдельно от всех, и начали обсуждать:

- Это все научная фантастика… Да если и попробуем… Быть не может.

- А я говорю, может, и мы это докажем, - это она сказала, убрав прядку за ухо и поковыривая карандашом чуть примятый листок, - Вот, смотрите…

 Она им объясняла, а он с наслаждением слушал ее голос. С таким голосом лучше работать в рубрике новостей, но и в Институте космических исследований РАН тоже, конечно, неплохо. Особенно рядом с ним… Как ее зовут, интересно? Почему он раньше ее не видел? Она красивая, как царевна из сказки, слишком изящная для этого белого халата. У нее и пальцы по бумаге ходят так, будто она играет на пианино. «Векторный потенциал»… Она очень умная. Конечно, иначе бы она не оказалась здесь, глупец! Она в одном с тобой проекте. Подойди к ней, познакомься с ней, наконец. Вон, ее друзья уже почти разошлись…

- Добрый день. Вы не против, если я составлю вам компанию?

- Нет, что вы. Я совсем не против.

 \*\*\*

 Ее зовут Ириной, его - Григорием. Они из Сибири, оба, только она из Забайкалья, он – из Омской области. Она смотрит на него с легкой полуулыбкой, он опускает глаза. Она всю жизнь мечтала здесь работать, читала, писала статьи, боролась за право приложить руку к экспедиции. Еще недавно – маленькая мечтательная девочка с косичками за школьной партой, и вот сейчас – здесь….

- Мечты сбываются, на себе проверила.

 И его мечта сбылась. Кто же в детстве не мечтал стать космонавтом? А он стал, когда вырос. Салфетка взлетает над столом от чьего-то дыхания. Совсем как ракета. Совсем как их «Луна-25». Будем надеяться, все обойдется.

- Когда я полечу на Луну, ты будешь ждать моего возвращения?

 Она смеется, как будто не верит ему.

- Судя по нашим расчетам, ты не скоро полетишь на Луну. Мы не знаем рельефа, это только первый запуск в программе. Нам нужны материалы…

- Я спрашиваю тебя, не как ученого, а как человека: будешь меня ждать?

 Она лучисто моргнула.

- Буду. Разве есть сомнения?

 \*\*\*

 Кто-то из ученых сказал: первой станцией на пути освоения Солнечной системы будет Луна. Почему? Да потому, что она ближайшее к нам небесное тело, и на ней много ценных для производства минеральных ресурсов: железо там, алюминий, титан, кремний... Атмосферы на ней нет, как и перспектив появления жизни.

 Если только жизнь туда не прилетит.

 И не надо думать, что после триумфа Гагарина российская космическая наука оказалась забыта: ничего подобного. У нас есть все необходимое для прорыва, и он будет, обязательно будет. Придет день, и на Луне будет научная обсерватория, шахты по добыче металлов, а может быть, даже целая колония…

 Да что вам говорить – вы сами все увидите.

 \*\*\*

 Он часто приезжал к ней. Однажды приехал с цветами. В этот день российский посадочный аппарат принялся трудолюбиво бурить лунные кратеры. Весь мир обсуждал это событие. Ирина бежала к нему по дорожке из гравия, запинаясь на каблуках, ветер целовал ее волосы:

- Мы это сделали! Гриша, ты слышишь? Программа начата. Мы все, и я, я тоже это сделала!

 Она сгребла в охапку его букет и отбросила прочь, повисла у него на шее. Он чувствовал сквозь пиджак, как бешено бьется ее сердце – как у маленькой девочки в день долгожданного свидания. Есть в ней что-то милое и в то же время сильное, притягательное, как гравитация, когда падаешь на землю и смеешься, ну, неловко же получилось…

 Он поднял Ирину с земли и прижал к себе крепче.

 \*\*\*

 Летучие соединения на Луну наверняка были принесены кометами. Такие же кометы врезались в мягкую кожу Земли миллионы лет назад. Что это значит? Правильно! Изучая лунные пояса, мы сможем узнать много всего интересного о нашем происхождении.

 На Луне много воды. Конечно, в замороженном состоянии. Значит, там можно строить. Строить дома, лаборатории, институты, не боясь, что воды на всех не хватит.

 Вообще Луна хорошая. Круглая, как личико Ирины. Григорий смотрит на нее в приоткрытое окошко и мечтает. Через пару дней у него полет, изнурительные тренировки. Он падает от усталости в конце дня, но заснуть не может – лежит, глядя воспаленными глазами в искристое небо. Да, Луна хорошая, очень хорошая. Далекий, безмерно далекий пока белый пряник, блестящая пуговичка, яблочко, часики без стрелок…

 \*\*\*

 Перед полетом он сделал ей предложение. Это вышло нелепо: он стоял в проводках, в шлеме, в скафандре с трехцветной нашивкой на рукаве, уже готовый к полету, окруженный людьми, стоял-стоял и вдруг сказал:

- Я хочу на тебе жениться.

 Она опять выразительно моргнула, сверкнула ресницами, как тогда в кафетерии:

- Только если свадьба будет на Луне.

 Он улыбнулся и пообещал ей.

 \*\*\*

 Всего было четыре миссии: Луна-25 «Глоб», Луна-26 «Ресурс», Луна-27 «Ресурс» и Луна-28 «Грунт». Они изучали лунный лед, химические элементы в тонкой серой шкурке, медленно ползали по Луне механическими ногами. Вот уже несколько десятков лет ни один русский человек не появлялся на Луне. Но его время пришло. И он появился.

 На самом деле Луна серая, но совсем не такая, как на картинках. Что-то есть в ней такое, холодное и прекрасное, пугающее и завораживающее одновременно – это не передать на пленке. Ты как будто попадаешь в другой мир, стоишь в бескрайней пустыне, а над головой – страшная черная бездна в импульсах звезд, блестящих и тонких, как резкое движение. И нет никакого звука, нет никакого запаха – всепоглощающая тишина, странная гармония.

 Григорий делает первый шаг. Здесь лучше скакать галопом, иначе трудно передвигаться. Главное – не наклоняться вперед, не то потеряешь равновесие. Все просто! Он зачерпнул носком ботинка лунной пыли – она засеребрилась, как в сказке. Нет, здесь невозможно не быть ребенком – по крайней мере, когда видишь Луну в первый раз, в самый первый в своей жизни.

- Смотрите! Земля, Земля наша!

 Григорий обернулся.

 Земля, слегка загороженная их тяжеловесной ракетой, висела сбоку. Она была маленькая и яркая, как елочный шарик, как нарисованный глобус на невидимой нитке – отчетливо коричневая, белая и синяя, удивительно хрупкая на фоне космоса. Казалось странным, что на ней вообще может кто-то жить – такая ведь она хрупкая, какие уж тут семь миллиардов людей, да еще с машинами и городами! Григорий смотрел на нее зачарованно, не отрываясь, забыв про заветную Луну:

- Неужели мы оттуда прилетели? Глупо, нелепо, быть не может!

- Может, - тихо сказал Григорий, - Мы оттуда родом, там страна наша, там наши друзья остались, семьи…

 Он осекся. Он подумал про Ирину, которая сейчас, конечно, не спит, сидит у прибора и ждет каких-то сложных показаний, внимательно ждет, только иногда отвлекается и думает о том, как далеко он от нее и как, должно быть, не скоро они отпразднуют свадьбу. Пока здесь откроется обсерватория, пока исследуются ресурсы, пока закончатся испытания…

 Нет, лучше об этом не думать. Совсем не думать. Григорий мотнул головой, отгоняя ненужные мысли.

 Лучше думать о том, какая Земля маленькая и вместительная, и как там, далеко, есть твоя родная страна, и где-то стоит еще дом, в котором ты вырос, школа, в которой ты учился, и женщина, которую ты любишь, тоже живет на этой планете и ждет тебя, как обещала. И ты прилетишь к ней, как только заложишь первый камень Лунного города, или она прилетит к тебе – работать в местном научном городке, и вы уже никогда не расстанетесь.

 Да, так гораздо лучше.