Удлинялась и таяла тень.
Опускалась усталость на плечи.
Угасал утомительный день,
Превращаясь в обыденный вечер...
Ах, если бы не этот старый блюз,
Далекая, нечаянная юность,
Которую так горестно люблю,
Пожалуй, никогда бы не вернулась...

А музыкант играл, закрыв глаза,
И плакал саксофон его слезами,
И позабыл прокуренный вокзал,
И все, кто суетился на вокзале,
Что есть Париж, Варшава и Рязань,
Что опоздает поезд из Рязани...
А он играл с закрытыми глазами
И чутким сердцем вечность осязал.

Просто клапаны перебирал,
Просто клапаны перебирая,
Он для этой планеты играл –
И для ада играл, и для рая.
А я куда-то брел, не чуя ног,
И по щеке слеза легко скользнула,
И время, как доверчивый щенок,
Шершавым языком ее слизнуло...

Удлинялась и таяла тень...
Осыпаясь сиреневым цветом.
Угасал удивительный день –
Мы слегка погрустили об этом.
Ах, если бы не этот старый блюз,
Далекая нечаянная юность,
Которую так горестно люблю,
Пожалуй, никогда бы не вернулась.

А музыкант играл, закрыв глаза,
И плакал саксофон его слезами,
И позабыл прокуренный вокзал,
И все, кто суетился на вокзале,
Что есть Париж, Варшава и Рязань,
Что опоздает поезд из Рязани...
А он играл с закрытыми глазами
И чутким сердцем вечность осязал.