**Николай Прокудин: «Рейдовый батальон»**

(Драма)

**Действующие лица:**

1. Никифор Ростовцев - лейтенант

2. Сережка Ветишин - лейтенант

3. Подорожник – командир батальона

4. Владимир Сбитнев – старший лейтенант, ротный

5. Александр Кабанин – старший лейтенант, доктор

6. Муталимов Гасан– сержант

7. Исаков - снайпер

8. Царегородцев - молодой солдат

9. Свекольников Виктор – молодой солдат

10. Валентина – библиотекарша, ворожея-колдунья

11. Жанна - машинистка в штабе, невеста Ветишина

**Сцена первая**

*Гарнизон. Полк уходит в рейд, несколько женщин провожают офицеров.*

**Жанна (** в слезах рыдает).

Сережа, умоляю, останься, не уходи в рейд! Сердце чует беду, случится что-то нехорошее! Бабы говорят, этот рейд на Кундуз и Файзабад будет длительным и очень тяжёлым…

**Ветишин.** (усмехается)Что ты такое говоришь? Да как я могу остаться? С ума сошла? Мы же на войне! Я офицер! Я не могу сказать комбату ни с того ни с сего, что хочу остаться! Тем более взводных в роте некомплект: один в отпуске, другой в госпитале! Ротный только вернулся после ранения - его необходимо поддержать.

**Жанна.** А как же наше заявление и регистрация брака?

**Ветишин.** Да что с ним станется? Подумаешь, полежит лишний месяц в Посольстве... Вернусь, и сразу распишемся – заявление не молоко, не прокиснет...

**Жанна.** Как ты можешь шутить над чувствами?

**Ветишин.** Пойми, как я останусь? Что я скажу ребятам? У Жанны сердце что-то вещует? Как собака чуешь? Маразм...

**Жанна.** Вдруг ты действительно погибнешь? Как я буду дальше жить без тебя? У меня столько планов и надежд…

**Ветишин** *(сердясь).* Прекрати ныть. Не реви и не трави мне душу! Замолчи!!! После таких слов с каким настроением мне идти в рейд? Как мне прикажешь воевать? Боятся каждого шороха? Кланяться каждой пуле? Лучше крепко поцелуй и обними на прощанье! Все обойдётся…

**Жанна.** Умоляю, пообещай, что будешь беречься и не лезть на рожон!

**Ветишин.** *(бурчит в сторону)* Почему не пообещать... *(крепко обнимает)* Все будет хорошо. А на рожон есть кому лезть – Ростовцев любит искать себе приключения…

 *Прощаются. Подходит с автоматом и вещмешком Ростовцев.*

**Ростовцев** *(смеясь):* Эх, Серега, ах, красавчик, ох, счастливчик! Везёт тебе на женщин: провожают, целуют, обнимают, пирожки в дорогу пекут…

**Ветишин.** Почему женщины во множественном числе? Одна встречает и провожает - никакого гарема... Увы, какие пирожки, ими и не пахло... Сплошные слезы и рыдания. Действительно, лучше бы, в дорогу собрала чего вкусненького…

**Ростовцев.**Да ведь этой ночью другие были сладости: слаще пирожков и пирожных!

**Ветишин.**Было дело... Завидуешь?

**Ростовцев.** Как же не завидовать! Облизываюсь, как кот на сметану... Хватит болтать, поспешим на построение – опаздываем. А комбат перед строевым смотром в рейд свирепствует с утра пораньше! Опять можем попасть под горячую руку…

*Стоит строй, перед ним командир роты Сбитнев. В ряд вещевые мешки. Вдоль строя ходит комбат с пышными усами, в отглаженной форме.*

**Подорожник.** Скажи мне Сбитнев, почему твои офицеры постоянно опаздывают? От баб оторваться не могут? Не справляешься с лейтенантами? Отвык командовать за полгода скитания по госпиталям и отпускам по ранению? Разнежился?

**Сбитнев.** Никак нет, не разнежился... Офицеры не опаздывают, выполняли поставленные мною задачи…

**Подорожник.** Да что ты говоришь?! Задачи он им ставит! Интересно какие? А на мой приказ в одиннадцать нуль-нуль всем стоять в строю, значит можно наплевать? Я не успел уехать в отпуск, а батальон уже разваливаете – дисциплина падает на глазах! А вот и наши герои... явились, не запылились... И в каком виде! Ветишин, почему ты не брит?

**Ветишин** *(проводит ладонью по небритой щеке):* Виноват, не успел.

**Подорожник.** А с девицы слезть успел?

**Ветишин.** Так точно! Разве не брит? Лёгкая, практически незаметная щетина…

**Подорожник:** (бурчит) Хорошо хоть штаны успел натянуть и берцы обуть... Запомни, настоящий офицер должен быть до синевы выбрит и слегка пьян! А не наоборот, как ваш техник роты: до синевы пьян, грязен и тоже не брит! Ветишин, ты же девушке щёчки исцарапаешь! Эх, лейтенанты пошли непутёвые… Ростовцев, а ты почему вырядился в спецназовский драный песочник?

**Ростовцев**. Не драный – следы осколков… Зашитые...

**Подорожник.** Осколки… Придумай ещё и следы от пуль...

**Ростовцев.** Я ничего и никогда не выдумываю...

**Подорожник.** А почему в драных кроссовках?

**Ростовцев.** Товарищ подполковник, и кроссовки не драные – новые. В кроссовках по горам ходить легче! Сами знаете…

**Подорожник.** Отставить разговорчики! Почему я всегда хожу по форме, в ботинках?

**Ростовцев.** У вас ботиночки австрийские – сверх лёгкие, удобные! И тоже неуставные... Наши форменные весят по два килограмма каждый – ноги на первом горном переходе отвалятся...

**Подорожник.** Демагог! Анархист! Живо, марш в общагу переодеваться. И тельняшку сними – не на флоте служишь и не в десанте! Мы не голубые... Настоящему пехотинцу тельник не полагается…

**Ростовцев.** Товарищ подполковник, постоянно придираетесь и всё время ругаете. Достало! Уйду из батальона в спецназ – там к форме одежды не придираются…

**Подорожник.** Гляди как он заговорил... Я тебе как уйду! Каков орёл! В спецназ он уйдёт! Тебе батальон за полгода орден дал, да ещё к медали представлен!

**Ростовцев.** Не дали, а я честно в бою орден заработал…

**Подорожник.** Молчать! Прочь с моих глаз – переодеваться! Иначе сейчас схлопочешь строгий выговор. Ох, непутёвые молодые офицеры пошли! В следующем году сыну срок подходит в армию идти служить... кому я его доверю? Таким молокососам? Придётся Дениску срочно в военное училище устраивать, иначе его такие разгильдяи загубят…

**Ростовцев.** Можно подумать ваш сын в Афган попадёт…

**Сбитнев** *(одёргивает лейтенанта, оттаскивает за руку в сторону)* Замолчи! Уймись... прекрати пререкаться... Иди по-хорошему, разве не видишь, наш Чапай не в настроении! Вероятно, любовница не дала с утра, на прощание… Подорожник со своей ППЖ явно поругался – та переживает и ревнует, что он скоро в отпуск домой к законной жене…

**Ростовцев.**А зачем он меня орденом постоянно попрекает? Я не на складе подъедался, не штаны в штабе протирал! Вот увидишь, после рейда точно схожу в штаб армии в кадры и попрошу перевести.

**Сбитнев.** Хочешь меня бросить? Обалдел! Наш дружный коллектив покинешь?

**Ростовцев.** Вас конечно жалко терять, но комбат своими придирками мне уже проклевал печень…

**Сбитнев** *смеётся:* Прометеем себя возомнил?

**Ростовцев.** Зачем комбат каждый день придирается по пустякам...

**Сбитнев.** Не к тебе одному... Он и меня регулярно имеет в хвост и в гриву...

**Ростовцев.** Особенно досадно, что про орден бурчит постоянно. Сам ведь тоже получил месяц назад. Постоянно наказывает за форму. Будь моя воля, я бы солдат тоже переодел в кроссовки и маскхалаты. Ведь нестерпимая жара! На первом подъёме в гору молодые бойцы опять помирать начнут....

**Сбитнев.** Дело не только в форме – кормить бойцов надо лучше! Тощие доходяги, в чем душа и жизнь только теплятся! А мы на них по сорок килограммов груза нагружаем! Эй, Свекольников!

**Свекольников.** Я!!! Слушаю товарищ старший лейтенант!

**Сбитнев.** Скажи бурячок-свеколка, солдатская еда в полку дрянь?

**Свекольников.** Никак нет! Еда в столовой хорошая!

**Сбитнев.** Очумел? Ты в столовке нашёл хорошую пищу? Нравится армейская кирза-сечка?

**Свекольников.** По сравнению с учебкой в Туркмении – жратва как в ресторане! А ведь мы ещё в рейде отъедаемся – с полевой кухни хорошо питаемся, да и в кишлаках курочек, барашков узбеки бьют и плов делают…

**Ростовцев.**Свекольников, цыц! Какие барашки? Это же мародёрство и бесчинство. О чём болтаешь? Не клевещи!

**Сбитнев** *(со смехом).* Эх, Никифор, подведёт нас азиатско-бабайский интернационал под трибунал... Свекольников, прекратить болтовню! Офицеры – шагом марш приводить себя в порядок...

**Ростовцев***(нехотя).* Ладно, так и быть... переоденусь… Но все неуставные шмотки возьму с собой на броню. А как простимся с Подорожником у ворот КТП, да сядем по боевым машинам – сразу переоденусь.

**Подорожник.** Итак, приступаем к строевому смотру. Оружие, боеприпасы, вещевое имущество, каски бронежилеты, три гильзы с личными данными, сухой паек, воду во фляжках... разложить на плащ-палатки каждому перед собой! Сейчас прибудет комиссия...

**Ростовцев** *(отходит в сторону и говорит в зал):* Каждый пехотинец в горы выносил 30-40 килограмм и топал с грузом порой десять и даже пятнадцать километров! Вверх, вниз, вверх, вниз по горам, по ущельям, по перевалам и хребтам. И никто за бойца ничего не понесёт - все сам: автомат, бронежилет, каска, сшитый мешочек с россыпью патронов – 1000 штук, четыре гранаты, одноразовый гранатомёт «Муха», бушлат, спальный мешок, вода 3 или 5 фляжек и сухой паек на 3-5 суток, в зависимости, на сколько дней выбросят в горы. Плюс каждому по 2-4 штуки трёх килограммовых мины к миномёту, каждому лента к станковому пулемёту «Утёс» или к гранатомёту АГС. Тяжёлое вооружение - это наша жизнь и успех в бою! А гранатомётно-пулемётный взвод, героически выносит 40 килограммовый «Утёс»: тело, тренога, ствол, такого же веса гранатомёт АГС, пулемёты ПК…

*Строевой смотр завершён, солдаты и офицеру уходят со сцены. Подорожник продолжает воспитывать Сбитнева.*

**Подорожник.** Товарищ старший лейтенант, я зачем тебя выдвинул на роту? Чтобы порядок навёл! Володя, ты идёшь на поводу у молодых лейтенантов. Тебе же скоро капитана получать! Смотри, не напишу представление и орден не получишь...

**Сбитнев** *ухмыляясь:* Получу! Мне скоро орден за ранение придёт…

**Подорожник.** Дерзишь. Никакого уважения к более старшему годами однокашнику! Не позорь наше славное Ташкентское училище! Володя, слухай сюда! Рейд предстоит не простой: через Саланг, на Кундуз, потом Талукан, и до Файзабада. Марш длительный. БМП роты береги, не доверяйся пьянице технику роты – все проверяй и контролируй. И лейтенантов одёргивай – распустились. Герои-орденоносцы, орденопрсцы…

**Сбитнев.** Ребята ведь хорошие - боевые, вы к ним излишне придираетесь…

**Подорожник.** Наоборот, я крут, но справедлив! После рейда и моего отпуска, и если порядка не будет – сниму с роты! А если подтянешь дисциплину - награжу! Ступай, с Богом…

*Слышен лязг гусениц и рёв моторов.*

**Сцена вторая**

**Ростовцев** *говорит в зал:* Армейская группировка совершила длительный марш, вела тяжёлый бой в горах под Кундузом, где половина роты получила тепловой удар: лежали обгорелыми мордами в мутном от глины и песка ручье, а затем на марше вся колонна техники попала в засаду и приняла бой по Талуканом. Отбились с не большими потерями и сразу получили новую задачу – пехоте штурмовать горы.

**Сбитнев** *стоит с картой местности, рядом Ростовцев и Ветишин:* Задача такая: рота действует отдельно от батальона. На четырёх БМП добираемся до предгорья, вот до этой отметки *(указывает в точку на карте), с*едлаем хребет над шоссе, с задачей контролировать соседний кишлак и подходы к дороге. Вот три задачи для обороны! На каждой позиции приказываю создать по три огневых точки. Ветишин, как самый молодой топает на самую дальнюю точку, Ростовцев, ты ближе к дороге с Мандресовым, я с управлением роты, приданными и первым взводом посерёдке – прикрою ваши фланги миномётом и пулемётами. Душманы могут напасть в любой момент и со всех сторон: с гор и от кишлака. Задача ясна?

**Ветишин.** Почему мне опять достаётся самый продолжительный марш?

**Ростовцев** *(хлопает друга по плечу)*. По сроку службы, летёха! Потому что ты юн, полон сил и задора!

**Сбитнев.** Шутки в сторону, господа-товарищи офицер*а*! Живее, на задачи! Марш, марш…

**Ростовцев** *в зал:* И рота поспешила, как смогла, но торопливость была медленной – солдаты буквально ползли, карабкались словно муравьи, по крутому склону к вершинам. А как иначе спешить солдату, придавленному тяжким грузом весом примерно по сорок килограммов? Солнце быстро поднялось в зенит, и на землю обрушилась нестерпимая жара – по ощущениям 45 градусов, а то и все пятьдесят.

*Ростовцев догоняет молодого солдата*

**Свекольников** *стонет:* Товарищ, лейтенант, не могу больше! Сил нет идти…

**Ростовцев** (*усмехаясь).* Витька, опять дохнешь? Совсем плохи дела?

**Свекольников** (*тяжело дыша).* Очень жарко… Попить бы… Сейчас умру...

**Ростовцев.** Попьёшь, когда выйдем на задачу! Тяжко, говоришь... А как другие бойцы тащат весь груз? (*дружески треплет солдата по голове*).

**Свекольников.** Кто бы научил как стать вьючной лошадью.

**Ростовцев.** Скорее ишаком! Перегруженными мулами мы неспешно бредём по тропе… Осликами...

**Свекольников.** Сравнение не очень… Лошадь лучше…

**Ростовцев.** И всё равно мы ослы! Витька, когда окончательно помрёшь – понесу за тебя мины и пулемётную ленту. Этот подъём ерунда – лёгкая разминка. Когда поползём на высоту три с лишним тысячи метров, да совершим марш километров тридцать по крутым хребтам, тут ты маму и папу вспомнишь недобрым словом, и пожалеешь, что на свет родился…

**Свекольников.** Уже вспоминаю… Уже жалею…

**Ростовцев.** Не спеши ругать родителей! Это ещё не нагрузки - лишь цветочки! Ягодки впереди! В прошлом году мы штурмовали стену по узкой тропе в «Черных горах» – крутой подъём метров триста, почти отвесная стена: во второй роте сержант узбек умер от перенапряжения!

**Свекольников.** Как? Просто так умер?..

**Ростовцев.** Внезапно. Рухнул на тропу, захрипел и помер! Здоровый был парень, ростом примерно метр восемьдесят, довольно крепкого телосложения, и вдруг бац – упал и всё... Прапорщик-медик сделал укол адреналина в сердце, вколол промидол, массаж, искусственное дыхание – ничего не помогло… **Свекольников.** Ужас...

**Ростовцев.** Бойцы завернули тело в палатку, и весь день вниз по узкой тропке вчетвером тащили. Человек ведь не бревно, даже мертвого, вниз просто так не сбросишь…

**Свекольников.** Страсти какие рассказываете, товарищ лейтенант! Я уже третий рейд ползаю по горам и не привыкну. Когда же опыт появится? Неужели так все два года придется мучиться?

**Ростовцев.** Э-э! Чуть дольше... Тебе предстоит служить два года и три месяца! Ты ж рядовой пехотинец…

**Свекольников** *со стоном:* И зачем я записался добровольцем? Каким я был идиотом!..

**Ростовцев.** Тренируйся, привыкай, учись... доходяга…Уф! Ну, наконец, залезли на вершину...

*Обращаясь в зал.* Взвода заняли высоты, установили блок-посты. Моя задача самая шикарная, сидеть близко к дороге, да не одному, а в компании с новичком-взводным старлеем Мандресовым.

*Ростовцев сидит на камне с картой, наносит точки. Подбегает Свекольников с бледным перепуганным лицом и протягивает радиостанцию.*

**Свекольников.** *К*омандир роты вызывает!

***Ростовцев*** *с тревогой вслушивается и комментирует вслух новости:* Эх! Во втором взводе подрыв! Трое ранено, двое – тяжело... Твою же дивизию...

**Свекольников** *вскрикивает:* А кто ранен, товарищ лейтенант?

**Ростовцев.** Лейтенант Ветишин - ранили Сережку! Вот ведь, действительно, накаркала, глупая баба!!!

**Свекольников.** А куда ранен?

**Ростовцев.** Солдат, не мешай! Пока ничего об этом не говорят…

*Слышен голос* **Сбитнева.**Лейтенант, как у вас дела? Уже закрепились? Почему не докладываешь обстановку? Душманов не видно?

**Ростовцев.** Сориентировались и привязались к местности. Хотел доложить о построении эСПэСов, но услышал про потери, молчим и слушаем... Духи не видны. Они своё чёрное дело ещё на дороге сделали, явно ушли отдыхать…

**Сбитнев.** Отставить разговорчики - не засоряй эфир, мыслитель. Бери одного «карандаша» и следуй ко мне, как говорится – с вещами на выход...

**Ростовцев.** А почему я? Вот обрадовал... Я крайний?

**Сбитнев.** Потому! Не задавай глупых вопросов, чтобы не получать глупых и резких ответов…

**Ростовцев.** «Карандашу» тоже с вещами?

**Сбитнев.** Оба с вещичками. Бери любого на своё усмотрение. Побыстрее!

**Ростовцев** *ругается и велит чумазому, потному Свекольникову:*

Бурячок, слышал приказ? Пойдёшь со мной на новую задачу.

**Свекольников** *грустно вздыхает:* А почему я, товарищ лейтенант...

**Ростовцев.** Потому! Как сказал мудрый командир: не задавай глупых вопросов, чтобы не получать глупых и резких ответов… Такое моё решение, студент.

**Свекольников.** Бывший... лишь второкурсник...

**Ростовцев.** С тобой есть о чём поговорить долгими вечерами в горах...

**Свекольников.** О чем? О истории и астрономии?

**Ростовцев.** Да о чем угодно! Темы найдём... И тебе под моим покровительством будет легче, интеллигент в третьем поколении – дембеля и узбеки не затуркают. Не переживай, все будет нормально! Здесь в третьем взводе сплошные узбеки – тебе молодому русскому бойцу тяжело будет. Думаю, ротный вызывает меня командовать взводом Ветишина. Ну, хватит стоять столбом, живее собирай манатки – сказано, идёшь со мной!

**Свекольников.** Да я уже как-то привык со своими…

Ростовцев. Волк тамбовский тебе свой...

*Солдат продолжает тихо бубнить, обречённо собираясь в поход.*

Теперь привыкнешь с другим взводом. Слышь, солдат, приказы не обсуждают, приказы выполняют!

*Обращаясь в зал.* Я крепко пожал на прощание руку загрустившему необстрелянному взводному. А что делать, если офицеров не комплект? Один ранен, один болен гепатитом, один в отпуске. Мы с бойцом быстро спустились в ложбину по едва заметной тропе, поднялись на хребет, снова ложбина, снова хребет, ещё спуск, и наконец взобрались на высоту командного пункта роты. Форма солдата пропотела насквозь. Мою тельняшку – хоть выжимай, можно соль скребком со спины собирать. На вершине встретил врач-двухгодичник, старший лейтенант Александр Кабанин.

**Кабанин.** Привет пехота! Топай бодрее…

**Ростовцев** (пыхтя). И медицине пламенный привет в ответ. Уф-фф, устал! Как вы тут? Как на высокогорном альпийском курорте? Загораете? Солнечные ванны...

**Кабанин** (хмуро). Да не пыли ты копытами, пехота, и над ухом шумно не пыхти...

**Ростовцев.** Где Володя?

**Кабанин.** Отдышался? Пробзделся? Топай дальше – ротный заждался тебя на высоте взвода. Не рассиживайся, не задерживайся…

**Ростовцев.** Уф-ф! Что с Сережкой?

**Кабанин.** Мелкими осколками и камнями сильно посекло лицо и большой осколок в руке…

*Ростовцев присаживается на камень, чтоб отдышаться.*

**Ростовцев.** Уф! Ох! Запыхался... Жарища... Сейчас чуток почешу язык и пойду. Хорошо, что с Ветишкой всё более-менее нормально. Эх! А меня прямо качает от зноя. Сил нет, хочется упасть где-нибудь в тень, а тени как всегда нет!

**Кабанин** *протирает запотевшие очки и продолжает разговор:*

Увы, тени над нашими головами не будет долго! О прохладе будем только мечтать… Командир полка сегодня поставил задачу «батальону закрепляться как можно основательней, быть готовыми отражать атаки мятежников. Есть вероятность, что пробудем тут около месяца или даже более того…»

**Ростовцев.** Ни фига се! Нечего сказать, хорошенькая перспектива. Тут пекло – похуже Кабульского! *(хлопает по плечу доктора)* Одно радует – стоматолог с нами, зубы подлечит, если что. А ты действительно и хирургом работать сможешь? *Ростовцев хитро подмигивает медику, слегка пихает того в бок.*

**Кабанин** *задумчиво снимает и протирает очки.* Я всё могу! Даже особо говорливых могу кастрировать... Конечно я и хирург, и травматолог, как-никак уже полтора года как в Афгане. Когда меня из Союза направляли на должность полкового хирурга – криком кричал, что готов только зубы удалять. Но начальники мне ответили: «Ничего две-три руки или ноги отрежешь, четвертую уже сможешь пришить – научишься, практика, мол, – критерий истины».

**Ростовцев.** Даже так! Довольно цинично…

**Кабанин.** Зато честно... Так потихоньку, полегоньку пошла моя служба: что-то поначалу не получалось, но вроде бы нареканий от пациентов не поступало…

**Ростовцев** *с иронией*: Вероятно, после твоего хирургического вмешательства уже не могли жаловаться…

**Кабанин.** Не язви! Сейчас я штопал без наркоза раны тех двух бойцов и офицера, и ни одного мата в свой адрес не услышал…

**Ростовцев.** Новоявленный «доктор Менгеле»; продолжатель экспериментов в Освенциме… Месяц назад мне зубы один доктор сверлил без обезболивающего… Рот открыт, он бормашинку в пасть сунул сверлит – жуть как больно! Я тоже сказать ничего не смог нецензурного…

**Кабанин.** И правильно, что молчал – без языка бы остался!

**Ростовцев.** Не дай бог, тебе в лапы попасть: зубы не вылечишь, потому что разучился, а кишки зашить не сумеешь, пока ещё толком не научен…

**Кабанин.** А ты, как настоящий замполит, болтаешь даже во сне. Договоришься у меня – пришью толстую кишку к языку.

**Ростовцев.** Что-то новое в полевой хирургии…

**Кабанин.** В моей практике уникальный случай был: помнится служил я в танковом полку под Читой… прибегает боец-санитар и блажит: «труп в морге ожил!». Солдат бледный как смерть, трясётся, орет. Выпил для храбрости стакан спирта, иду с ним в мертвецкую, вижу, действительно: лежит покойник синий синий, а высунутый изо рта язык - шевелится. Успокаиваю солдатика, мол, не переживай, ничего страшного, это замполит батальона накануне скончался от инфаркта, а у него рефлекс – только на пятые сутки язык шевелиться перестаёт. Настоящим был майор профессионалом...

*Кабанин ехидно смеётся.*

**Ростовцев.** Говоришь теперь ты врач универсал и виртуоз? На скрипке играл Паганини, на телах пациентов доктор Кабанини… Шёл бы ты куда подальше, коновал. Не хочется матом тебя крыть, вдруг когда врачебные услуги пригодятся...

**Кабанин.** Вот-вот, попридержи язык…

**Ростовцев.** Сам напрашиваешься на оскорбуху - старые анекдоты за быль выдаёшь. Этот тухлый номер не прокатит, слышал байку сто раз – твоя быль мхом поросла. Ладно, пошутили и будя! Давай о серьёзном! Что за ранения у солдат?

 **Кабанин** *(вновь протирает запотевшие очки).* Бойцы пока живы и вроде бы и далее жить будут, ведь пока ты еле-еле полз, я туда-сюда сбегал, перевязал и всех спас. У бойцов положение гораздо хуже: Кайрымова ранило в шею, повезло, что осколок не задел артерию, немного повредил гортань, а Сомов скорее всего остался без глаза.

**Ростовцев.** Твою мать! Совсем без глаза?

**Кабанин.** А как может быть иначе, если вместо глаза месиво: щека разодрана, бровь срезана – жутко смотреть...

*Кабанин замолкает, задумывается, закуривает.*

**Ростовцев.** Как досадно... Парнишка учился в цирковом училище на клоуна...

**Кабанин** *выходит из задумчивости.* У тебя вид, действительно, неважнецкий. Что с тобою, Никифор?

**Ростовцев.** Башка до сих пор гудит словно колокол последствия недавнего теплового удара... А сегодня утром в бою на дороге контузило: в БМП попали из гранатомёта - был рядом, да машина с боеприпасами взорвалась неподалёку! Как меня не убило…

**Кабанин.** Могу, конечно, оформить как ранение – медаль получишь. Но даю бесплатный совет: если хочешь в академию поступить, не регистрируй, ни тепловой удар, ни тем более контузию – это ведь головной мозг! Мои коллеги к таким травмам очень ревностно и придирчиво относятся – могут забраковать тебя ещё до экзаменов.

**Ростовцев.** С чего вдруг?

**Кабанин** *ухмыляется: В* вашей конторе ведь все не как у людей. Вдруг ты начнёшь заикаться или невпопад болтать антисоветское? Вы, политработники, кроме говорильни больше ни на что не годны, язык – рабочее место! Рот закрыл – работу закончил...

*Кабанин вновь рассмеялся.*

**Ростовцев.** Болтун! Никакой серьёзности! С тобой о здоровье не поговорить…

**Кабанин.** Наоборот, я серьёзно говорю, подумай! Действительно есть такой приказ по контузиям и контуженным. Ладно, заболтался я с тобой, иди быстрее на задачу – Сбитнев тебя заждался. На месте о подробностях подрыва расскажет…

*Кабанин хлопает Ростовцева по плечу, жмёт руку и лезет обратно в смастерённое от солнца укрытие, над камнями из двух накидок, растянутых как полог. Толстый потный доктор чуть высовывает голову наружу, тщательно протирает запотевшие очки, отмахивается от назойливых мух.*

**Кабанин.** Кыш, проклятые мухи – антисанитария! Достали...

**Ростовцев.** Нагулянный в медсанчасти жирок медленно плавится и вытекает через все поры?..

**Кабанин** *из укрытия бурчит:* Иди иди куда шёл, добрый молодец, пока не послали далеко и надолго...

**Ростовцев** *говорит в зал:* Чувствовалось, офицер-медик переживает: сегодняшний день с раннего утра принёс много крови и потерь, но виду не подавал – крепился. Этот долгий день в себя вобрал многое: бой на трассе, обожжённые трупы, перевязка раненых бойцов, и опять раненые в горах. Даже у врачей нервы не железные и психологическая устойчивость не беспредельная…

**Ростовцев** *окликает задремавшего солдата:* Свекольников, ты куда успел спрятаться? А ну, подъём!

**Свекольников** *устало.* Товарищ лейтенант, сейчас, одну минуту, чай очень горячий…

**Ростовцев.** Даю тридцать секунд! Достаточно на два глотка…

**Свекольников.** Опять шутите?

**Ростовцев.** Не до шуток! Вылей эту бурду, – нам нужно через пятнадцать минут быть на месте! На месте попьёшь…

 *Солдат делает глубокий судорожный глоток, обжигаясь, выпивает жидкость и семенит следом, сгорбившись под тяжестью огромного вещмешка. Громко ругая солнце, Ростовцев двигается вниз по тропе в ущелье. Исчезают со сцены.*

**Сцена третья.**

**Ростовцев** *и солдат появляются с другой стороны сцены:* Наконец-то дошли! Два глубоких распадка и два крутых подъёма. Уф! Кто придумал эти проклятые горы? Черт бы побрал жару! Рухни небо на эту страну, будь она проклята!..

*На краю каменной стены сидит грустный командир роты и грызет стебель сухой колючки, уныло глядя вдаль.*

**Сбитнев.** Явились – не запылились... Долго приказали вас ждать, барин! Случайно не устали? Притомились?

**Ростовцев.** Устал, да ещё как! Какой-то ты не ласковый, Вова... И ещё раз привет тебе, командир... Кто это топает вниз по тропе в сторону дороги?

*Ростовцев тяжело дыша падает рядом с ротным, завалившись на правый бок.*

**Сбитнев.** Подорожник ушёл. Тебе повезло, что твои кроссовки и маскхалат с тельняшкой, разминулся с нашим свирепым комбатом. Потоптал бы он тебя от всей души. Но всю силу своего гнева он успел обрушить на мою голову.

**Ростовцев.** Умаялся! Поверь, спешил, как мог... Прости, что лишняя пригоршня звиздюлей перепала тебе одному. Но я спешил, с меня пот струится в три ручья: маскхалат и тельняшка прилипли к телу. Пот даже в кроссовках хлюпает. Рассказывай, Володя, что произошло? Каким образом бойцы умудрились здесь подорваться? Места не хоженые, не освоенные. Нелепость какая-то…

**Сбитнев.** Да хрен его знает: может наша старая мина, может духи когда-то установили. Там где копали, нет ни старого окопа, ни старого эСПэСа. Место удобное, потому и решили оборудовать пулемётную точку. Но кто-то, как специально заранее нам смертоносный сюрприз приготовил. Едва на два штыка лопаты успели углубиться, что-то рвануло. Серёжка в этот момент смотрел в бинокль – ему посекло осколками правую сторону симпатичной физиономии и зацепило правую кисть. Бойцам досталось крепче... После взрыва мы медиком через пять минут были уже здесь. Кабанин молодчина: кровь хлеставшую из горла Кайрымова сумел остановить...

**Ростовцев.** Повезло, что с нами настоящий доктор в рейд пошёл, а не только ротный медбрат-сержант!

**Сбитнев.** Точно, повезло. Поначалу я подумал, Садык до вертолёта не доживёт. Но эскулап натыкал промидол, перетянул жгутами раны на руках, замотал горло покрепче. Именно Кайрымов что-то задел лопатой в земле и принял на себя большинство осколков. У нашего зубника Кабанина, оказались золотые руки и стальные нервы. Я был шокирован, хотя не впервые вижу кровь, и как ты помнишь, сам был тяжело ранен, однако мне стало слегка дурно! А доктор торопливо шьёт, клеит, перевязывает, не выпуская изо рта окурка, и лишь громко матерится…

**Ростовцев.** Доктор сказал, у Сомова глаз выбит?

**Сбитнев.** Лицо – кровавое месиво.

**Ростовцев.** Эх, бедный клоун! Теперь парню не до смеха... Глаз левый или правый?

**Сбитнев** *с удивлением:* Левый... А какая разница?

**Ростовцев.** Увы, теперь никакой разницы для дальнейшей жизни. Карьере артиста цирка, пожалуй, пришёл конец. Просто так уточнил. Лучше бы оба глаза сохранились…

**Сбитнев.** Бойцам посекло ноги от ступней до паха.

**Ростовцев.** Жизненно важные органы какие-нибудь задеты?

**Сбитнев.** Какие-нибудь не задеты! Всё цело, если ты именно это имел в виду... И грустно, и смешно, но ощущение, словно у них в паху были бронежилеты - задето всё, кроме причиндалов. Через неделю Сережка в госпитале на медсестричках будет скакать...

**Ростовцев.** Выходит, солдаты вряд ли вернутся обратно в роту… Жаль, хорошие были бойцы…

**Сбитнев.** Верно сказал – были. Хотя… случается…, что и после очень тяжёлого ранения возвращаются… Пасть зашивают, зубы вставляют и в строй! Например, взять меня… *Володя грустно улыбается, закуривает.*

**Ростовцев.** Ты офицер, ты не в счёт, ты не показатель. Ходячий экспонат и образец чудес советской стоматологической и челюстной хирургии.

**Сбитнев.** Как вспомню своё ранение, так вздрогну! Шесть родных зубов, как ни бывало... Челюсть в клочья, язык рваный... И ведь потеряй я от шального осколка ещё один зуб – комиссовали бы обязательно. Я мог бы и с этим ранением – закосить. Мой дядя – адмирал в генштабе, предлагал перевестись в тыл, в Москву – отсидеться. Но я ему ответил: перед оставшимися ребятами неудобно, как они там будут без меня? Замполит Ростовцев горько плакать будет!

**Ростовцев.** Конечно, рыдал бы навзрыд. Как воевать без тебя, Квазимодо... Квазиморда...

**Сбитнев.** Я так и думал. Едва вставил зубы – сразу обратно на фронт, будь он неладен! Добровольно...

**Ростовцев.** Вовремя прибыл – попал в самое пекло… Я тоже сюда добровольно после училища отправился...

**Сбитнев.** И не говори, попал как кур в ощип… А ты зачем добровольцем приехал?

**Ростовцев** (*задумчиво).* Думал как в кино «Офицеры», как в Испании - интернациональные бригады... И себя испытать, на что способен, не струшу ли, смогу ли воевать. Проверить психику и физику...

**Сбитнев.** Проверился? Жертва агитации и пропаганды...

**Ростовцев.** Проверился.... Испытался... Больше не хочу... Володя, я постоянно размышляю: какая-то здесь бессмысленная война! Почти вся страна против нас и не поймёшь, где на самом деле друзья, а где враги! Днём мирно пашут, а ночью стреляют из автоматов и гранатомётов…

**Сбитнев** *(затягиваясь сигареткой)*: Помнишь фразу красноармейца Сухова: «Восток дело тонкое!» Думать хорошенько надо было политикам, прежде чем начинать войну и оказывать эту типа «интернациональную помощь»! Семь раз отмерь, один раз влезь…

**Ростовцев**. Они и влезли…

**Сбитнев.** Пока лежал в госпитале, и было много свободного времени, не раз задумывался, зачем мы сюда пришли и ввязались в чужую гражданскую войну…

**Ростовцев.** Ты как плохой солдат: появилось время, и полезли в голову дурные мысли…

**Сбитнев.** Сам ты плохой солдат! Афганское правительство контролирует лишь несколько процентов территории страны, да и те, где находятся военные городки, посты и заставы. По официальной пропаганде, которую толкаем на политзанятиях, говорится: если бы мы в Афганистан не вошли, то сюда вторглись бы американцы. Да хоть бы и так! Пусть бы помучились…

**Ростовцев.** Вряд ли янки бы сюда полезли. И поделом им, пусть бы влезли. Тогда по горам вместо меня ползали бы Биллы и Джоны. Хотел бы я их видеть на нашем месте…

**Сбитнев.** Америкашкам Вьетнама хватило по самые гланды, на много лет вперёд! Они сейчас от войны отдыхают. Вероятно, Брежневу и компании захотелось расширить лагерь социализма.

**Ростовцев.** Аполитично рассуждаешь, дорогой товарищ!

**Сбитнев.** Зато реалистично. Вождям захотелось экзотического социализма, в условиях средневековья. Строим же социализм в Туркмении, Таджикистане, Монголии, Лаосе...

**Ростовцев.** По-твоему выходит, руководящие старцы решили, почему бы не построить социализм ещё в одной азиатской средневековой стране?

**Свитнев.** Ну да! А то получается нехорошо: Ленин, Сталин, Хрущев наш лагерь расширяли изо всех сил, а при товарище Брежневе – все по-прежнему?

**Ростовцев.** Брежнева и сотоварищей по прежнему поллитбюро уже почти нет в живых, следующие за ним генсеки мрут как мухи, один за другим – ветшает руководство страны…

**Сбитнев.** Вот именно, а мы все торчим в Афгане… Уже при четвёртом правителе воюем… И что делать с этой интернациональной помощью – никто не решил, не успевали: получил власть, опубликовал мемуары и тотчас умер...

**Ростовцев**. Однако новый вождь – молод, может успеть завершить компанию.

**Сбитнев.** Посмотрим, что успеет сделать, каких дел натворить. Эх, помяни моё слово, военная верхушка эту войну легко не отдаст: должности, звания, награды. Генералам звание «Геров» присвоили уже не одному десятку. Сдаётся мне, эта война нас переживёт…

**Ростовцев.** Такая войнушка вполне комфортна штабным: рисовать стрелки на карте в тиши уютного кабинета – не в атаки ходить, да под бомбежкой лежать.

**Сбитнев.** Небольшая война – выгодное дело для командования. Появляется уважение со стороны руководства страны: недаром хлеб едят и деньги получают. И военный бюджет растёт! А за непонятные, придуманные высокие идеи, отдуваются простые солдаты и мы, младшие офицеры...

**Ростовцев.** Вольдемар, не кажется ли, что мы лишнего болтаем! Если кто-то заложит, то с такими мыслями, ты в партию точно не вступишь, и на роте долго не удержишься.

**Сбитнев** (*с усмешкой).* Заложит кто-то? Но не ты?

**Ростовцев.** Не я! Увы, желающих стучать в нашей стране, во все времена этого дерьма хватает! И без меня найдутся…

**Сбитнев.** Замечательно, что не ты. Будем надеяться у горных вершин пока ещё нет чекистских ушей…

**Ростовцев.** И что среди бойцов нет осведомителей стукачей…

**Сбитнев.** Поболтали, пошутили, а теперь о деле. Оглядись и осторожно принимайся строить бойницы – вдруг где ещё мины оставлены. Тебе предстоит не только строить эСПэСы каменные, но и рыть окопы – готовь длительную круговую оборону. Короче говоря, принимай взвод и командуй...

**Ростовцев.** Считай, уже принял.

**Сбитнев.** Кстати, уходя, комбат пригрозил, что нам загорать на этих горках и плавиться на солнцепёке долго долго, пока техника колоннами будет внизу сновать туда-сюда по трассе.

**Ростовцев.** Курорт, мать твою!!!

**Сбитнев.** Точно – Гагры, куда ты собирался в отпуск, только моря и пальм нет…

**Ростовцев.** Какая причина для нашего столь долгого нахождения?

**Сбитнев.** Командование решило построить взлётную полосу для самолётов на аэродроме в Файзабаде.

**Ростовцев.** Новая ударная комсомольско-молодёжная стройка?

**Сбитнев.** Вроде того…

**Ростовцев.** Главное чтоб не стройка века! Век сидеть тут не хочу! Сгорим…

**Сбитнев.** А кому хочется? Задача стоит перед строителями за месяц возвести полосу, чтобы не только вертолёты и «кукурузники» садились, а и большегрузные транспорты смогли приземляться. Завтра машины примутся завозить плиты, блоки, кирпич, щебёнку, цемент, арматуру, да и боеприпасы.

**Ростовцев.** А мы здесь зачем? Наше дело кишлаки и зелёнку прочёсывать. Мы же рейдовый батальон, а не постовой.

**Сбитнев.** В местной дивизии рейдовых батальонов совсем нет – все на постах и заставах – только разведка воюет: раведбат, разведроты, а одной разведки не хватает. Слышал, как разведбат местный потрепали? Несколькими минами почти всё командование положили!

**Ростовцев.** Слышал…

**Сбитнев.** Так что без нас и десантуры местным частям никак…

**Ростовцев.** Случаем не оставят под Талуканом сидеть до замены…

**Сбитнев.** Не оставят, не надейся. Временно…

**Ростовцев.** Знаешь же поговорку: нет ничего более постоянного, чем временно…

**Сбитнев.** Не зуди. С достоинством и честью переноси тяготы и лишения. Возможны попытки прорыва «духов» к дороге, чтобы сорвать подвоз…

**Ростовцев.** Не зужу, размышляю. Они сегодня утром нам уже здорово дали прикурить! Сколько из полка погибло на дороге? Шестеро?

**Сбитнев.** Семеро... и восемнадцать раненых. Могло быть и хуже! Духи в этих местах наглые – не пуганные. Наша задача – не допустить нового нападения на дорогу. Твой сектор наблюдения и ведения огня: от половины хребта с левой стороны и до четвёртого хребта справа, дальше сидит разведвзвод, и это уже будет его полоса обороны. Поставь вокруг больше сигнальных мин, заминируй тропы растяжками. Противопехотные мины вертолётом к тебе на точку завезли на всю роту. Часть я сейчас заберу, ещё треть заберут бойцы взвода Мандресова...

**Ростовцев.** Когда третий взвод появится?

**Сбитнев.** Завтра. Сегодня пусть окапываются. Поделись с Мандресовым по-братски, не жмись. Сигналки далеко не устанавливай, а то зверьё будет бегать – цеплять…

**Ростовцев.** Техника снизу поддерживать будет? Наших БМП на шоссе не вижу.

**Сбитнев.** Броню забрали в маневренные группы комбат и командир полка – БМП чуть подальше, на равнине вдоль дороги стоят. Обещано, что в любой момент нам сможет помочь авиация и артиллерия!

**Ростовцев.** Эх, надеюсь, до длительного боя дело не дойдет…

**Сбитнев.** Оставляю тебе один ПК, второй – Мандресову. А у меня мощный огневой кулак: АГС, «Утес», и миномет – поддержу, прикрою… как смогу…

**Ростовцев.** С огневой мощью у меня на точке как-то не оптимистично…

**Сбитнев.** Сынок, ты в армии! Никто и не обещал лёгкой и счастливой жизни. Закрепляйся хорошенько! Послезавтра вызову, явишься, доложишь о проделанной работе: начертишь и принесёшь схему обороны. Будь здоров, лейтенант, не кашляй!..

 *Сбитнев хитро подмигнул, крепко хлопнул по плечу.*

**Ростовцев.** Постараюсь не зачахнуть, товарищ старший лейтенант! Спасибо на добром слове, командир…

**Сбитнев** *кричит не видимым солдатам:* Бойцы! Взять мины и сигналки - выдвигаемся! Живее архаровцы, скоро стемнеет...

*Ротный с бойцами уходит.*

**Сцена четвёртая.**

**Ростовцев** *озирается по сторонам, размышляет вслух:* Приступаю к руководству! Эй, сержанты, есть кто живой?

*Загребая ногами пыль, подходит сержант*

**Муталибов** *докладывает:* Я, товарищ лейтенант! Вызывали?

**Ростовцев.** Гасан, ты как здесь оказался? Если не изменяет память, ты из первого взвода?

**Муталибов.** Ротный привёл - для усиления этого коллектива… Сказал, что разгильдяи узбеки меня боятся и я буду помогать вам наводить порядок…

**Ростовцев.** А где командир второго отделения?

**Муталибов.** Фадеев – в туалет пошёл... А сержант Зайка на горке сидит у пулемёта...

**Ростовцев.** Фадеев успел обделаться с испуга?

**Муталибов** *смеется. Н*ет, он что-то сожрал, второй день бегает. Газеты все извёл…

**Ростовцев.** Что из оружия?

**Муталибов.** ПК, плюс РПК, две снайперки, десять «Мух»…

**Ростовцев.** Определяемся по обороне: Зайке отдаю мученика Фадеева, плюс Сидорчук и Царегородцев – закрепляются там, где был подрыв - это выносной пост. Для пулемётов отдельные эСПэСы. Надо бы щупами вокруг хорошенько, но осторожно потыкать, вдруг в земле ещё что-то смертоносное лежит. Грунт больше не копать, камни ворочать аккуратнее, сигналки ставить метрах в пятидесяти вниз по склонам, ниже не надо.

**Муталимов.** А куда я?

**Ростовцев.** Останешься со мной на КП, плюс Свекольников с радиостанцией. На этом хребте делаем основную заставу с тремя постами, на каждом по трое бойцов. Мы с тобой делим по очереди ночь – проверяем посты, чтоб часовые не спали. Итак, на одном старослужащие, на другом узбеки, на третьем молодёжь – иначе молодые за всех будут службу нести. Мы – это тоже пост.

**Муталимов.** Понял: каждый пост по три бойца плюс старший. Вроде бы хватает.

**Ростовцев.** Завтра с утра начинаем рыть траншею с горы до нас по склону, если бородатые нападут, то под обстрелом появится возможность выносному посту выползти, или, наоборот, к ним добраться. На крайнем правом посту: Алимов, Таджибабаев, Исаков. Пусть оттуда снайперы внимательно следят в прицелы за окрестностями. Каждому снайперу тоже построить по отдельному укреплению эСПэСу... *Ростовцев в зал: «узбекская мафия», стояла чуть в сторонке – прислушивались к нашему разговору; им явно не нравилось моё распоряжение. Хитрецы мгновенно уяснили: придётся работать и стоять на посту всем по очереди и по справедливости.*

*Слышны гортанные голоса за сценой:*

Товарищ лэйтенант, дайте нам Свекольникова или Сидорчука в помощь.

**Ростовцев.** Наглецы! Исаков, обещаю, если замечу, что попытаешься припахать молодёжь, сам выроешь яму, и я тебя перед строем расстреляю! Понял?

*Слышен ропот:* Понял… Опять издеваетесь… Национализм…

**Ростовцев.** Не издеваюсь, а торжественно обещаю. И это не национализм, а борьба за справедливость и с неуставными взаимоотношениями. Исаков, я никогда не забуду твою угрозу взводного Ветишина застрелить. Или уже забыл, как мы тобою пол в казарме помыли?

**Голос с акцентом солдата:** Зачэм старое вспоминать?

**Ростовцев.**  Не забуду этой угрозы до конца твоей службы! И, вот как раз тебе я гарантирую показательный расстрел, если начнёшь наглеть. Таджибабаев, назначаю старшим поста, будешь проверять часовых и своевременно докладывать.

***Голос с акцентом за сценой****:* Если я старший, то надо ещё одного на пост...

**Ростовцев.** Ладно, кто у нас ещё есть? О, дам Ташметова!

***Голос с акцентом:***Опять узбек!

**Ростовцев** *изображает* у*дивление:* Исаков, ты разве узбеков не любишь?

*Голос с акцентом:* Пачаму не лублю… Лублу, сам узбек…

**Ростовцев.** Ты, наверное, просто не умеешь их приготовить: надо с салом, с перцем и с чесноком...

***Голос Исакова с акцентом*:** Шуточки… Но почему вы нас всех вместе собрали и отделили?

**Ростовцев.** А потому, что узбек узбеку глаз не выклюет! Мните свое национальное дерьмо между собой! По крайней мере, честно поделите смены. Таджибабаев, а ну командуй своим земляческим отделением!

*Бурчание гортанных голосов.*

**Ростовцев**: Что такое? Что опять не так?

***Голос Исакова сердито:*** Ничем, всем вполне довольны…

**Ростовцев:** Вот видишь, Улугбек, даже ты всем доволен!

***Голос Исакова с акцентом:***Я не доволен! Дайте одного рюсского…

**Ростовцев.** Зачем? Читать тебе стихи или политинформацию проводить? Плов и чай вы и сами прекрасно делаете. Или чтоб было над кем издеваться и заставлять стоять на посту вместо вас? Могу добавить вам Васиняна…

 ***Гортанный голос армянина:*** Нэт, сыпасыбо, я нэ пойду к чуркам!

 ***Голос Исакова:*** Сам ты чурка!

 ***Гортанный голос армянина:*** Я не чурка, я кавказец!

**Ростовцев.** Цыц, дети гор и пустынь! Эй, петухи, успокоились!

***Гортанный голос Исакова:***Кто петух? Я – петух? Чо за намеки…

**Ростовцев.** Уймись, Исаков, я не о том сказал, о чём ты подумал... Это не касалось целости твоей задницы и ориентации, я имел в виду, что кукарекаешь и перья распускаешь. Пошли прочь...

**Муталибов** *рявкает:* Кому не понятно? Марш отсюда, ишаки бухарские! Сейчас надаю всем пинков и тумаков…

**Ростовцев** *весело:*  Посмотри, Гасан, «шайка» азиатов в печали бредёт на пост - не ожидали национальной и социальной справедливости… Эх! Жаль Юсупов ранен, он бы им устроил весёлую жизнь…

**Муталибов.** Бездельники! Этим бы лентяям только бы плов и бешбармак варить, да чарз курить… А воевать за них должен дядя…

**Ростовцев.** Шутки в сторону, продолжаем рекогносцировку. Мой правый фланг обороняет группа Зибоев, Перадзе, Васинян и Сидорчук. Настоящий интернационал. Зибоев, снежный человек, ты - старший на посту. Для ПК сделать отдельную бойницу, камней много – на всею оборону хватит. За работу! Вам ещё командный пункт оборудовать...

*Солдаты, бурча, уходят. Ростовцев садится на камень, разворачивает карту и ориентируется на местности, наносит карандашом точки.*

**Ростовцев.** Сережкина карта так и осталась девственно чистой – не успел ничего отметить…

**Муталибов.** Когда ему было успеть? Почти сразу, едва забрались сюда, их накрыло взрывом.

**Ростовцев.** Я и говорю… не успел ничего... А мне за него тут жариться на солнце…

**Муталибов**. Какая разница? Не здесь, так в другом месте, со взводом Мандресова...

**Ростовцев**. Там ближе к дороге – постоянный подвоз продуктов и воды…

*Вечереет. За вершины гор закатывается солнце.*

**Ростовцев** *в слух:* Наконец-то наступает вечер. Будь она неладна эта раскалённая сковородка! До чего я сейчас ненавижу палящее солнце!

**Муталибов**. А кто его любит! Я уже раз пять обгорел...

**Ростовцев.** Если останусь жив, солнце ещё целый год будет меня нещадно палить и поджаривать. На год вперёд загадывать не стоит, однако на ближайший месяц это точный прогноз! Месяц солнцепёка! Кошмар! Эх, как здорово быть «тыловой крысой»! За месяц тут можно сойти с ума…

**Муталибов.** Товарищ лейтенант, предлагаю чаю попить…

**Ростовцев.** И точно, давно пора бы…

**Муталибов.** А чем остаётся заняться, – одно удовольствие в нашей унылой жизни чай… *Сержант вместе со Свекольниковым принимаются поджигать кубики сухого спирта и разводить костерок.* *Ростовцев выбрасывает острые камушки, сушняк, колючки, и расстилает в укрытии спальник. Обнаруживает за стенкой из камней чьи-то мешки.*

**Ростовцев.** Гасан, это чьё здесь барахлишко лежит?

**Муталибов.** Лейтенанта Ветишина и прочих раненых бойцов...

**Ростовцев.** А где оружие?

**Муталибов.** Оружие погрузили в вертушку, а мешки забыли. Паек разделили всем поровну, доля лейтенанта ваша... В мешках остались лишь боеприпасы…

**Ростовцев.** Если доля Ветишина моя, то значит и твоя, – поделим по-братски. Давай устраивайся рядом на ночлег.

**Муталибов** хитро улыбается. Я думал к Зибоеву пойти в эСПэС, он на двоих лежанку соорудил...

**Ростовцев.** Отставить разговорчики! Ты предлагаешь мне месяц в одиночестве мучиться? В этом просторном эСПэСе места троим хватит!

**Муталибов.** Хорошо, сейчас переберусь. Кстати, в мешке взводного должен быть надувной матрас, на него можно лечь, – все мягче спать.

**Ростовцев.** Хорошая новость! А я было приготовился мучить свои тощие бока на камнях. Поролон в летнем спальнике тонкий – жутко неудобно спать почти на камнях, особенно если рейд будет продолжаться целый месяц! А у тебя есть надувной матрас?

**Муталибов.** Есть – пока не порвался.

*Ростовцев смотрит в бинокль на дорогу и говорит в зал:*

Внизу виднелся небольшой участок трассы, по которому двигался нескончаемый поток наших и афганских машин. Слышен отдалённый шум двигателей, сигналы. Тёмная ночь быстро сменила короткие вечерние сумерки. В стороне за речушкой что-то взрывалось, по горам била артиллерия, время от времени над высотами взлетали осветительные ракеты. Но с каждой минутой становилось всё тише и тише, ночь вступала в свои права.

*Свекольников что-то тихо напевает сидя у радиостанции.*

**Ростовцев.** Бурячок! О чем поешь?

**Свекольников.** О девушке, о любви, о чем же ещё….

**Ростовцев.** Забудь. Тебе до любви дольше двух лет... Не страдай, солдат...

**Свекольников.** Тогда спеть о маме?

**Ростовцев.** О маме можно… Для нервной системы спокойнее...

**Муталибов** *смеется.* И о папе тоже можно…

**Ростовцев.** Бурячок, а мама у нас кто?

**Свекольников.** Мама учитель в школе.

**Ростовцев** *зевая:* Что преподаёт?

**Свекольников:** Английский…

**Ростовцев.** Ух, ты! Хорошо знаешь английский? Позанимаешься со мной?

**Свекольников.** Немного… Пятёрка была в школе и в институте было тоже неплохо, а в армии, за полгода я его уже чуть подзабыл…

**Ростовцев.** Знания сержанты вшибли в учебке?

**Свекольников.** Муштрой. Вернусь из армии, мама и папа огорчатся…

**Ростовцев.** А папа у нас кто?

Свекольников: Папа… профессор…член-корреспондент...

**Муталибов** *смеётся.* Это как понять? Член! Корреспондент... Забавно. Профессор кислых щей?

**Свекольников** с обидой. Зачем вы так, товарищ сержант… Он историк и археолог! Работает в Академии наук Узбекистана!

**Ростовцев.** Так как же ты умудрился загреметь в Афган, ты сын почти академика?

**Свекольников.** Я сам написал рапорт. Хотел проверить себя, испытать!

**Ростовцев.** Испытатель...Доброволец, значит…

**Свекольников.** Меня как призвали со второго курса в армию, я сразу в военкомате попросился сюда…

**Муталибов.** Третий доброволец в нашей маленькой компании…

**Ростовцев.** Папа не стал отмазывать?

**Свекольников.** Родители не знают, что я в Афгане… Я им пишу письма из Монголии… О монгольских степях и пустынях, о ветрах, а зимой рассказывал о суровых и трескучих морозах…

**Ростовцев.** Ах, ты, обманщик! Врать маме нехорошо…

**Свекольников**. Я не вру – фантазирую. Мама не переживёт если узнает, что я воюю в Афганистане…

***Ростовцев*** *в зал:* Вскоре голова страшно заныла, ломило виски и затылок, болели уши. Чертова контузия – теперь постоянно в башке гудит, и шум в ушах, и головокружение, тошнота волнами подкатывает порой к горлу. Да ещё ломило кости, резь в глазах, которые болят и слезятся.

*Тряхнул головой, достал из мешка и съел таблетку, запил водой.*

**Муталибов.** Товарищ, лейтенант! Да вы не здоровы?

**Ростовцев.** Пустяки, пройдёт! Гасан, сейчас двадцать три часа, до трёх проверяешь караул ты, а после - до утра проверяю я. Сам не спи и не давай спать часовым...

**Муталибов** у*ныло бурчит:* Понятно…
**Ростовцев.** Что-то я совсем скис, тепловой удар, да теперь, вдобавок, слегка контузило. Как во время боя барабанные перепонки не лопнули от близких взрывов - ума не приложу! Когда взорвалась мина у обочины дороги, а потом из гранатомёта подорвали грузовик, подумал – башка треснет. В момент когда пушка БМП замолотила над ухом, едва совсем не оглох. Хорошо, что рот был открыт - смягчило силу удара по ушам.

**Муталибов.** А я со взводом был далеко в стороне: нам повезло, утренний бой почти не задел.

*Ростовцев быстро надувает матрас, расстилает спальник, отбиваясь от атаки комаров и москитов, накрывается маскхалатом и, немного поворочавшись, засыпает.*

**Сцена пятая**

*Ночь. Сержант Муталибов тормошит Ростовцева.*

**Ростовцев.** Тебе чего, сержант?

**Муталибов.** Товарищ лейтенант, я тоже спать хочу, – ваше время проверять посты.

**Ростовцев.** Уже? Вроде только задремал... Так спать хочется, что голову не поднять! И пить хочется... У тебя вода есть?

**Муталибов.** С вечера закончилась. И сока нет, а последнюю баночку компота только что выпил...

**Ростовцев.** Вот дьявол! И я вчера все фляги опустошил. Обойду посты – поищу воду… Иначе до утра замучаюсь…

*Ростовцев окликает часовых, ругает сонного узбека:*

Ах, «Хитрый Глаз»! Ташметов, гадёнышь! Ты почему унёс бурдюк с водой взвода и в камнях спрятал от всех?

***Голос*** *солдата с акцентом:*

Пачэму спряталь! Я не пряталь, она лежить на виду! Мешок только от солнца прикрыта…

**Ростовцев.** Прикрыта… Она лежит… Захватили весь запас воды на взвод и счастливы до безобразия. Ах, канальи! Наливай каждому по фляжке, остальное я унесу на другие посты...

*Ростовцев возвращается на пост. Тормошит Муталибова:*

Гасан – проснись! Вода... Будем жить! Поднимайся, зажигай спирт. Некипяченая пахнет резиной и в глотку не идёт – просится обратно. Чай не чёрный, и не зелёный – резиновый чай... Надо добавить лимонной кислоты…

*Раннее солнечное утро резко сменяет прохладную ночь.*

**Ростовцев**. *Говорит в зал:* Опять невыносимое пекло! Под раскаленным солнцем медленно ползли день за днём. Две короткие радости: утром рассвету - после холодной ночи, и вечерней прохладе после долгого жаркого дня. Вскоре на посту не осталось ни капли воды, ни грамма еды. Голод в трехстах метрах от дороги, по которой сутками напролёт везут и воду, и продовольствие!? Парадокс! Где же многочисленные проклятые зажравшиеся тыловики?..

**Свекольников** *энергично будит дремлющего офицера:* Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант... Проснитесь!

**Ростовцев:** Тебе чего, солдат? Уймись...

**Свекольников:** Да проснитесь вы!

**Ростовцев** *смотрит на часы:* Я только прилёг после проверки постов, слегка задремал… Пошел ты... Чего надо, вот пристал...

**Свекольников.** Сначала пошел на..., а потом спрашиваете, чего надо? *– обиженно* Ротный вызывает. Я бужу бужу, а вы как бесчувственный, я думал, – без сознания.

**Ростовцев** *тяжело вздыхает:* Что-то с головой стало не в порядке, думал, сейчас во сне задохнусь... Издохну! Словно кто-то душил… А это ты... Душил? Уф-ф!!!

*Хватает радиостанцию.*

**Свекольников.** Скажете... командира душить...

**Ростовцев.** На связи «Кобальт-2»! Приём...

*Вторая половина сцены.*

**Сбитнев** *сердито:* Не ори в ухо - оглушил! Спишь видимо крепко. Почему долго не отвечаешь?

**Ростовцев.** Не сплю... Отвечаю…

**Сбитнев.** Вероятно, пить и есть не хочешь? Прием…

**Ростовцев.** Хочу, но не могу. Нечего… А через пару дней и присылать не нужно будет, – живых едоков не окажется, вымрем как мамонты! Приём…

**Сбитнев:** Не горюй, в семь утра готовность к получению еды и воды. Старшина доставит снабжение на БМП. Троих или четверых бойцов ко мне пришлёшь, и отсюда все пойдут к дороге за провиантом. Как слышно, всё понял? Приём…

**Ростовцев.** Ура! Спасены от голодной смерти! Приём…

**Сбитнев**. Хватит радоваться, собирайте фляжки, балбесы, и живо ко мне! Конец связи...

**Ростовцев** *говорит в зал:* По холодку вернуться с провизией не получилось. Как всегда тыловые где-то задержались и приехали по самому солнцепеку. Солдаты еле-еле притащили на посты после полудня большие коробки, и вещмешки полные фляжек. Но добрались чуть живыми.

 **Муталибов.** У-ф! Едва не помер по дороге… Старшина паёк выдал на трое суток. И воды теперь у нас будет много! Мы родник нашли в лощине, – случайно наткнулись! Вода вкусная, не то, что эти помои из РД, в которых сплошная хлорка!

**Ростовцев.** Новость о роднике радует больше всего: можно не только попить, но и помыться... Теперь не нужно экономить и трястись над каждой каплей...

*Обед, чай, а под чаепитие разговоры.*

**Ростовцев.** Гасан, кем ты хочешь стать после армии? Куда пойдёшь работать?

**Муталимов** *лежащий рядом чешет ухо, зевает, потягивается:* Вероятно торгашом…

**Ростовцев.** Почему такой странный выбор?

**Муталибов.** Я ведь кооперативный техникум на Урале закончил. Товароведом или завскладом, а возможно заготовителем. Но наверняка окажусь где-нибудь среди больших материальных ценностей. В Дагестане если в этой сфере работаешь – большим и уважаемым человек считаешься. Самая лучшая должность – начальник склада.

**Ростовцев.** Так по всей стране, не только в Дагестане... Хотя у вас на Кавказе особенно! Доступ к закромам Родины – самое главное счастье! И как же ты в армию попал, обычно на такой работе откупаются…

**Муталибов.** Чтоб не сидеть... Вокруг меня слишком коллег посадили, некоторых начальников, говорят, даже расстреляли – кампания началась по переделу сфер влияния, и я предпочёл два года армии пяти годам тюрем и лагерей. Считаю, что мне крупно повезло, многих моих друзей арестовали.

**Ростовцев** *смеётся:* Есть ещё в стране бойцы-добровольцы, радующиеся службе в армии на благо Родины!

*Ростовцев принюхивается.* Фу-фу...вонизм...

**Муталибов.** Как возле туалета сидим! Говорил ведь спускаться пониже по нужде...

**Ростовцев.** Действительно, какая-то выгребная яма... Как быстро бойцы загадили гору! Даже чай пить противно...

**Муталибов.** Верно, товарищ лейтенант, ещё неделя на горе и мы или задохнёмся, и нас мухи заедят.

**Ростовцев.** И ведь мы уже более-менее принюхались, а если посторонний начальник какой на вертушке прилетит, – с ног душком собьёт. Объявляю субботник – как раз сегодня суббота по календарю...

***Свекольников*** *вяло возражает:* Сегодня пятница…

**Ростовцев.** Я сказал суббота, значит суббота! Не нравится субботник – будет пятничник, и субботник, и воскресник…Если взглянуть со стороны на укрепрайон, то действительно довольно жалкое зрелище! Мусорная свалка какая-то: пустые банки, обрывки загаженных газет, упаковки, огрызки и всюду кучи, кучи, кучи и засохшие лужи кровавого поноса.

 **Муталибов.** Я уже всё понял, товарищ лейтенант! Эй, дристуны! Хватит спать! А ну, вооружиться сапёрными лопатками и вниз на двадцать метров по склону присыпать отходы...

**Ростовцев.** Пустые банки сбросить пониже по склону и в пропасть и если кто попробует скрытно ночью подойти к постам – хоть громыхнут, будут выполнять роль второго рубежа сигнализации. Аккуратнее с сигналками, ногами не зацепите!

 *В этот момент две сигнальные мины бойцы цепляют, осветительные ракеты фейерверком, сериями взметнулись вверх.*

**Сбитнев** по связи голосит: Что случилось, почему сигнальные мины сработали?!

**Ростовцев** по связи: Зачищаем от мусора гору, боремся с антисанитарией, маскируем фекалии! Предотвращаю эпидемию дизентерии!

**Сбитнев.** Борешься за чистоту – это похвально! А что военное имущество без толку истребляешь – непорядок.

**Ростовцев** *бурчит:* Почему без толку истребляем, все одно сигнальные мины тут бросим, когда уйдём…

**Сбитнев.** Пререкаешься? Я тебе брошу! Ну-ка, бери бойца и топай к нам! Получишь указания на следующую неделю...

**Ростовцев** *обращаясь к Муталибову и Свекольникову: Р*отному неймётся. А чего получать указания – что на этой неделе, что в следующую – будет одно и то же: лежать, наблюдать, загорать, есть, мусорить и гадить!

*Нехотя берет автомат, снаряжение, окликает Свекольникова. Оба отправляются в путь.*

 *Ростовцев в зал:*

Вниз вверх, вниз вверх – пятнадцать минут неторопливой ходьбы под раскаленным солнцем. Взмокшими от пота, выбрались на сопку командного пункта. На вершине никто не встретил, не окликнул, сплошное сонное царство.

**Свекольников.** Странно... Все спят? Даже ни кто не окликнул…

**Ростовцев.** Эй! Где отцы-командиры?

**Сбитнев.** Где где... В Караганде! Ну, где мы можем быть в такую адскую жару? Укрылись и лежим в своём эСПэСе…

**Ростовцев.** Привет. А я по жаре топаю...

**Кабанин**. Искренне сочувствуем тебе. От всего сердца…

**Ростовцев.** А вы страдальцы, чем занимаетесь?

**Сбитнев.** В карты играем, курим, анекдоты рассказываем…

**Ростовцев.**. Как настроение, командиры?

**Сбитнев**. У меня хорошее, а у доктора – не очень…

*Приподняв край палатки, растянутой над укрытием, Ростовцев приветствует товарищей по несчастью.*

*Сбитнев орет:* Балбес, не тяни полог – сейчас стена завалится. Тяжело присесть и на карачках заползти? Обязательно всё ломать? Пользы от вас замполитов никакой... Быстро лезь сюда к нам и не пыли... Третьим будешь?

**Ростовцев.** Душно в вашей конуре. Третьим быть можно…, а на каком, позвольте полюбопытствовать, мероприятии?

**Сбитнев.** Преферанс... Игра срывается…

**Ростовцев.** Под просто так?

**Сбитнев.** Зачем время терять просто так? На чеки!

*Свекольников устраивается в тени, дремлет.*

**Ростовцев.** Зачем было звать меня? У вас миномётчик под боком и авиационный наводчик.

**Сбитнев.** Летун не умеет, а миномётчик обиделся на мои шуточки и второй день не разговаривает…

**Ростовцев.** Ладно, так и быть, составлю компашку...

*Играют. Ростовцев замечает, что Сбитнев перемигивается с медиком, передёргивает карту, и оба играют против гостя.*

**Ростовцев** *бросает карты:* Жулики, вы зачем перемигиваетесь!

**Кабанин.** Кто перемигивается? Тебе показалось!

**Ростовцев.** Играть больше не буду! Вовка, ты шулер! И доктора подговорил жулить…

**Сбитнев.** Будешь выпендриваться – больше играть не позовём. Сгниёшь на своей горе, со скуки сдохнешь!

**Ростовцев.** И ладно. И пусть сгнию…

*Оба картёжника во время игры курили, обжигая губы, общий бычок, за не имением сигарет – неделю собирали старые окурки в банку, а теперь доставали их оттуда пинцетом, и докуривали.*

**Сбитнев** *задумчиво:* Эх, красота!

**Ростовцев.** Фу мерзость! Как можно обсасывать по очереди этот грязный окурок? В пыли... Антисанитария! Дикари...

**Сбитнев.** Ничего ты не понимаешь в удовольствиях! Это ведь такой кайф затянуться сигаретой...

**Кабанин.** Молодой, ищо – глюпий!

**Ростовцев.**…Эх, несчастные вы бедолаги… Скоро начнёте из мусора самокрутки сворачивать... Счастливо оставаться! Я - домой…

*Уходит вместе с солдатом.*

**Сцена шестая**

*Яркое солнце над горой. Вновь чаепитие в укрытии.*

**Свекольников.** Товарищ лейтенант, а что было самое жуткое за ваш год войны?

**Ростовцев.** Сложно сказать, Витек... Жутко было несколько раз… Особенно тяжко было под Бамианом, когда рота соседнего полка попала в засаду, и мы помчались на помощь гибнущим. Прежний ротный-капитан на бегу доложил комбату по связи создавшуюся обстановку, матеря при этом штабы и командование соседей. Перевалив через хребет в узкой лощине, попали под неприцельный огонь. Поползли... Выбрались на небольшой плоский пятачок, смотрю: позади груды камней солдат постреливает в залёгших впереди по хребту духов, а чуть выше постреливает ещё один боец. «Бородатые» отвечали гораздо более плотным огнём: били с соседней вершины и сверху вдоль нашего склона. Пули с визгом всюду втыкались в землю, улетали вверх, ударяясь о камни, невозможно было поднять голову. Я высунулся из-за валуна – страшная картина открылась передо мной: окровавленные солдаты лежали вдоль спуска без признаков жизни.

**Свекольников.** Много убитых?

**Ростовцев.** Много! Человек шесть. И раненых ещё больше. Осторожно дополз до ближайшего тела, потрогал холодную ладонь, заглянул в серое безжизненное лицо: глаза открыты и в них застыла дикая боль. Этого смерть уже прибрала – холодный, безмолвный. Отмучился… Рядом с телом валялась снайперская винтовка. Взял в руки, посмотрел в оптический прицел, а через ущелье на большом валуне стоит бородатый мятежник, и что-то орёт, размахивая над головой автоматом, приплясывает на камне и время от времени стреляет в нашу сторону... Казалось, бородач, танцуя, пел местный повстанческий гимн. Плавно нажал на спусковой курок... Бабах!

**Свекольников.** Попали?

**Ростовцев.** Вероятно... Вместе с выстрелом получил сильнейший удар в глаз, словно кто-то злобно врезал мне кулаком по лицу. На прицеле не было смягчающей резинки-наглазника и металлический окуляр с отдачи ударил в бровь. Думал глаза больше нет... Больно – страсть как!

**Свекольников** улыбается: Ну, глаз-то я вижу, у вас цел остался.

**Ростовцев.** Не выбило, повезло. Перестрелка была яростной, а через три часа боя ужасно захотелось жрать... Вероятно нервы, с раннего утра ни крошки во рту. Сержант предложил порыться в мешках убитых, мол, что-нибудь да найдётся, мёртвым сухпай уже ни к чему...

**Свекольников**. Не представляю: вокруг бой, стрельба, убитые и… есть…

**Ростовцев.** А меня в конце боя постоянно пробивает жор!

**Муталибов** *просыпаясь, вылезает из спальника:* И мне постоянно хочется жрать после боя...

**Ростовцев** *с грустью:* Сержант, лёжа, раскрыл ближайший мешок, вынул штук шесть маленьких баночек с мясом, вскрыл и поделил поровну. Я протёр ложку, и так же лёжа, не высовываясь, взял из рук сержанта банку и… поставил на спину солдата - как на стол... На мёртвое тело.… А больше ставить некуда…

**Свекольников.** Брр…*Крестится.*

**Ростовцев**. Витька, ты же комсомолец...

*Смеётся.* Тот сержант сделал то же самое. Сожрали мясные консервы, время от времени, посылая очередь за очередью вверх в сторону укрепления на горе и по флангам – ближе нас к «духам» не было никого – мы находились в авангарде. Стреляли, не видя противника, для острастки, чтоб не вздумали атаковать.

**Муталибов.** Помню тот бой – я впервые пошёл в рейд… Чуть не обделался от страха... натерпелся...

**Ростовцев.** А потом до полуночи трупы и раненых выносили, да ещё под непрекращающимся огнём. В нашей роте ни кого не зацепило, а в той роте в итоге семь убитых и шесть раненых. Первые седые волосы в своей шевелюре я именно после того боя обнаружил. Столько крови вокруг я никогда не видел и надеюсь, не увижу…А на следующий день нас бросили на вертушках через ущелье и опять засада. Бой длился пять часов до самой ночи и до полного опустошения боекомплекта. Роту спас дождь, перешедший в снегопад...

**Свекольников.** Надеюсь, больше мы в подобную засаду не попадём.

**Ростовцев.** И я надеюсь.

**Свекольников.** Но почему же в Афганистане против нас так много душманов!?

**Муталимов.** Почти всё местное население нас ненавидит.

**Ростовцев.** За что им нас любить? Помню, возвращались с гор в районе Джелалабада. По пути попалась хибара в горах и кошара с овцами. Навстречу из хибары пуштун с лепёшками – бежит, раздаёт. Абориген также погладил руки комбата, помахал солдатам и что-то прогорланил вслед. Едва мы скрылись за холмом, как раздался выстрел, и тут же послышался истеричный, дикий женский крик. Комбат развернулся и вместе с прапорщиком-медиком побежал назад. Мы остановили роту – заняли круговую оборону. Ругань Подорожника была слышна даже нам ушедшим далеко вперёд. Минут через десять появились разведчики, которых подгонял наш «Чапай», не покладая рук и ног. Подорожник колотил и рычал: сволочь, убийца, мерзавец. Ты зачем человека убил?! А боец в ответ: это не человек, а «дух» – враг! Душман!

Комбат орет – кто разрешил стрелять в местного жителя?

Солдат – никто… В спецназе, отходя с задачи, мы всегда пастухов убивали! Они все за «душманов»!

Комбат *-* пуштун меня лепёшкой угостил и руку пожимал. А ты его, как собаку, мимоходом застрелил! А там ребятишек трое! Теперь они зимой с голоду умрут!

**Муталибов.** Вот и вся дружба с местным населением…

**Сцена седьмая**

*Ночь. На связь выходит комбат. Говорят с двух сторон сцены.*

**Голос Подорожника.** Кобальт-3, докладывай обстановку? Неделю назад последний подвоз был. Что с боеприпасами, с водой…

**Ростовцев.** Порядок, все нормально! Только продуктов мало…

**Голос Подорожника.** Завтра ждите вертушку! Замполит, тебе сигареты нужны?

**Ростовцев** *бодро.* Нет, я не курю! Заберите себе, вы же курите много...

**Подорожник.** А бойцам? Сколько забросить пачек «Охотничьих»?

**Ростовцев.** Нисколько! Пусть бросают курить...

**Муталибов** *с мольбой.* Товарищ лейтенант, вы совсем обалдели? Как мы будем без сигарет? Уши ужу пухнут!

**Свекольников.** А мне все равно – не курю…

**Ростовцев.** Бросайте курить, займитесь спортом, а то в горы ползёте и дохнете. Хрипите, как старикашки...

**Исаков.** Товарищ лейтенант, на колени встанем всем коллективом! Умоляю, не отказывайтесь от курева!!!

**Муталибов.** В табак окурков, чай добавляем и колючки: такая гадость получается, и от этого лёгкие ещё хуже портятся. Туберкулёз заработаем!

**Ростовцев.** Ладно, раз такие дуралеи, – продолжайте себя травить.

«Багор». Я «Кобальт -3»! Народ просит тридцать пачек…

**Подорожник** *с удивлением:* На всех? Хватит на неделю?

**Муталибов** *с воплем:* Каждому!

**Ростовцев** *решительно.* Хватит, здоровее будут! Боремся с курением...

*Сержант воет, и таким же воем, словно эхом, отозвались сидевшие поодаль солдаты.*

**Ростовцев.** Если ты что-то плохое сказал меня или обиду затаил, то сейчас, вообще, заявку отменю...

**Муталибов.** Нет, что вы, я себя ругаю. Уговариваю слабовольный организм отказаться от проклятого никотина…

**Ростовцев.** Вот иди и борись! Молча…

**Сбитнев** *выходит на связь и принимается ругаться:* Ах ты, зануда! Тебе жалко этой «Охотничьей» дряни?! Почему мало папирос заказал солдатам?

**Ростовцев** *усмехаясь:* Нормально… Хватит… Кто не курит и не пьет… тот здоровеньким в бою скоро помрёт…

**Сбитнев.** Если тебе лишние – отдал бы мне подымить! Вернёмся в полк – объявлю выговор: «за недостаток чуткости и отсутствие заботы о личном составе!»

**Ростовцев.** Это не чёрствость, наоборот, – забота о здоровье бойцов! Хочу продлить их жалкое существование на несколько лишних лет...

**Сбитнев** *рявкает.* Старовер проклятый! Из-за таких чёрствых типов, и мы на горке страдаем и мучаемся…

*Утро. Шум винтов вертолёта.*

**Ростовцев** *в зал громко:* Почему-то авиаторы выбрали нашу площадку основной. Испуганный прапорщик через люк торопливо выбросил коробки с пайками, мешки с газетами, бурдюки с водой, ещё какие-то мешки, и через минуту другую «стрекоза» улетела. На правах хозяина горы я принялся распределять ценности: еду, воду, газеты.

**Сбитнев** *по связи:* Никифор, что делаешь?

**Ростовцев.** Сортирую и делю продукты на всех по-честному…

Сбитнев. Я те ща наделю! Немедленно прекрати заниматься самоуправством! Сейчас прибегу и всё поделю по справедливости! Газеты не трогай, воду не воруй!..

**Ростовцев** *хитро:* Вас не понял! Плохо слышно!

**Сбитнев** *с угрозой:* Сейчас приду, – уши оборву и прочищу!

**Ростовцев.** Вот не сидится ему... Не доверяет моей честности? Зря... Обидел недоверием. Отомщу… Прячь в камнях газеты...

**Муталибов**. А мешки с батонами?

**Ростовцев.** Точно, большую часть батонов тоже нам! Свекольников, Исаков: хватайте вот этот РД-100 с водой и тащите в дальний окопчик на горе. Да накройте палаткой и завалите мешками. Гасан, обязательно хорошенько спрячь пачку самых интересных газет: «Советский спорт», и «Известия». А ротный пусть изучает «Красную звезду», «Правду» и «Окопную правду»…

**Муталибов** удивляясь. А нам экземпляры «Красной звезды»? Там фотографии солдат из третьей роты обещали напечатать и разведчиков! Да и ваше фото, вероятно, тоже должно быть…

**Ростовцев.** Конечно взял. Посмотрим, когда ротный уйдёт. Беги на гору и маскируй прессу, покуда командир не конфисковал.

*Вскоре на склоне показался усталый Сбитнев: в промасленном автомобильном комбезе без погон.*

**Сбитнев** *строго.* Итак, признавайся! Что у меня украл? Что припрятал?

**Ростовцев.** Как ты мог подумать? Всё поделил по-честному!

*Бойцы дружно закивали головами подтверждая и загалдели на перебой обижаясь на обвинения.*

**Сбитнев** *заново делит коробки по взводам, большую часть себе:*

За тобой замполит глаз да глаз! Наверняка объегоришь! А это что в целлофане такое? *Пинает ногой мешок.*

**Ростовцев.** Свежие батоны!

*Сбитнев отправляет нагруженных солдат по постам.*

*Ростовцев громко в зал:* Каждый батон был упакован целлофан, и внутри приклеена бумажка: «Днепропетровский опытный хлебозавод, дата изготовления 17 мая, упаковщик №...»

**Муталибов** *читает, чешет затылок, бурчит:* Экспресс доставка! Свеженький... Батону больше месяца! Должно быть сухари...

**Ростовцев** *разрывает упаковку – принюхивается:* О-о! Вот это да! Чистейший спирт! Божественный аромат для страждущих. Володя, вдохни...

**Сбитнев** *потянул носом запах и изрекает:* Чудно... Жаль, грамм сто не плещется, а только пахнет. Интересно, если съесть его сразу целиком, обалдеешь?

**Ростовцев.** Ты столько не съешь! Думаю, внутрь лишь пару капель брызнули. Только вот зачем?

*Едят жадно батон на двоих.*

**Ростовцев:**Свежайший, хотя выпечка больше месяца назад!

*Запивают батон чаем.*

**Сбитрев** *с досадой:* Не пробирает... Только запах... Иллюзия, обман… Растревожили, гады. Не спирт это вовсе, а мираж! Сволочи тыловые, издеваться над «больными» людьми!

**Ростовцев** возражая: Вова, ежели в такую жару пол-литра водки заглотишь – тотчас все сосуды лопнут, или сердце остановится. Лучше бы шампанского со льдом! Можно холодного «Рислинга» или «Токая»…

**Сбитнев.** Прекрати, тебе не идёт аристократизм! Ты ведь не граф Острогин! Это Серж сейчас в отпуске, на море, наслаждается шампанским. Водяра и бормотуха – вот питье настоящего простого пехотного офицера! Хватит жрать – показывай как оборудовал оборону поста. Сейчас наверняка получишь порцию взысканий...

**Ростовцев.** А чего проверять - полный порядок!

 *Идут по позициям укрепрайона.*

**Сбитнев** б*урчит:* Почему низкие и тонкие стены у эСПэСа? Почему слишком узкую и неглубокую траншею прорыли к дальнему посту? Где запасные пулемётные гнезда? И главное дело – никакой маскировки! Колючки собери и между камней понатыкай!

**Ростовцев.** Володя, у тебя позиции не лучше оборудованы, я ведь наблюдал, когда на днях приходил…

**Сбитнев.** То было на днях - устаревшая информация. Всё давным-давно перестроено! Пойдёшь со мной, и я покажу результат нашей работы, для образца. Вчера Подорожник инспектировал и повторно осматривал нашу оборону – остался доволен.

**Ростовцев.** Ага! Повторно! Значит, в первый раз он видел то безобразие, что наблюдал и я…

**Сбитнев.** Не умничай! Пойдём, буду учить тебя фортификации...

Сбитнев. Это все газеты? Не врёшь? В доставке были только старая «Правда» и военные? Тут ни слова о чемпионате мира по футболу! Признавайся, спрятал для себя?

**Ростовцев** *убедительно и настойчиво:* Нет ничего больше! Ей, богу!

**Сбитнев.** И дашь честное партийное слово?

**Ростовцев.** Отчего бы не дать… Хоть два!

*Сбитнев подозрительно смотрит в наглые глаза лейтенанта, Ростовцев отвечает честнейшим взглядом. Двигают в путь. Приходят запыхавшись на КП роты.*

**Ростовцев.** Действительно, неплохо поработали - стахановцы! Надо же: по периметру КП возведены метровые стенки, оборудованы несколько запасных пулемётных гнёзд, вокруг позиции миномёта – выстроен высокий дувал из камней, и все сооружения утыканы для маскировки колючками. Молодцы, герои труда!

**Сбитнев** *самодовольно хлопает по плечу товарища:* Учись, студент, пока я живой!

**Кабанин.** Зеленый ишшо! Учить его и учить!

**Сбитнев** *шепелявит вставным мостом:*
Замполит, ты прекраффщай спать – ф медфедя префратишься! Зафтра проферю устранение недостатков…

 *Ростовцев возвращается во взвод усталый от жары и злой, поэтому сразу начинает громко орать:*

**Ростовцев.** Подъём сони! Заспались, закисли, провоняли. Бездельники, лентяи, тунеядцы!

**Муталибов.** Что случилось, товарищ лейтенант? «Духи»?

**Ростовцев.** Хуже: труд на благо Родины. Будем укреплять оборону... Задача поставлена такая, что за неделю не переделать. Сержант Зайка и Свекольников – углубляйте траншею и выкладывайте над ней стенку в два камня, затем постройте ещё два запасных эСПэСа. Зибоеву, сделать три пулемётных гнезда, узбекской мафии возвести из камней три огневые точки высотой по пояс, а Васиняну и Царегородцеву построить большой эСПэС...

*Ростовцев чуть переводит дух от команд.*

**Муталибов:**А мы?

**Ростовцев.** Мы с этой стороны стенку слепим... Сейчас такой ужасный зной - в ушах звенит, поэтому работу начинаем после семнадцати часов и пашем дотемна, а завтра подъём в четыре утра – по холодку доделаем.

*На сцене день сменяет вечер: солдаты трудятся, таскают камни.*

**Ростовцев** *в зал одновременно таская камни:* Я занял взвод и себя работой. А потом, когда позиции дообородували, вновь наступили тоска и печаль - унылое однообразие будней: пытка солнцем и скукой. Единственная радость – спуск через день к роднику. Помыться, почистить зубы, напиться вдоволь вкусной водицы, подышать, минуту подумать. Насладиться отдыхом. Ротный установил очерёдность: сегодня мы, а на другой день ротный и его бойцы – иначе на всех воды за сутки не набиралось. Третьему взводу водичку регулярно подвозили на БМП.

*Ростовцев на сцене читает газету.*

**Муталибов.** Товарищ лейтенант, что сообщила пресса недельной давности?..

**Ростовцев.** Футболом интересуешься?

**Муталибов.** Конечно!

**Свекольников.** Я тоже интересуюсь. А ещё Алимов, Исаков, Мосинян просили узнать результаты матчей…

**Ростовцев**. Марадона тащит Аргентину к футбольному Олимпу. Гений футбола! Аргентинцы уже вышли в финал!

**Свекольников.** А ещё что интересного?

**Ростовцев.** В стране идёт смена руководства, борьба с пьянством, ускорение, перестройка. Особо удивляет борьба с пьянством… Слабо верится, что народ пить перестанет, но казна государства точно опустеет. Обещают, что начинается новая жизнь, если газеты конечно не врут… Как же давно я не был дома...

Свекольников. Товарищ лейтенант, дайте газету - Исаков просил…

**Ростовцев.** Зачем она ему, он вероятно по-русски и читать не умеет... Для нужд туалетных?

**Исаков** *кричит с акцентом:* Пачаму так обижаешь, командыр? Пачаму не умею? Очень умею…

**Ростовцев.** Что интересует в первую очередь? Новости из родного кишлака? Новости хорошие – урожай хлопка отличный...

*Муталибов и Свекольников дружно смеются, а* г*олос за сценой голос Исакова который сердито распаляется:*

**Исаков.** Какой такой хлопок? Нет, не интересна про него... Интересная мне про футбол!

**Муталибов**. А-а, про футбол! «Пахтакор» не чемпион, это точно!

**Исаков.** Муталибов, иди к черту, сам знаешь, Чемпионатом мира мы с друзьями интересуемся...

**Ростовцев.** Аргентина – почти чемпион!

**Исаков** взвизгивает из окопа. У-у, шайтан Марадона! Я хотель Бразилия...

**Царегородцев.** А мне газетку можно?

**Ростовцев.** Царегородцев, какую тебе? Тоже спортивную?

**Царегородцев.** Мне без разницы, я же не читать... По нужде...

**Ростовцев.** О! Вот это речь настоящего интеллектуала. Царь! Сидя в позе орла, может, сделаешь хотя бы попытку сложить буквы в слова, а слова в предложения?

**Царегородцев.** *искренне удивляется: З*ачем читать? Школу я уже закончил…

**Ростовцев**. Чтобы знать, что в мире творится. Новости всякие…

**Царегородцев.**А мне все едино как там футбол и что в мире… без разницы...

**Ростовцев.** Совсем ничего не волнует?

**Царегородцев.** Совсем. Я и телевизор смотрю редко… В сон клонит…

**Ростовцев.** А книги читаешь?

**Царегородцев.** Зачем?От них голова болит, и глаза устают. Что умного в книгах найдёшь? Брехня одна, как и в газетах…

Ростовцев. И классики врут? Достоевский, Толстой, Гоголь, Тургенев...

**Царегородцев.** У-у, совсем мура! Кто же эту ерунду читает? Скука...

**Ростовцев.** То есть тебя, солдат, даже книги про любовь не интересуют? Ни фантастика, ни приключения, ни детективы?

**Царегородцев**. *Равнодушно и лениво:* Совсем!

**Ростовцев** с насмешкой. И как же ты в школе учился, хорошо? Явно отличник…

**Царегородцев.** А чего сложного в учёбе: главное в школу ходить, а тройку поставят и хорошо. А если вдруг дождь или снег, так я что за пять километров в соседнее село идти должен? Нет уж, дудки, дома сидел.

**Ростовцев** смеётся. Значит, ты самородок! Гений-самоучка!

**Царегородцев.** Ага, я сам всему научился: и на гармошке играть, и плотничать, и слесарить, и лапти плести. Ещё самогон умею гнать, да и много другого чего...

**Ростовцев.** Заволокин,Кулибин, Левша и Менделеев! Самогонщик... далеко пойдёшь, если органы не остановят... Большим человеком можешь стать. Готовый министр или член ЦК. Эх, ты, бедолага замученный жизнью и службой. Ладно, Свекольников, выдели пару газет, этому псевдоинтеллектуалу, пусть информирует свой тощий зад…

**Сцена восьмая**

*Тёмная звёздная ночь.*

**Свекольников** *подбегает с радиостанцией*: Вас вызывают, товарищ лейтенант!

**Голос Сбитнева.** Эй, «Багор-3» Как слышишь меня?

**Ростовцев.** Слышу хорошо: не сплю, полон внимания...

**Сбитнев.** Шутки в сторону: опять потери в роте – подрыв БМП. Ни кто не погиб, но двое раненых. Один из них сержант Лебедков, второй молодой механик.

**Ростовцев.** Эх, Мишка, оставалось меньше полгода до дембеля! Подорвался Гуси-Лебеди на мине! Откурлыкал – не повезло. Ладно, хоть живой...

**Сбитнев.** Бойцов вертолётом эвакуировали в Кабул, в госпиталь – позже узнаем что к чему…

**Муталибов.** Эх, Лебедков, такой крепкий и классный парень. И кто теперь будет за него таскать АГС...

*Опять день. Яркое солнце.*

**Ростовцев.** *Говорит в зал*. Июльское нестерпимое пекло! День за днём под лучами раскалённого солнца, дни и недели текли в мучениях и болях во всем теле, камни, на которых спишь – впечатывались сквозь кожу в ребра и позвоночник. Пытка. Всюду принесённая ветром и всепроникающая пыль, да ещё эта ужасная ядовитая вонь, висящая над горой. Ежедневное присыпание песком экскрементов, толку никакого не давало: песок быстро раздувается ветром, а внизу движутся бесконечные автомобильные колонны, которые везут плиты, щебень, металл для взлётной полосы и топливо. Благодаря тому, что мы здесь сидим, мучаемся и страдаем, грузы доставляются в гарнизон и на аэродром бесперебойно и без обстрелов, без потерь. Бородатые несколько раз появлялись вдали, но приблизиться к дороге не успевали, вызывалась авиация, наносились удары. Один раз и мы всей ротой постреляли, по двигавшимся на горизонте силуэтам.

 Но все когда-нибудь заканчивается. Машины, что проследовали к Файзабаду, порожняком поехали в обратную сторону. И наше мясо и шкуры прожарены до хрустящей корочки. Отощали... Пора на базу...

*Ночь.*

**Подорожник** *по радиостанции:* Слухай мой приказ: всем приготовиться к спуску в сторону трассы. Выдвигаемся на рассвете!

**Ростовцев.** Взвод, подъём! Всем собираться и быть наготове к спуску.

 *Крики ура.*

**Ростовцев.** Приступить к уничтожению укреплений и минированию огневых точек. Быстро развалить огневые точки.

*Бойцы с весёлым азартом за несколько минут уничтожают свой многодневный труд. Ростовцев ставит «сюрпризы» душманам в развалинах укрытий.*

**Ростовцев.** «Ф-1» - это им за наших подорвавшихся! Кто-то ведь приготовил ту ловушку Ветишину!

**Муталибов.** Западня для неизвестного, грязного аборигена. Мы их ненавидим, они нас ненавидят, какая же тут братская интернациональная помощь, да ещё будто бы «друзьям»?

**Ростовцев.** Кто видел друзей в этих горах ?

**Муталибов.** Верно, какие мы к черту товарищи, друзья и братья? *Последний перекур и взвод отправляется в путь…*

*Рота в сборе, на технике. Командир роты разглядывает в бинокль на далёкий горный склон и торопит рассаживающуюся пехоту.*

**Сбитнев.** Быстрее, чмыри! Скорее же... Забрасывайте барахло по машинам, как можно так долго копаться? «Духи» на подходе!

**Ростовцев.** Какие «духи»? За целый месяц ни одного рядом не показывалось... Вдали маячили...

**Сбитнев.** Гляди, в километре и конные и пешие двигаются! Это черт знает что... Откуда только взялись...

*Ротный протягивает бинокль Ростовцеву.*

**Ростовцев.** Действительно – целая банда!

**Сбитнев.** Получается, они постоянно следили за нами...

**Ростовцев**. Давай, поможем местному полку, навести здесь порядок. Вовремя заметили, значит, наполовину обезопасили себя. Стреляем?

**Сбитнев.** А как же! Ближайшую конную группу обязательно накроем... Наводчик-оператор, уничтожь вон тех ближайших ковбоев...

 *Раздаётся длинная очередь.*

**Ростовцев.** Ай, молодец!

**Сбитнев** *вновь вглядывается в окуляры бинокля:* Точно не скажу, скольких завалили, но шестеро, по-моему, готовы! И лошади, и люди скопом валяются. Ах, как они радовались нашему отходу... Итак, трогаем...

**Сцена девятая**

*Полк. Женский модуль, Комната. Полумрак. Дымятся свечи, благовония. Висят амулеты. Катька, Жанна, Валентина.*

**Ростовцев** *(в зал):* Жизнь продолжалась. За длительный рейд отличившиеся офицеры, сержанты и солдаты были представлены к орденам и медалям. Лейтенант Ветишин, вернувшись из госпиталя, отмечал выздоровление, и меня захватил для компании в женский модуль. Собирались в гости втроём, но Мандресов попал в наряд.

*Женский модуль. Комната. Полумрак. В комнате сидит молодая девушка Жанна-машинистка и «старуха» Валентина-библиотекарь, заодно и ворожея.*

**Жанна** *(радушно):* Смелее, офицеры... чего встали как не родные: скребётесь, да топчитесь за порогом. Ведь уже взрослые мальчики...

**Ростовцев** *(в зал):* Тогда Валентина казалась мне старухой, а ведь полковой библиотекарше всего-то было слегка за сорок… Я в свои двадцать пять столько выпить бы не смог! Даже хорошего армянского коньяка…

*Офицеры ставят на стол две бутылки коньяка, выкладывают консервы, конфеты.*

**Ветишин** (*с опаской).* Валентина, говорят, вы колдуете, и ворожите?

**Валентина** (*насмешливо).* Погадать на жизнь? Желаете узнать судьбу? А не боитесь...

**Ростовцев.** А чего бояться – это все антинаучно…

**Валентина** *(осуждающе).* Скептик? Ну, да ладно, все равно погадаю, раз пришли не с пустыми руками.

*Раскинув карты по столу, что-то бормочет, перетасовывает, берет по очереди руки Ветишина и Ростовцева и рассматривает ладонь. Внимательно смотрит в глаза, выносит приговор:* Никифор! Тебе повезло – длинная линия жизни. Жить будешь очень долго долго...

**Ростовцев** *(с надеждой).* С войны вернусь живым?

**Валентина.** Судя по всему – да. Одно меня беспокоит – есть маленькая прерывистая чёрточка на линии жизни. Если в молодости, примерно в тридцать три года избежишь смерти – жить будешь до девяноста семи или девяноста восьми лет.

**Ростовцев.** Точно выживу в Афгане?

**Валентина.** Точно, тебя даже не зацепит, не будет и царапины. Выживи сразу после войны…

**Ростовцев** *(громко в зал):* В комнате стоял полумрак, на столе горела свеча, и все было очень таинственно, чарующе, завораживающе и впечатляюще. Жанна тихо хихикала.

**Ростовцев.** А почему даёшь мне лишь девяносто семь лет, а не сто?

**Валентина.** Пообещаю сто – не поверишь. Круглые даты называть в ворожбе – это ложь. Девяносто с лишним лет – я тебе гарантирую. Главное, береги здоровье сразу после войны. Верь гаданию, вера – это обязательное условие! Я лишь наполовину хохлушка, а наполовину – настоящая молдавская цыганка! Все секреты магии и таинства колдовства мне известны...

**Ветишин** (*усмехаясь).* Да, ты, наверное, всем клиентам по девяносто лет обещаешь?

**Валентина***(резко берёт ладонь лейтенанта, смотрит и так же резко отводит в сторону).* Тебе я этого не скажу!

**Ветишин.** Что ты несёшь!?

*Лейтенант вскакивает, нервно ходит, руки дрожат.*

**Валентина.** Сережа, не дрожи, тебя не убьют, успокойся... Обещаю, не убьют! Но линия жизни у тебя коротковата. Не всем везёт быть долгожителем... В Афганистане не убьют, лишь ранят…

**Ветишин** *(кричит).* Опять?

Меня уже ранили...

**Валентина.** Опять...

**Ветишин.** Всем говоришь, не убьют? А ребят постоянно гибнут!

**Валентина.** Я никогда не вру и лишнего не обещаю, иначе сама пострадаю от потусторонних сил… *Гадалка тяжело* *вздыхает.* Мои карты обещают вам успех, удачу, карьеру, звания, награды. Оба вернётесь домой! Бывали здесь те, кого должны были убить – я это видела... Несколько человек уже погибли... Но в последнее время, ни одной руки с печатью смерти не попадались...

**Ростовцев** *(шумно вдыхая воздух).* И командир полка приходил, и замполит, и даже начштаба Герой?

**Валентина** *(с ухмылкой).* Начальство сюда не заявлялось – сама к ним ходила. По пьянке как-то вызвали, я им всем погадала и судьбу предсказала. Рыдали от счастья, что выживут, а потом упились до полусмерти. Я даже испугалась, что они нечаянно умрут от лошадиной дозы спирта. Но обошлось! И как видите, живы по-прежнему. *Валентина рассказывает завораживающим голосом, сама, тем временем, раскладывает, тасует карты. Убирает сторону, осматривает голову Ростовцева.* Судя по форме макушки, быть тебе много раз женатым...

**Ростовцев** (*с сомнением).* Много? Это сколько раз?

**Валентина.** Сложно сказать... Больше, чем два раза. Макушка очень запутанная, думаю, раза три не меньше…

**Ростовцев** (*смеясь).* Хо-хо! До девяноста семи лет времени много – всё успею!

**Валентина.** А ты, Серёжка, будет женат один раз и то неудачно. Ну, вот собственно и всё. Больше сказать мне вам нечего…

*Женщины пьют чай, мужчины - коньяк.*

**Ветишин.** Никифор, я уединюсь с Жанной... Ты останешься?

**Ростовцев** *(шёпотом и смеясь):*Предлагаешь мне замутить с колдуньей? С этой старушкой? Да ей далеко за сорок! Нет, спасибо... Я пойду в общагу... И если эта ведьма не врёт, значит, всё у меня будет хорошо... *Уходит, напевая:*

«Двести лет цыганка мне жизни нагадала,

Что меня обрадует – знала наперёд…»

Ростовцев в зал. Тогда я ещё не знал, и не думал, что неся войну в чужую страну, война обязательно придёт к тебе домой. Тысячи солдат и офицеров вернулись инвалидами физически и психически. Десятки тысяч сгорели от водки и наркотиков, десятки тысяч ринулись в банды. Ветераны оказались по разные границы распавшегося Советского Союза и многие повернули оружие друг против друга: Средняя Азия, Кавказ, Молдова, Украина... И это противостояние, братоубийство не закончилось и поныне... Несколько моих друзей ветеранов погибли и покалечены по обе стороны украинского фронта...

*Занавес.*

*Голос диктора:*

*В ходе той войны с 1979 по 1989 год и длившейся более девяти лет, погибло и умерло от ран более 20 тысяч военнослужащих.*

*Ранено более 150 тысяч, примерно 50 тысяч стали инвалидами. 460 тысяч переболели различными инфекционными заболеваниями.*

*Ветишин вновь был ранен в Панджшере – в живот и в ноги. Вскоре после войны погиб - утонул.*

*Свекольников погиб во время рейда по Баграмской зелёнке - разбился в кяризе, во время прочёсывания кишлака.*

*Сбитнев был убит на перевале Саланг вражеским снайпером…*

*Двухгодичник Кабанин, после увольнения в запас до пенсии проработал практикующим врачом в Ростове, и совсем не стоматологом.*

*Муталибов так и не вернулся в торговлю, вырастил двух сыновей, работает до сей поры каменщиком в родном районе Дагестана...*

*Подорожник вышел на пенсию, живёт в Украинском селе, разводит пчёл, коз, кур и коров.*

*Ростовцев жив-здоров, хотя едва не умер в 33.*