**Николай Прокудин. «Вернуться живым» (драма)**

***Действующие лица:***

Никифор Ростовцев - лейтенант

Николай Мелещенко - лейтенант

Иван Кавун – капитан, командир роты

Мелентий Митрашу – старший лейтенант

Сергей Грошиков – старший лейтенант

Серж Острогин – старший лейтенант

Сережка Ветишин - лейтенант

Гога Веронян - страшина роты

Майор Подорожник – командир батальона

Командир полка - Герой Советского Союза

Скворцов - капитан, танкист.

Владимир Сбитнев – старший лейтенант, ротный

Александр Кабанин - медик, старший лейтенант

Ромашица – майор

Грицына - замполит батальона

Катька-пулеметчица – разбитная девица, официантка

Валентина – библиотекарша, ворожея-колдунья

Жанна-машинистка, невеста Ветишина

Татьяна зав.столовой – жена Арамова

Элька-одесситка – официантка

Эпизодические лица, которых могут играть одни и те же актёры: 1 и 2 заменщики, штабной медик, Баха Арамов -лейтенант, снайпер Тарчук, таджик-пулемётчик, Зибоев, санинструктор Томилин, сержант Дубино, связист, миномётчик Верхолаз, рядовой Свекольников, сержант Муталибов, повар и пулемётчик Якубов…

**Первое действие**

***Сцена первая***

*Кабул. Полк. Сцена делится на 3 части: Штаб, общежитие, где идет застолье, казарма роты.*

 **Голос Ростовцева** *(говорит в зал, огромный чемодан на переднем плане):* Ярко-красный чемодан, смачно чавкнув, впечатался в бетонку Кабульского аэродрома. Это был крепкий немецкий чемодан, огромных, ну прямо гигантских размеров, который в народе называют «мечта оккупанта». В нем легко уместились бушлат, шинель повседневная, шинель парадная, китель повседневный и парадный, хромовые сапоги и ещё много всякой военной атрибутики, положенной иметь офицеру в мирное время. Я глубоко вдохнул раскалённый июльский воздух Кабула. Я – это молодой лейтенант Никифор Ростовцев, недавно окончивший училище, затем год, прослуживший в богом забытом гарнизоне Туркмении. Служил не в самом гиблом месте, были места и похуже, но когда пьянство и дурь гарнизона окончательно осточертели, всё-таки добился перевода за границу, туда, куда стремился по окончанию училища.

*Два лейтенанта в повседневной форме (рубашки, фуражки) стоят на краю сцены.*

**Мелещенко** *(с восторгом):* Как здорово, что в штабе армии нас определили в кабульский мотострелковый полк. Придворный полк!

*КПП, асфальтированная дорога, бетонные дорожки, вдоль них ровно посаженные берёзки, БМП на постаменте из серого камня.*

**Ростовцев. *(****В зал)* Рядами стояли щитовые домики, романтики вовсе палаток не присутствовало. Огромный заасфальтированный плац привёл в ещё большее уныние. Ангары-столовые, большой клуб, фонарные столбы с освещением. *(с грустью размышляет вслух):* Куда же я попал? Тут, наверное, сплошная показуха, а войны и не будет. Стоило ли ехать «за речку», этого и в Союзе хватает! Вот не повезло, а ведь должен был ехать в Шиндант. Что потом расскажешь об Афгане? Как маршировал по плацу?

**Мелещенко.** А мне нравится! Столица Афгана, полк в центре Кабула. Все вполне цивилизованно!

**Ростовцев** *(в зал):* В штабе мы сдали документы, и пошли в курилку. Вскоре туда примчались два офицера – заменщики. Обнялись, два старших лейтенанта проводили до офицерского общежития, и мы оказались в комнате с накрытым для банкета столом.

 **1-й заменщик.** Вы где пропадали? Мы вас месяц ждём!

**Мелещенко.** Нас сюда вместо Шинданта направили, поменяли место службы.

 **2-й заменщик.** Ну и ладно, главное вы приехали!

**Ростовцев.** А где наш батальон?

**1-й заменщик**. Вот наши казармы стоят в ряд, а сам батальон воюет в окрестностях Кабула! Чаще всего воюем в Баграмской «зеленке»!

Ростовцев *(радуясь):* Выходит, что ваш батальон много воюет?

 **2-й заменщик.** Конечно – рейдовый! Постоянно карательные рейды по горам и в зелёнку – прочёсывать кишлаки. Но теперь это уже не наш – ваш батальон... А мы, наконец-то, домой – замена! Хватит, навоевались... Потопали в офицерский модуль – устроим вас на ночлег.

**Мелещенко** *(с грустью): Р*азве полк не охраняет штаб армии? О, боже…

**2-заменщик.** Нет! Полк много воюет! Ну, живее, парни! Водка греется!

*Комната. Стол с закусками и бутылками. В комнату входят незнакомые офицеры, здороваются, поздравляют, радуются. Ростовцев достаёт две бутылки водки из чемодана под крики «ура!»*

**Ростовцев** *(в зал):* Жара стояла неимоверная – в голове зашумело и заломило в висках. Окна в помещении были заклеены фольгой, и чтобы не сидеть в полумраке, одиноко и уныло горела засиженная мухами лампочка. Позже я узнал, что в эту фольгу заворачивают трупы – погибших солдат и офицеров. За сдвинутыми в ряд столами теснился народ: заменщики и шестеро, как и мы вновь прибывших.

*За столом сидят 1 и 2 заменщики, Мелещенко, Ростовцев, Арамов, Ветишин, Сбитнев, Греков, Грошиков, Катька-официантка «Пулеметчица», Валентина-библиотекарь и «Колдунья», Танька-парикмахер «Ногтегрызка», Жанна-машинистка, Татьяна зав. столовой..*

 Кто бы знал наперёд, что через два года из нашей группы новичков, кто сидел с нами за столом, в живых останется только половина…

В толпе военных сидели несколько помятых неопределённого возраста женщин. На мой взгляд, все староваты, хотя местным дамам было едва за тридцать. Или что-то около того.

*Целуются с девицами, пьют. Тосты: За замену! За любовь! За павших! За тех кто в рейде! Затем все требуют музыки, 1-й заменщик берет в руки гитару и поёт песню «Кукушка».*

**Мелещенко *(*** *в зал):* В течение первого часа застолье было более-менее организовано, а потом начался хаос. Ветераны поучали нас, как жить, с нами кто-то знакомился, обнимал, кто-то что-то говорил.

**1-заменщик** *(лейтенантов* *наставляет):*

Вы главное дело ведите себя правильно. Не вздумайте грабить, мародёрством заниматься. И по отношению к местным не зверствуйте. Иначе служба для вас быстро и плохо закончится. Уже были в батальоне такие орлы – долго не протянули.

**Ростовцев** *(в зал):* Шум, гам, сигаретный дым клубился под потолком. Неожиданно заорал японский магнитофон, и мероприятие перешло в пьяную анархию. Дверь комнаты в общаги настежь распахнулась от сильного пинка – на пороге высокий офицер.

 *Высоченный старший лейтенант Грошиков, в драной тельняшке и армейских трусах, в руках бутылка водки и стакан, тотчас началась дикая пляска:* *Ух! Ах!! Ох!!! Затем хватает две трофейные сабли, и начался танец с саблями. Фехтует некоторое время, а затем рубит металлические дужки коек. Умаялся, рухнул без чувств на постель, громко храпит.*

 **Катька** *(вопит нетрезво).* Мужчины, хочу танцевать и веселиться! Хочу праздника! А после танцев кто-нибудь ко мне, заодно заберёт ящик гранат из-под моей койки. Кто-то забыл забрать... Надоел, мешается...

*Цепляет под руку Грошикова, выходят курить.*

**Ростовцев.** Танцы, это слишком красиво сказано – дикие пляски, танцы напоминали лишь отдалённо.

*Столы основательно захламлены пустыми бутылками, банками и окурками, недоеденными кусками.*

**Катька** *(с сигаретой в руке, отворяет дверь и вопит):* Девки, полк с боевых вернулся! Ура!!! Бежим встречать!

*Стулья с громким стуком полетели на пол, и толпа бросилась прочь, на улицу. Шум, лязг и грохот техники.*

**Мелещенко** *(в зал):* Ночной воздух был наполнен клубящейся пылью, стелившейся над расположением полка. Техника шла краем расположения части, где-то вдалеке, и за пылью была не видна, лишь слышался лязг гусениц, да стоял могучий рёв двигателей.

*Казарма.*

**Ростовцев** *(в зал):* Я поспешил в казарму роты, на которую мне указал предшественник. Вошёл, огляделся. Кровати были аккуратно заправлены, но отсутствовало бельё. Наволочки были только на двух подушках. Подошёл ближе и увидел на каждой койке фотографии солдат в траурных рамках, а на белых простынях, завёрнутых уголком, высохшие букеты цветов.

**Веронян** *(Из дальнего угла казармы появляется прапорщик и гортанным голосом восклицает):* Старшина роты прапорщик Веронян! А ви кто будэтэ, товарищ лэйтэнант?

**Ростовцев.** Новый замполит роты лейтенант Ростовцев.

**Веронян** *(радостно):* Будем знакомы! Наконец-то смена Алексееву прибыла!

*В казарму вламывается толпа солдат, затем входят командир. Старшина докладывает. Рыжеволосый высокий капитан, жмёт руку старшине и что-то громко выговаривает. Командир хмуро смотрит на Ростовцева , здороваются.*

 **Кавун.** О! Теперь будет, кому с солдатами заниматься и мероприятия проводить! Итак, я – капитан Иван Кавун. Знакомься с остальными, все как один Серёги: Гришков, Острогин, Ветишин *(Взводные уходят, а капитан нервно закурил и протянул сигарету).* Куришь?

**Ростовцев.** Не курю, вообще. За двадцать четыре года ни разу...

**Кавун** *(с усмешкой):* У нас в батальоне быстро закуришь…

**Ростовцев.** Нет уж, спасибо, ни за что!

**Кавун**  *(с иронией):*Ты на войне, мой мальчик! Ну-ну, посмотрим…

 *Ротный открыл сейф, швырнул пачку тетрадей и журналов.*

**Кавун.** Документация! Надо привести в порядок – полный завал... Запустили – три месяца из боевых почти не выходили: Панджшер, Баграмская зелёнка, Пагман. Я в роте три месяца – прибыл с дороги. Предшественника отстранили, перевели в штаб – подальше от людей. Навожу порядок, ведь рота основательно разложена: грабежи, наркота, имущество разбазарено, техника разваливается, еле ходит…

**Ростовцев.** Мне уже намекнули на недавние неприятности в коллективе…

**Кавун.** Работы до моей предновогодней замены на Родину – непочатый край! Устал смертельно – расслабиться бы… Хорошо бы отметить наше возвращение и твоё прибытие. Водку привёз?

**Ростовцев.** Конечно, как положено, сколько разрешено – две бутылки. Правда, одну с заменщиками уже употребили.

**Кавун.** Одной вполне хватит... Завтра с утра много дел, принимать пополнение – молодых бойцов из Союза привезли. Старшина! Неси все съестное, что у тебя припрятано в каптёрке.

*Ростовцев выставляет на стол бутылку, старшина приносит закуску, садятся втроём за стол, разливают по кружкам водку, выпивают, ротный курит.*

**Кавун.** Гога, помоги лейтенанту освоиться: своди на вещевой и продовольственный склад – получить новую полевую форму, чтоб не выделялся. Автомат закрепи за ним...

**Веронян.** Обязательно, всо сдэлаю!

Кавун *(поднимает кружку, и произносит, не чокаясь):* За тех, кто не вернулся!

*Выпивают стоя.*

**Ростовцев.** Командир, а чьи фото в траурной рамке на заправленных койках? Что с ними случилось?

**Кавун** *(тяжело вздыхает): Бойцы* Ширков и Спица: наводчик-оператор и механик БМП. Геройски погибли, месяц назад в Панджшере. Броня сопровождала колонну «наливников». Гранатомётчики из «зелёнки» почти в упор расстреляли – пять пробоин в бортах. Механик выполз без ног и умер в госпитале, а наводчик вёл огонь из горящей машины, стрелял, пока не взорвалась башня. По полгода всего прослужили, этой весной пришли. Первые потери роты в этом году. (*Кавун извлекает из металлического ящика небольшой воронёный, изящный пистолет.)* Нравится? *(хвастаясь).* Спецназовцы подарили, когда я на заставе стоял на Джелалабадской дороге в третьем батальоне. Роту громили – я их выручал! Кто-то проболтался – теперь особист пытается изъять, но где прячу – не знает. Потом какому-нибудь своему начальнику вручит в качестве сувенира. Очень хочу оставить, но увы, придётся отдать – в Союз не вывезешь. Жалко! Был бы наградным, провез бы...

**Ростовцев.** А ты мне перед заменой подари!

**Кавун.** Ну, ты нахал! Я тебя в первый раз вижу... Вдруг учудишь что-нибудь, а меня потом в Союзе посадят. Посмотрим на твоё поведение, подумаю... Пора отдыхать, завтра начнём готовиться к следующей боевой операции…

***Сцена вторая***

*Декорация: колонна техники на фоне заснеженных гор. Сцена поделена на два укрепления. В стороне ручей.*

**Кавун.** Нервничаешь?

**Ростовцев.** Немного… Иван, я даже не знаю, что взять, что надеть, где взять…

**Кавун.** Не переживай, мы со старшиной тебе поможем. Я подарю свою песочку – маскировочный костюм такой, очень удобно ходить по горам в жару, он сделан из парусины. Выдам и лифчик-нагрудник. Спальник и кроссовки есть?

 **Ростовцев**. Спальник мне подарил предшественник, а кроссовки я сам куплю.

 **Кавун.** Остальное имущество Веронян выдаст. Шуруй к нему в каптёрку.

**Ростовцев.** *(в зал)* Я получил закрепленный за мной АКС-74, сунул в кармашки четыре гранаты, вставил в нагрудник четыре снаряжённых магазина, сунул пару сигнальных ракет, кинул в рюкзак мешочек с тремя сотнями патронов. Суета, суета, суета. Взводные проверяли готовность бойцов, орали, сержанты ругали бойцов. Солдаты носились как угорелые в парк боевых машин и обратно: грузили БМП боеприпасами, имуществом, пополняли боекомплект, таскали баки с водой. Грузили, грузили, грузили. Из каптерок волокли старые матрасы, чайники, какое-то прочее невероятное количество барахла. Построение. Сначала офицеры роты и выявляли недостатки, проверяли снова и снова, осматривая экипировку, потом батальон построил комбат.

**Подорожник** (*ходит вдоль строя роты и ругает офицеров).* Бездельники! Пьяницы! Разгильдяи!

**Ростовцев.** Солнце взметнулось в зенит из-за горного хребта быстро, как будто спешило излить свою огненную злобу на пришедших чужаков. Долина медленно заполнялась бронетехникой и машинами. *(Шум стрельбы)* Раздался страшный грохот – это установки "Град" и "Ураган" начали сеять смерть в горах, посылая вдаль снаряды. Огненные хвосты исчезали сериями в небе – были похожи на кометы, только не падающие, а взлетающие. Где-то эти рукотворные кометы обрушатся на землю и будут сеять смерть.

 **Кавун** *(собирает офицеров роты):* Офицеры, ко мне! Задача такая: рота действует отдельно от батальона. На трёх БМП нас подбросят вот к этой отметке. *(Ротный ткнул в точку на карте)* Седлаем хребет над шоссе – контролируем соседний кишлак и подходы к дороге. Напасть могут со стороны горы Курук, да и отовсюду. Соседей рядом не будет – техника сразу уйдёт, и мы останемся одни. *(Кавун чешет затылок и, сморщив веснушчатый нос, стонет)* Эх, где же моя долгожданная замена!

**Ростовцев.** *(говорит в зал)* Рота поползла по склону вверх. Солнце поднялось в зенит, и на землю обрушилась нестерпимая жара – по ощущениям не ниже 45 градусов. И каждый солдат тащил на себе 30-40 килограммов!

 **Кавун** (*усмехаясь).* Ну, как дела, Никифор?

 **Ростовцев** (*тяжело дыша):* Тяжеловато, жарко! Как бойцы тащат на себе весь этот тяжкий груз?

 **Кавун** (*дружески хлопает по спине*): Этот подъём ерунда – лёгкая разминка. Вот когда поползём в гору на три тысячи, да совершим марш километров тридцать по хребтам, тут ты маму-папу вспомнишь недобрым словом, и пожалеешь, что на свет родился. А пока тренируйся, привыкай, учись.

 **Ростовцев**. По лощине двигались два силуэта.  *Ротный взглянул в бинокль и сам себя спрашивает*

**Кавун** (задумчиво). Какой чёрт здесь носит этих баб?

**Ростовцев** (*в зал).* Внезапно раздался громкий резкий выстрел – одна из женских фигур завалилась на бок, узел с головы, упал к ногам.

 **Кавун***(орет).* Какая сволочь бабу убила? Кто разрешил стрелять?!

**Тарчук**. Я стрелял! *(задорно кричит солдат, закидывая снайперскую винтовку за спину.)* Показалось, что мужик. Не известно, может под этой паранджей не ханумка, а «духшман». Все они «духи»…

**Ростовцев** (*в зал).* Тарчук, один из двух спецназовцев, которые после излечения в госпитале попали к нам в батальон – прислали на доукомплектование. *(Ротный подошёл вплотную к солдату, зло взглянул в глаза и резким ударом в челюсть сбил снайпера с ног).*

**Кавун.** Без моего разрешения даже не дыши, придурок! Ещё один такой дурацкий выстрел, и ты труп! Нам за эту бабу местные могут так навалять. Роте целую неделю на этой горе сидеть. Если что-то случится, я тебе вторую ноздрю порву...

*Одна из ноздрей солдата рассечена, и вся правая щека испещрена шрамами от осколков.* В нашей роте нет анархии – забудь вольницу спецназа. Я для тебя царь и бог.  *Слегка пнув снайпера в бок, ротный переступил через него.*

**Ростовцев.** Товарищ капитан, может не надо бить морду снайперу? Доложит в полку, можно под суд попасть...

**Кавун.** Давай по-товарищески, по-простому, обойдёмся без товарищей капитанов, называй меня запросто, по имени – Иван! Уверяю тебя, этот мерзавец про мордобой не будет докладывать – смолчит. Ты явно не понимаешь, какая сволочь в роту попала - настоящий убийца! Сам подумай, почему после госпиталя его обратно в спецназ не забрали, а нам сплавили? И наверняка наркоша! Вернёмся в полк, надо от него избавиться.

**Ростовцев** *(в зал).* Через полчаса выбрались на небольшое плато.

**Кавун** (*с картой в руках).* Распределяемся по трём точкам: первый взвод и гранатометно-пулемётный взвод садится чуть выше, второй взвод и замкомроты Грошиков – на левую вершинку, третий взвод и управление с приданными сапёрами, миномётчики с артиллерийским корректировщиком – справа и по центру плато.

*Солдаты расходятся и начинают строить из камней какие-то непонятные сооружения.*

**Ростовцев.** Иван, что они городят?

 **Кавун.** А это эспээсы: стрелковое противопульное сооружение - СПС). В таких укрытиях будем ночевать, а если нападут – то из них отбиваться. Дружище, в горах окопы не роют!

**Ростовцев** *( в зал).* Приближалась ночь, вокруг враги, а на много километров вокруг мы одни. Вопросов было много: как быть с охраной? Вдруг все заснут? Почему ротный не отдаёт приказы?

**Кавун** (*поясняет).* Зачем впустую воздух сотрясать, бойцы и так всё знают: сержанты распределят солдат по количеству постов и по времени несения охраны, а ты и взводные, ночью будете их проверять, чтоб не спали и охраняли священный сон заменщика. А теперь нам пора поесть...

 **Ростовцев.** Да я ещё не достал сухой паёк – не разогревал.

 **Кавун.** Эх, всему тебя предстоит научить... Бойцы давно приготовили еду. Отдай сержанту свои банки в общий котёл. Приготовят и позовут. *(Рявкает в сторону.)* Санинструктор, чай вскипел?

**Томилин** (*ворчливо).* Чай, опять вари чай! Я шо, кашевар? Узбеки уже усэ сварили.

**Кавун.** Так сходи и уточни! Иначе, Стёпка, сам будешь кипятить. Не желаешь беспокоиться о здоровье командира-заменщика? Чем-то недоволен, бандеровец-западенец?

**Томилин** (*бурчит возле костра):*

Усим доволен! Один идиот выстрелил, а теперь, отгребёт вся рота. А мне потом раненых перевязывать! Вбыв бы, дурака всмерть…

**Ростовцев** *(в зал).* В распадок забрела отара овец, а по склону, опираясь на костыль и палку, к нам поднимался одноногий парнишка. Малец ловко и шустро перемещался, и вскоре был уже рядом. *(Мальчик что-то громко кричит).*

**Зибоев** (*поясняет). Бача* просит не стрелять!

**Кавун.** Скажи, пусть бача хромает – не тронем. Бойцы! Всем в укрытие – не торчать столбами, чтоб нас не сосчитали.

**Ростовцев** *( в зал).* Через пару минут на вершину выбрался мальчишка без правой ноги ниже колена, опирающийся на самодельные костыли. Лицо и тело ребёнка были черным-черны, то ли от загара, то ли от грязи.

**Зибоев.** Бача говорит, что он из кишлака – рядом у дороги. Просит больше не стрелять, кишлак не трогать, его не обижать и овец не убивать.

**Кавун.** Стрельбы не будет, если в нас ночью тоже не станут стрелять.

**Зибоев.** Спрашивает, зачем ханумку убили? Хорошая баба была...

**Кавун** (*со злостью взглянул в сторону снайпера с рваной ноздрёй и с простодушным видом отвечает).* Переведи мальчишке – не разглядели, ошиблись, показалось, что душман убегает. Но если кто-то не поверит – захочет отомстить – разнесём к дьяволу весь кишлак. А пока пусть садится с нами чай пить...

*Мальчишка ловко сел на землю, опираясь на костыль, и подсунул здоровую ногу под зад. Солдаты выделили ему банку с кипятком, заварку, кусок сухаря, сахар.*

**Ростовцев** *( в зал).* Я глядел на мальчишку – было дико от этого зрелища. Пастушок без ноги, совсем ребёнок, лет двенадцати. Но как же ловко передвигается в горах! Вот он – ужас войны, невинная жертва этой «мясорубки». Война становилась реальной и принимала всё более ясные очертания.

**Томилин** *(шутит).* Что с ногой? Ты, наверное, душман или душманский сын? Ногу «шурави» отстрелили? Хочешь, пришью другую... Я – медик...

**Зибоев** *(переводит).* Говорит, на мину наступил года три назад. Уже привык – обойдётся без пришивания ноги…

**Ростовцев** *( в зал).* Паренёк упёрся в землю, встал на здоровую ногу, подхватил костыли, и заторопился вниз к отаре и второму пастуху.

 **Кавун** *(задумчиво).* Парламентер, блин! Всё обсмотрел, всех сосчитал, чертенок, если «духи» рядом - будут знать необходимую информацию. *(Ставит задачи на ночь.)* Охранение усилить! Офицерам не спать и проверять посты всю ночь. Пастухи – явно «духовская» разведка. Тарчука самого бы вместо той бабы убить! Снести все мины к миномёту, ленты к АГСу и «Утесу». Связистам быть постоянно на связи! Никому не спать! Поставить растяжки из сигналок и гранат, но подальше, а то свои, засранцы, подорвутся. И растяжки установить, как стемнеет, чтоб из кишлака не было видно, где именно ставим. И аккуратней, чтобы сами бойцы не подорвались. Про ханумку я начальству не докладываю, и ты, Никифор, не сообщай. Местные, уверен, тоже жаловаться не будут, тут ведь территория вражеская – «духовская». Думаю, обойдётся…

**Ростовцев** *( в зал):* Наступила ночь. Лёгкий ветерок обдувал лицо, и после дневного зноя было замечательно. Одно неудобство – камушки кололи в спину сквозь спальный мешок и одежду, да автомат и магазины упирались в бок. Неуютно, непривычно. Едва закроешь глаза – они сами собой открываются. Небо было великолепным, а звезды такими необыкновенно яркими и близкими, что опять возникло ощущение полёта! Никак не уснуть! С подъёма я пошёл на позицию к заместителю комроты Грошикову – пообщаться с солдатами.

**Грошиков.** Забирайся в мой СПС в карты поиграть - заодно поболтаем...

**Ростовцев** *(забирается в СПС).* Серега, расскажи, где и как тебя сильно контузило...

**Грошиков.** Старая история… прошлогодняя... *(пауза)* Это было в Панджшере в прошлом году *(пауза).* Рота карабкалась на вершину, внезапно камушек из-под моей ноги выскользнул. Кувыркнулся, упал на спину и лечу по гладкой стене вниз головой – руки и ноги разбросил в разные стороны. как Иисус Христос – только креста, для распятия нет.

**Ростовцев.** В святые набиваешься?..

**Грошиков.** Типа того. Пятками и ногтями пытаюсь тормозить – метров тридцать скользил в ущелье, пока голова не уткнулась в какой-то валун. Что дальше было – не помню. Когда через полчаса или даже час меня вытащили, промедолом обезболили – два шприц-тюбика вкололи, перевязали. Очухался и начал ржать, прямо как идиот.

**Ростовцев.** Пытался умом тронуться?

**Грошиков.** Точно! Народ так и подумал, что я от страха свихнулся. А меня заклинило – я ведь на голове стоял полчаса. Руки не работают, ноги не идут, голова «не варит». Весь в крови. Вскоре вертушкой эвакуировали в Кабул, оттуда в Ташкент. Оказалось, сотрясение мозга, трещина черепа, но небольшая, да компрессионный перелом позвоночника – хорошо, что без смещений. Вот что значит голова дубовая – выдержала! *(Сергей вновь раскатисто смеётся).*

**Ростовцев.** И тебя с такими травмами вернули обратно, воевать?

**Грошиков.** А куда меня девать? Списать, комиссовать? Уволить? Конечно, вернули. У нас всех раненых возвращают, если руку или ногу совсем не оторвало...

**Ростовцев.** Идиотизм! Разве в армии здоровых мало?

**Грошиков.** Да ладно, не переживай, дотяну до замены – не помру! Никифор, а может за водой к ручью сходим? Прапорщик со взводом останется сверху – прикрывать. Прогуляемся, только ротному сообщу…

**Ростовцев.** Замечательно! А потом от родника я вернусь к себе на позицию…

*Фигуры бойцов переходят вниз к ручью. Грошиков отправил пулеметчика на пригорок. Солдаты наполняли фляжки и по очереди умывались.*

**Грошиков** *(нагло ухмыляясь).* Не люблю замполитов! Хочешь – сейчас тебя грохну?

**Ростовцев** *(в зал).* Я понял, что это очередная идиотская шутка, своеобразная проверка и решил поддержать игру *(равнодушно)*. Стреляй, псих! *(в зал)*

Я решил – это проверка на «вшивость» молодого офицера.

*Грошиков отсоединяет магазин и направляет автомат.*

**Грошиков** (*улыбаясь).* Испытание молодого замполита на пуленепробиваемость!

 **Ростовцев.** Хватит глупостей, придурок!

*(в зал)* Однако, Грошиков, действительно, снял предохранитель и нажал на спусковой крючок – раздался выстрел. Серега изменился в лице: в одно мгновение сначала посерел, потом побелел как лист бумаги и пот заструился по щекам. Руки задрожали, автомат упал в ручей.

**Ростовцев.** Я ж-ж-ж жив? *(В зал)* Слова давались мне с большим трудом, руки и ноги сделались ватными.

**Грошиков** (*лупит себя по голове кулачищем).* Никифор, прости болвана! О, я идиот! Как это получилось!!! Патрон оказался в патроннике!!! О, я – дебил! Лейтенант, а почему ты жужжишь?

**Ростовцев.** Да как говорится, сама б-б... и шутки б-б...Спасибо, что не попал...

**Грошиков.** Тебе повезло, что я взял чуть выше плеча! Но я идиот!!!

**Ростовцев**. Видел придурков, но ты самый большой! Вернее, самый длинный!

**Грошиков.** Как я не попал?! Почему? Ну, как же я не попал? О!!!

**Ростовцев.** Переживаешь за меня? или жалеешь, что промазал?

**Грошиков.** Никифор, прости меня, засранца! Я хотел лишь пошутить, глупо получилось… С меня выпивка в полку! А ты молодец, держишься нормально! Будто каждый день расстреливали! Ну, забыли! Мир?

**Ростовцев** *(в зал).* Мои руки и ноги колотило мелкой дрожью, сердце стучало, как молот, но вида не подавал, что смертельно перепугался. Притихшие бойцы ошалело смотрели на нас. Пауза затянулась, лишь под ногами журчал ручей. Вернулись на вершину.

**Кавун** *(сурово).* Псих, что это было?..

**Грошиков.** Я нечаянно чуть замполита не убил: патрон в патроннике случайно оказался. Глупо вышло…

**Кавун.** Мозги через дырку в башке полностью вытекли?

**Грошиков.** Я хотел, пошутить… Глупо получилось…

**Кавун** *(презрительно).* На редкость не умно… В полку между рейдами все караулы и наряды будут твои. Чтоб дурная энергия не кипела и не выплёскивалась через край.

 *Громила Грошиков побрёл на позицию, тяжело загребая ногами песок, с видом побитого пса.*

 **Кавун** *(ротный взглянул мне в глаза и вздохнул*): О, боже!!! Кем я командую! Эх, вы, офицеры! Круглые идиоты и зелёные мальчишки! Ладно, пойдём чай пить. Как самочувствие, вояка?

 **Ростовцев.** Иван, могло ведь быть и хуже!

 **Кавун.** Могло... Списали бы на работу снайпера противника. Рассказывай, как всё было…

**Ростовцев.** Ай, о чём говорить… Идиотизм какой-то! Называется: Серега пошутил… Первый рейд – и едва не погибнуть от пули своего же ненормального, контуженного офицера.

**Кавун** *(прихлёбывая чай из кружки).* Кстати, чтоб ты знал – убивают, как правило, в основном новичков в самые первые месяцы, и заменщиков, а также перед отпуском и после отпуска. Запомни! Исчезает необходимая концентрация. Одни расслаблены, другие неопытны. Мы с тобой в равном положении: и ты, и я в одинаковой повышенной степени убиваемости. Эх, послужишь с моё – всё испытаешь...

**Ростовцев** *(тоже отхлёбывая чай из кружки).* Ваня, а что у тебя было самым жутким на этой войне?

**Кавун** (*задумываясь).* Самое жуткое?.. Я тогда был командиром 9 роты в третьем батальоне – стоял на посту на дороге к Джелалабаду. В нашу зону ответственности, в район Асадабада, ввели спецназ, необстрелянные, только из Союза. Удали, самодовольства, самоуверенности много, а мозгов и опыта мало. Однажды им поставили задачу прочесать одно из малодоступных ущелий, а поверху пустили лишь взвод. Это прикрытие перебили за полчаса, а затем взялись за передовую роту. И началась ужасная мясорубка!..

**Ростовцев.** А авиация и артиллерия?

**Кавун.** Не согласовали. Мой пост был ближе всех к месту боя: я получил приказ и примчался на трёх БМП, однако пробиться в ущелье не получилось – духи плотно били из гранатомётов. Бойня уже завершалась – вскоре к нам выбрались несколько раненых. Мы принялись молотить из пушек по склонам, позже подоспела техника спецназовцев. Полезли в ущелье, но уже с хорошим прикрытием – вертушки помогали. Войти вошли, но добраться до места, смогли только на следующий день. Трое суток трупы выносили, да ещё под непрекращающимся огнём. Раненых почти не было. И вот, когда лежишь, прикрываясь покойником, и с другой стороны валяется такой же убитый пацан мордой в песок, и пули свистят со всех сторон – и маму вспомнишь, и бога, и чёрта позовёшь. А, когда жрать захочешь, то ешь, привалившись к мёртвому телу, и даже банку для удобства на него поставишь. Первые седые волосы в своей рыжей шевелюре я именно после того боя обнаружил.

**Ростовцев.** Да брось, седины совсем не видно…

**Кавун** *(чуть помолчал и вновь продолжил)* Столько крови вокруг я никогда не видел и надеюсь, не увижу. А Грошиков только бравирует, а опыта на самом деле почти никакого. Из полутора лет он почти девять месяцев по госпиталям да отпускам. Надежды на него, как на опытного командира – нет никакой. И взводные – новички, служат по паре месяцев. И ты такой же салага! Поэтому, держись меня, учись, запоминай. Старайся выжить!

**Ростовцев** *(в зал).* Целую неделю мы охраняли дорогу и контролировали высоты. Убитую женщину афганцы унесли и похоронили, а пастухи больше к нам не приближались. По шоссе время от времени шли колонны машин и боевой техники на большой скорости. Прямо под нашим расположением ржавели остовы сгоревших машин – результаты засад мятежников. На седьмые сутки рота получила задачу сниматься с позиции, оставив заставу из десяти человек с тяжёлым оружием и миномётом. Остаться и командовать выпало Грошикову.

**Кавун** *(тихо ставит задачи).* Всем уходящим оставить на горе сухой паек и фляги с водой, побольше гранат, патронов, «Мухи». С собой берём минимум боеприпасов, в разумных пределах, конечно. Уходим как можно тише и быстрее – на сборы даю ровно час. Грошиков, всё понял?

**Грошиков.** Понятно. Уйдёте поставлю по периметру растяжки из сигнальных ракет и гранат. Удачи в кишлаке!

**Ростовцев** *( в зал).* Ночью на шоссе у кишлака нас сильно обстреляли, но повезло, подоспела броня, отбились…

***Сцена третья***

*Декорация: вертолёт, горы, кишлак.*

**Ростовцев** *(в зал).* За полковыми складами на пустыре разметили площадку для вертолётов – десантирование. Ветер раздувал волосы, глаза запорошило пылью. Наклоняясь почти до земли, с трудом бредём к открытому люку. Сели, взлетели, а парашютов ведь не выдали. Почему? Бортехник мне в ответ – все равно не сможете воспользоваться, не успеете! Глянул вниз с замиранием сердца – земля всё дальше. Страшновато. Смотрю в иллюминатор: люди почти не видны, летим высоко. Вскоре началось снижение. Вертолёты один за другим на бреющем полете стелились по изгибу речушки в ущелье между угрюмыми серыми скалами. Внизу шёл бой, и моя группа, высадившись, сразу же включилась в перестрелку. Я не мог понять, откуда били по нам очередями, поэтому мы стреляли во все стороны от площадки. Под прикрытием шквального огня вертолётов прикрытия, батальон занимал позиции, расползаясь по долине. Попались первые трупы животных и бородатых «духов». И в батальоне появились раненые – кого-то окровавленного пронесли в приземляющиеся вертушки. Суета: одних сюда, а других уже обратно. Проползли открытое пространство и устремились скорее в кишлак, на помощь разведке. **Кавун** *(с досадой).* Попали мы в переделку, чёрт подери! Да тут «духов» раз в пять больше, чем нас и нога «шурави» явно никогда не ступала на эту землю. Слушай боевую задачу: берёшь трёх бойцов и за крайней лачугой на горке занимаешь оборону. В боевом охранении не спать! Помимо вас будут заставы от второй и третьей роты - не постреляйте друг друга. Огня не разводить, маскироваться. Удачи...

**Ростовцев** *( с досадой).* Прямо сейчас выходить? Пожрать бы...

**Кавун** (*сердито).* Обойдёшься! Иначе стемнеет, и хорошую позицию выбрать не сумеешь. Перекусите на горке холодными консервами.

**Ростовцев** *(в зал).* Солнце рухнуло за горный хребет, и темнота заполнила долину, словно землю укрыли тёмным одеялом. Подул ветер, свежесть перешла в прохладу, которая сменилась мерзкой сыростью. Постепенно на пронзительном влажном ветру мы все замёрзли – не согревали и бушлаты. Невероятно! Субтропики, конец августа, днём - жара, а ночью пронизывающий собачий холод. А у меня и бушлата не было, не взял по неопытности, оставил в ротном лагере, поэтому накрылся расстёгнутым спальным мешком. Ночь напролёт мы дрожали на прохладном ветру, с рассветом выпала обильная роса, и вдобавок, промокли.

*Утро. Солнце. Птички в воздухе.*

**Кавун** *(Острогину, Ростовцеву, Ветишину, Грошикову).* Отцы-командиры! По взводно прочёсываем местность, в этом районе сконцентрированы склады оружия и боеприпасов. Для этого нам придаются сапёры. С нами работает старший лейтенант Шипилов.

**Острогин** *( с усмешкой).* Шипилов офицер опытный – весь его боевой опыт отражён на израненной физиономии.

**Кавун** (*сердито).* Вот именно! Надеюсь ты морду не желаешь повредить! Самим никуда не лезть – прикрывать и обеспечивать работу сапёров.

**Ростовцев** *(в зал):* Сапёр с квадратным лицом действительно имел внушительный вид настоящего боевого офицера. Подбородок был рассечён глубоким шрамом, такой же шрам пересекал щеку, а лоб и нос испещрены следами от извлечённых осколков. Лицо багровое от ожога и от постоянного обветривания. Коренастый и широкоплечий.

**Кавун**. Рыть землю носом будут сапёры, а вы их хорошенько охраняйте. Ну, и помогайте выносить, если что-то сумеют найти. За работу!

**Ростовцев** *(в зал).* Вскоре появились первые результаты – Шипилов оказался мастером своего дела. В тайнике в камнях обнаружил цинки с патронами, ящики с гранатами. В сарае первый взвод обнаружил пулемёт и больше сотни выстрелов (зарядов) к гранатомётам и безоткатному орудию, несколько сотен ящиков пулемётных патронов, больше сотни мин «итальянок», в другой хибаре оказался миномёт и сотни мин к нему. На доклады по связи в ответ был слышен радостный визг комбата и комполка.

**Кавун** (*докладывает по радиосвязи).* Докладываю: нам несказанно повезло – солдаты нашли склад спальных мешков – огромная удача! Сотни спальных мешков! Склад с продовольствием, склад с медикаментами! Горы трофеев вокруг площадки...

**Голос Подорожника.** Молодцы! Готовься дырявить гимнастёрку под ордена!

**Ростовцев** (*в зал).* Три дня вертолётами вывозили трофеи, а затем батальон отправился к броне через горные перевалы. Подъём, спуск, снова подъём. Что такое марш роты по горам? Это тяжелейшие физические нагрузки. Хорошо, если вертушками забросят, хотя бы на тысячу пятьсот, а бывает с самого подножья хребта, топаешь…

И жара нестерпимая – примерно сорок пять! В штабе на карте проведут линию – всего лишь десять километров. А в горах надо умножать на три – ведь все время топаешь вверх-вниз! И весь груз надо тащить на себе, ведь о роте, начальники, считай, уже забыли. А в горы значит, тащим на себе сухой паек, воду – пять фляжек, боеприпасы. Одевает поверх хэбышки солдатик бронежилет на себя, каску, мешок. А в мешке мешочек с восемью сотнями патронов, четыре снаряжённых магазина к автомату и автомат, четыре гранаты, сухой паек и вода – желательно пять фляжек. К мешку приторочен спальный мешок и плащ-палатка – ночью укрываться. Каждому бойцу достаётся по ленте к «пулемёту «Утёс» или к гранатомёту «АГС», плюс каждый тащит по две трёх килограммовые мины, да одноразовый гранатомёт «Муха». Итого груз примерно 30 килограммов. Миномётчики тащат 17 кг трубу миномёта. Но тяжелее всего приходится гранатомётно-пулемётному взводу. Надо тащить пулемёты ПК и «Утес», АГС. А тело «Утёса» и тело «АГС» примерно по 17 килограммов, и ствол к «Утёсу» – 8 килограммов. И вот наводчик «АГС» загружает мешок с телом на спину, а спереди второй мешок – жратва, вода, патроны, за него ни кто еду не понесёт. А в руках автомат. И ползём в гору час, два, три. Упали на привале, передохнули и дальше. Если кто начинает помирать, тащим с медиком сдыхающего, а его груз делится на всех бойцов. Однажды я тащил ствол «Утёса» за бойца – замаялся! Когда рота добирается до задачи, бойцы валятся без сил. Наводчика «Утёса» и АГС надо раздеть. Стягиваешь с них один мешок, второй, затем бронежилет. Боец раздевается, а на хэбэшке, на спине в палец толщиной слой соли! Это не соль – пот. Боец шёл и потел... Тряхни куртку и не соль стряхнётся – хэбэшка рвётся пополам. Вот что значит настоящий невыносимый солдатский труд, тяжёлый солдатский пот. Увы, это не фигура речи…

 *У забора стоит высокий голубоглазый, чернобородый пуштун и что-то восторженно говорит, приветствуя проходящих бойцов, и предлагая лепёшки. Кавун взял одну, и разломили пополам – поделился с Ростовцевым, оба офицера ответили на рукопожатие, и пошли дальше.**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. Кавун остановил роту – заняли круговую оборону. Ругань Подорожника слышна.* *Появляются разведчики, которых подгонял наш комбат. Не покладая рук и ног, Подорожник весь путь бил какого-то разведчика Тарчука.*

**Подорожник** *(рычит).* Сволочь! Убийца! Мерзавец! Ты зачем человека убил?!

**Тарчук** *(с обидой).* Это не человек, а «дух» – враг! Душман!

**Ростовцев** *(в зал).* Солдат пытался оправдаться, но внятно говорить разбитым ртом получалось с трудом.

**Подорожник** *(со злостью).* Кто разрешил стрелять в местного жителя?

**Тарчук** *(растерянно).* Никто… Но в спецназе, отходя с задачи, мы всегда пастухов убивали! Они все на «душманов» работают!

 **Подорожник** *(со злостью).* Здесь не спецназ - это армейский батальон, и ты, гнида, служишь в доблестном первом батальоне. Подонок! Мразь! Убийца!

**Ростовцев** ( в зал). Снайпер затравленно глядел исподлобья. Он был испуган и совсем не ожидал такого поворота событий.

**Подорожник** *(возмущен).* Пуштун меня лепёшкой угостил и руку пожимал. А ты его, как собаку, мимоходом застрелил! А там ребятишек трое! Теперь они зимой с голоду умрут...

**Кавун** *(с осуждением).* Убить человека, походя, ради удовольствия – это было выше моего понимания. В голове не укладывается, кто и где воспитывал этого выродка. Вроде простой деревенский парень, а за месяц из озорства, как мух, застрелил двух человек. Мстит за свои раны?

**Подорожник** *(орет).* Командир батареи! Дать этому уроду миномёт и пусть тащит на своём горбу! Автомат у него забрать, гранаты тоже. Вещевой мешок нагрузить минами – пусть надрывается, сволочь! *Комбат ругается, пышные усы дрожат от негодования.*

**Подорожник** (*Кавуну и Ростовцеву).* Этому подонку всё равно в кого стрелять! Такой может застрелить и ребёнка, и беременную женщину! Нравится война…

*Рота двигается дальше.*

**Ростовцев** *(в зал).* А в полковой колонне ночью случилась очередная трагедия – произошла катастрофа: в пропасть улетел БТР с командиром танкового батальона. Водитель на горной дороге не справился с управлением – гололёд. Погибли два офицера, два солдата и трое ранено. Всюду потери… Война…

***Сцена четвёртая.***

 *Полк. Офицеры Ростовцев, Митрашу, Острогин, Мелещенко сидят за столом в столовой. Официантка Катька подаёт на стол тарелки с пищей.*

**Митрашу** *(радостно потирает руки).* Эх, люблю повеселиться, особенно пожрать! Помнится, в Панджшерской операции в прошлом году я так наголодался... Нам продукты в горы завозили через раз... через пять суток. Довоевались, в ротах оставалось меньше половины списочного состава. Привезут солдат, а уже через месяц большая часть в госпиталях: раненые, дистрофия, тиф, дизентерия, гепатит.

**Ростовцев.** И ты переболел?

**Митрашу.** Нет, но физически было тяжело, почти невыносимо! Переболел позже. Полковой штат подчистили, всех тыловых отправили в горы. Однажды солдат-писарь из вертушки выбрался, мешок тяжёлый, автомат, мины, пулемётные ленты на него навешаны, а лезть по крутой горе метров восемьсот. Так он ствол в рот и на спусковой крючок нажал...

**Ростовцев.** Зачем?

**Митрашу.** Слизняк! Решил: лучше сразу смерть, чем мучения смертельные без конца и края... И вот, когда от физического истощения и отощания умерли несколько человек, прибыла медкомиссия из Кабула. Полки спустили с гор на броню и принялись мерить рост и вес. А я уже исхудал как скелет: форма поистрепалась, без знаков различия и звёздочек, это старое х/б на мне еле висело.

**Ростовцев.** Ты и сейчас не толстый...

**Митрашу.** Потолстеешь с этой едой... И вот встаю на весы - 65 килограммов, а рост 189 сантиметров. Медсестра врачу: «Дефицит веса почти двадцать килограмм». Врач как засуетится: скорей в госпиталь, в вертолёт его! Как фамилия, солдат? Старший лейтенант Митрашу! Мелентий Александрович, замкомроты по политчасти. Полковник-медик череп почесал, задумался, похмыкал и изрёк: «Вообще-то страшного ничего нет, в пределах нормы, возвращайтесь в роту, товарищ». *(Офицеры дружно смеются)*

 А как мне хотелось на белых простынях поваляться! Поесть, отоспаться, медсестру обнять какую-нибудь. Поэтому запоминайте, молодёжь, еда в нашей жизни – задача первостепенной важности.

**Ростовцев.** Если бы ещё в столовой вкусно кормили, а не дрянью…

**Митрашу.** Вообще, от напряжения и стрессов у солдат часто крыша съезжает.

**Острогин** (*требует).* Мелентий, расскажи! Мы же ничего не знаем, что было до нас…

**Митрашу** *(продолжил после паузы).* Эх, Серега, в той операции я был совсем ещё зелёным, только из Союза приехал и сразу попал во второй батальон – он тогда был рейдовым. Так вот, в горах у одного бойца мозги с катушек слетели – бросил мешок и пошёл в долину к «духам». Ротный догнал и попытался остановить, успокоить, солдат, автомат ему в живот и дал очередь – три пули. Мы были уже гораздо выше по хребту, бегом спустились, перевязали командира, вывезли вертушкой. Смотрим, а солдат уже в долине – бросил шмотки и убегает всё дальше. Навели артиллерию и ударили по квадрату «Градами». Реактивные снаряды легли хорошо, кучно. Позже истерзанное тело дезертира в Кабул вывезли, списали на «духов». А ротный выжил, только кишки малость укоротили, но в Афган больше не вернулся. Жаль, хороший был командир! Душевный…

 **Ростовцев**. Мелентий, а как ты в первый батальон попал?

 **Митрашу** (*грустно).* Перевели сюда, на замену, как опытного офицера, побывавшего во многих рейдах. Ты про лейтенанта Масленкина слышал?

 **Ростовцев.** Знаю, что он погиб и его часто вспоминают к месту и не к месту, намекая, на какую-то трагедию, но толком никто ничего не рассказывает.

**Митрашу.** Ладно, история такая: в декабре прошлого года Масленкин прибыл в полк, а в январе проводилась операция в Пагмане. Опыта у парня ноль – в первый раз пошёл в рейд. Дело тёмное, как было на самом деле – никто не знает. Зачем он с десятью солдатами спустился в кишлак? Вроде бы за водой. Ротный потом давал показания, что разрешил, а слухи ходили, что лейтенант сам решил в кишлак спуститься, сходить за барашком на шашлык – оголодали. Типа того, что сержанты упросили. Вообще, до того кишлака было далеко, и пространство было не просматриваемое с гор, и совсем неприкрытое. Через какое-то время уже в долине группа нарвалась на «духов». Патронов с собой взяли мало, только те, магазины, что в лифчиках, а некоторые вообще, были с единственным магазином в автомате. Сопротивления почти не оказали и помощи не запросили – пошли без радиостанции!

**Ростовцев.** Значит, не зря Кавун всегда ругается, что патронов мало берём…

**Митрашу.** Патронов мало не бывает! В результате стычки лишь один сержант уполз по арыку, отстреливаясь, а остальных постреляли и порезали. Издевались над живыми и над трупами. Солдат изуродовали, а Масленкину досталось хуже всего. Мёртвому лейтенанту мошонку на лицо натянули.

**Ростовцев.** Кошмар!

**Митрашу.** Через неделю тела наших отбили и вывезли вертушками. Дома взорвали. Но кому легче от того, что кишлаку пришёл кирдык? Поэтому, парни, внимательней будьте, и осторожнее, не лезьте туда, куда собака свой конец не сунет. Набирайтесь боевого опыта, ведь убивают чаще всего новичков... *(звучит сирена, все вскакивают, посуда падает, выбегают прочь)*

**Митрашу.** Тревога, что-то случилось! Скорее в батальон!

**Ростовцев *(****в зал).* Опять новый рейд - не запланированный. В батальоне, стоявшем на постах в «зелёнке» похитили четырёх солдат. *(Смена декорации – кишлак)* Наш рейдовый батальон совершил марш и прибыл в Черикарскую зелёнку. Кишлаки раскинулись от горизонта до горизонта. Артиллерия, танки, миномёты принялись утюжить «зелёнку». Взрывы, словно огромные фонтаны, взметались в виноградниках. После попаданий крупнокалиберных снарядов глиняные дома разлетались. Пелена из пыли и дыма застилала окрестности. «Ураганы» и «Грады» беспрерывно выплёскивали залпы огня, перезаряжались и отправляли новую партию смертоносного груза в кишлак. Рота шла обочиной. Мимо промчался «Газик» с афганцами, облепившими машину со всех сторон. Выгрузили из машины какие-то три скрюченных тела. Я подошёл поближе. Трупы лежали в неестественных позах, без штанов, в крови и грязи: оскальпированы и кастрированы. Кожа кусками свисала с рук и ног.

 **Митрашу** *( рассматривает трупы).* Н-да...Дела…Живьём сварили, да еще раскаленным шомполом, как шашлык, проткнули. Мерзавцы!

**Арамов** *(лейтенант-таджик говорит с ополченцами, переводит):*

Четвёртого солдата пока не нашли, и автоматы духи не вернут. Мятежники уже ушли из кишлака. Аксакалы говорят, что эти солдаты – воры и жулики, пришли с поста грабить местных жителей. Воровали кур, овец, теперь украли корову. В кишлаке, на их беду, отдыхала банда – бойцам жутко не повезло. Эти болваны почти не сопротивлялись – патронов взяли мало.

**Ростовцев.** У дороги сгрудились толпой штабные офицеры. Наш толстяк комполка Филатов разъярённо пыхтел, его мясистые пухлые щеки и губы нервно дрожали. Вид истерзанных солдат привёл его в ярость, и он, как раненый слон, готов был растоптать всё и вся на своём пути. Он жаждал мести и крови.

*Крик командира за сценой:*

 Артиллерист! Огонь из всех стволов! Снести, сровнять с землёй, эти чертовы дома.

***Сцена пятая***

*Полк. Офицерское общежитие. Свадьба.*

**Ростовцев** (*в зал).*

Но была не только война. На войне была и любовь. Таджик Баха Арамов, тот лейтенант с которым мы приехали в один день в полк надумал жениться – на буфетчице. Старше на четыре года. Друзья отговаривали – ни в какую.

**Арамов.** Отстаньте со своими советами! Татьяна так хороша! Любовь с первого взгляда!

**Подорожник.** Эх, молодо-зелено! Да у тебя таких цыпочек будут сотни, поверь моему опыту! Не смотря на то что Татьяна моя землячка, предлагаю ещё немного подумать, одуматься! Если бы я после каждого раза женился, то уже десятое удостоверение личности офицера бы поменял – штампы лепить бы некуда было!

**Арамов.** Командир! Мне двадцать три. В мои годы у нас в кишлаке – мужики с двумя-тремя детьми! И я однолюб...

**Подорожник.** И что хочешь от меня?

**Арамов.** Стать посаженным отцом на свадьбе. И добиться согласия от командира полка! Мы за границей, много проблем с регистрацией: консульство, штампы в паспорт, свидетельство о регистрации…

**Подорожник.** Лейтенант, но ты всё-таки подумай! Ведь Танюша тебя старше!

**Арамов.** Всего на четыре года. Зато, какая красавица!

**Подорожник** *( с удивлением).* Красавица? Ну, если ты про сиськи - это да... На вкус и цвет…И все же, я настаиваю, подумай!

**Арамов.** Сейчас, подумаю ещё минуту (*думает секунды).* Не передумал – женюсь. Тем более водка, коньяк и продукты к свадьбе уже закуплены!

**Ростовцев** *( в зал).* Была довольно весёлая и в то же время грустная свадьба, ведь накануне в рейде подорвался миномётчик Саня Коровин с которым мы приехали в полк. А в день свадьбы погиб сапёр Шепилов и водитель – везли на «Урале» со складов мины и подорвались. *(Комната, накрытый стол, слышится серия взрывов. Офицеры вскакивают, убегают, несут тело погибшего)*

**Ростовцев** *(в зал).* А потом все же была свадьба и застолье. С воплями «горько», с тостами, пожеланиями, со скромными символическими подарками. С песнями.

*(За столом женщины, Подорожник, Арамов, Кавун, Сбитнев, Митрашу, Острогин, Грошиков, Ветишин)*

**Подорожник** (*подкручивает большущие усы, поднимает стакан, произносит тост).* За молодую интернациональную таджикско-украинскую семью! За детей! И за наше возвращение домой - живыми!

**Кавун** *(шутит).* Любопытно, какая нация будет у детей? Укротаджик? Таджикукр?

**Подорожник** *(сурово).* Нация у деток будет советская! Мы все советские люди!

**Митрашу.** А жить будете где? В какой республике?

**Арамов.** Сначала по гарнизонам помотаемся, как положено офицеру! А потом… как получится, как карта ляжет! И вообще, мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз!

**Грошиков**  (*поёт песни под гитару). Мой адрес не дом и не улица…*

**Подорожник.** Хлопцы: третий тост! За Шипилова... Замечательный был офицер!

*Все выпивают, молча и стоя.*

**Катька-пулеметчица** *(с обидой и завистью). П*очему кому-то везёт, а мне нет? Почему других девчат замуж берут, а со мной только пошалить… Кобели проклятые!

 **Подорожник.** На спину сразу не падай... У тебя, Катька, ноги сами собой мгновенно раздвигаются… Ты для порядка хоть поломайся, цену набей...

**Катька.** Я бесценна! Мне уже домой на днях уезжать, а я так и не завела мужика стоящего. Мальчишки, вы бы мне хоть гранаты и патроны из комнаты вынести помогли! Два ящика лежит! Сколько упрашиваю...

**Кавун.** Откуда они у тебя?

**Катька.** Когда обстрелы гарнизона усилились – стало страшно. Полк уходил в рейд – попросила разведчиков пару гранат, так они два ящика приволокли...

**Подорожник.** Ну, Катюха ты сильна! То ты, триппер на право, налево даришь, то гранаты раздаёшь!

**Катька.** Так кто ко мне за гранатами?

**Грошиков.** Я готов! Катька, я готов на все и на триппер! И гранаты унесу…

**Митрашу.** Серега! А давай, сыграй нашу, дивизионную, Баграмскую!

**Грошиков** *(вновь под гитару).*

«Мы выходим на рассвете, на Баграмом дует ветер…»

*Снова раздаются тосты за молодых. Опьяневший*

 ***Мелещенко*** *поет вместе в Татьяной украинские песни:*

«Несе Галю воду, коромысло гнется…»

**Грошиков** (*обнимает Катьку).* Катюха, я нынче купил две пачки тайваньских «противогазов»! Пойдём, посмотрим, какой системы твои гранаты... Два ящика гранат – явно потянут на два-три раза...

***Сцена шестая***

*Декорация горной местности.*

**Ростовцев** (*в зал).*

После нескольких боевых рейдов я чувствовал себя гораздо уверенней. Солдаты уже не косились – признали, и с офицерами сдружился. Понемногу привык к обстановке, освоился. Бытовые условия, конечно, отвратительны, но могло быть и хуже. Больше всего бесило то, что лишний раз помыться невозможно. С боевых вернулись, пыльные, грязные, а в полку воды ни холодной, ни горячей – душевая заработала только утром. Только сел за оформление наградных на бойцов – сирена.

Тревога! По машинам!

Не успели вернуться из Чарикарки – новый рейд на Бамиан. Пошли все кто был здоров, и даже новобрачный. Очередное десантирование в горы вертолётами. Рядом с площадкой возвышалось две горные вершинки – на одной были наши, а через ущелье «духи». «Бородатые» били из безоткатного орудия и гранатомётов. Комбат отвечал из двух АГСов, миномета и пулемётов без остановки. Бой разгорался. Арамов с комбатом оказался в окружении, и третья рота с Мелещенко пыталась к ним прорваться.

**Ростовцев** *( к ротному).* Потери есть?

**Кавун** (*слушает радиостанцию).* Есть: и раненые, и убитые. Эфир словами не передать... Какофония!

**Ростовцев** (*в зал).* Мимо, укреплений роты, не задерживаясь, прошли бойцы из соседнего полка. Старший даже не подошёл и не пообщался. Ну и ладно, дело ваше…

 **Кавун** (*лениво).* Соседи! 181 полк из «Тёплого стана». У комбата на карте видел их дурацкую задачу: одна точка прямо над нами, а остальная рота в пяти километрах и через ущелье. Какой штабной идиот так запланировал? А пока нас не трогают – отдыхаем…

*Кавун, Ростовцев, Томилин пьют чай в укрытии. Жара, задремали. Вдруг послышались дикие вопли. Подбегает солдат.*

**Неизвестный солдат.** Командир! Помогите! Убивают!

*Кавун и Ростовцев высовываются из укрытия и видят сидящего перед «эспээсом» солдата. Боец визжит что-то бессвязное.*

**Кавун** (*сонно).* Ты кто солдат? Чего орешь?

**Неизвестный солдат** (*рыдая).* Я – рядовой Джумаев. Мы недавно мимо вас проходили... Я из пятой роты восемьдесят первого. Спасайте! Там всех убивают!!!

**Ростовцев** (*в зал).* Серое от пыли и залитое потом лицо, было перекошено от ужаса.

**Кавун** *(с недоумением).* Как убивают? Кто? Кого убивают? Стрельбы нет никакой...

**Неизвестный солдат** *(вопит в истерике).* Вам отсюда не слышно, но там за хребтом почти всех наших уже ранили и убили.

**Кавун** *(трясёт бойца за грудки и орет).* Почему ваша связь молчит? Где командир?

**Неизвестный солдат** *(верещит).* Командир убит! Нас окружили! Я прорвался! Помогите, это рядом... Совсем рядом...

**Кавун.** Рота, подъём! Первый и второй взвод – за мной! ГПВ подъём! Третий взвод на позиции – остаётесь наблюдать!

 *На сцене перебежки, переползания, стрельба*

**Ростовцев** (*в зал).* Мы помчались на помощь гибнущим. Ротный 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 – позади груды камней лежал солдат и поливал свинцом, залёгшего впереди по хребту противника. Чуть выше постреливал ещё один боец. «Бородатые» отвечали гораздо более плотным огнём: били с хребта напротив и сверху с нашего склона. Пули с визгом улетали вверх, ударяясь о камни, невозможно было поднять голову. Я осторожно высунулся из-за валуна – страшная картина открылась передо мной: окровавленные солдаты лежали вдоль спуска без признаков жизни. Осторожно подполз к ближайшему телу. 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 её руки, посмотрел в оптический прицел: через ущелье на большом валуне стоял бородатый мятежник, и что-то орал, размахивая над головой автоматом. Душман приплясывал на камне и время от времени стрелял в нашу сторону, казалось, бородач, танцуя, пел местный повстанческий гимн. Плавно нажал на спусковой курок. Бабах! 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 отдачей выстрела, ударил прямо в бровь. Схватившись за глаз, я потихоньку завыл.

**Ветишин** (*подползает и спрашивает встревожено).* Ты ранен?Что случилось?

 **Ростовцев** *(стонет).* У-у! Это мне прицелом без наглазника долбануло! О, зараза! Прямо в глаз... Посмотри, там на выступе валуна стоял «дух»...

 **Ветишин.** Стоял! Теперь под валуном лежит! А к нему на помощь другой бежит. (*лейтенант тщательно прицелившись, стрельнул).* А-а-а! У-у-у! Твою мать, как больно! *(громко закричал, бросил винтовку и тоже схватился ладонями за лицо).*

**Ростовцев** (*превозмогая боль, взглянул в бинокль и расплылся в кривой улыбке).* Ура! Ещё один покойник! К черту эту снайперку – глаза без наглазника вышибем...

**Ветишин** *(трёт разбитую бровь, смеётся).* Точно, ну её! Кому мы одноглазые будем нужны…

**Ростовцев** (*в зал).* Постреливая для острастки, мы осторожно карабкались вверх по хребту. За камнем я наткнулся на раненого. Оттащил в укрытие и пополз дальше мимо трупов. Несколько валяющихся возле эспээса бойцов были живы. Раненые жалобно стонали и матерились. Огонь мятежников усилился, духи буквально взбесились, поняв, что добыча, почти добитая и так легко доставшаяся, уходит из рук – нашей помощи, а тем более такой дружной и эффективной они никак не ожидали. Это был мой первый настоящий бой и сразу такой кошмар! Трупы бойцов валяются вокруг, на расстоянии протянутой руки! Позиция наша не особо удачная – груда камней с одной стороны и возле неё, справа остывало тело солдата, затем лежал я и с другой стороны второе. Дальше за вторым трупом отстреливается сержант? И рядом с ним ещё один боец. Уже три часа как ведём бой. Внезапно желудок включил свой вечный двигатель, заурчал – потребовал топлива.

**Ростовцев** *(задумчиво, вслух).* А ведь я с утра не ел – организм потребовал пищи! Эх, сожрать бы чего, а не то желудочный сок изнутри растворит. Это, наверное, от нервов! Сержант, у тебя есть что-нибудь? Тебя как звать?

**Сержант** *(кричит солдату).* Мишка, ползи к нам, пожрать!

**Ростовцев.**  А сам есть хочешь?

Сержант *(роется в чужих мешках).* Ещё бы, ещё как хочу! С раннего утра ни одной крошки во рту. Надо порыться в мешках ребят, что-нибудь найдётся. Им-то сухпай уже ни к чему…

**Ростовцев.** *(в зал)* Последние слова сержант произнёс с грустью, словно пожалел не только их, но и себя, ведь сам мог лежать на их месте. Но пока ему повезло! А ведь всё могло быть иначе. А как будет дальше? Ведь этот бой для него далеко не последний!

*Сержант раскрывает ближайший мешок, вынимает штук шесть маленьких баночек с мясом, вскрывает и делит на троих.*

Я протёр ложку ароматизированной салфеткой из набора, взял из рук сержанта банку и… поставил на спину солдата. На мёртвое тело.… А больше ставить некуда. Карабод сделал то же самое. Пулемётчик есть не захотел, сказал, что сейчас кусок в горло не полезет – не до того – страшно! Мы приговорили мясные консервы вдвоём, время от времени, посылая очередь за очередью вверх в укрепление на горе и по флангам – ближе нас к «духам» нет никого – мы в авангарде. Стреляли, не видя противника, для острастки, чтоб не думали атаковать. Вдруг я услышал рядом какой-то тихий хрип. Прислушался. Хрип повторился, и ещё, ещё, ещё. Перебравшись через неподвижные тела мёртвых солдат к офицеру, увидел, что его тело содрогалось мелкой дрожью, глаза были закрыты, а рот чуть приоткрыт.

**Ростовцев** (*сержанту).* Фантастика! Ваш офицер ожил?!

**Сержант.** А мы думали, старлей ещё на самой вершине кончился, сюда его волоком тащили, отступая.

**Ростовцев** *(в зал).* Старший лейтенант действительно хрипло дышал, несмотря на это ужасное ранение в голову! Вид его был ужасен: кровь запеклась вокруг входного отверстия во лбу, подсохшие кровавые потёки разметалась по лицу в разные стороны, густой сгусток крови засох в волосах.

**Сержант** (*кричит солдатам).* Эй, парни, офицер жив!

**Ростовцев.** Передать информацию по цепочке командиру роты... Надо выносить старлея!

 *На склон выбирается Кавун, смотрит на раненого и выдаёт серию витиеватых матов.*

 **Кавун.** Проклятье! Минут через десять прилетит вертушка и раненых забёрет. Пятерых мы вытащили на площадку. Этого можем не успеть! Как его нести под обстрелом? Волоком нельзя – голову повредим – пуля может в мозгу сдвинуться. Ветишин и Ростовцев! Приказываю! Взять этих двух бойцов и двух наших пулемётчиков и открыть по высотам бешеный огонь! Давите на психику «духам»! Бросаете гранаты, а потом из гранатомёта долбаните по вершине. Короче говоря – изображай лобовую атаку. Громко кричите «ура», материтесь, вопите, что есть мочи. Сейчас начнёт темнеть, и дождь помаленьку накрапывает, они не заметят, как мы унесем раненого. Психической атакой собьём «духов» с толку. Возможно, духи психанут и отойдут – они своё дело уже сделали – крепко нас укусили! Если не успеем оттащить вниз и загрузить раненого старлея, то сегодня вертушек больше не будет. Минут через двадцать солнце зайдёт – конец полётам.

 *Атака. Ура! Ура! Ура!!! Выстрелы. Ура! Ура! Ура!!! На четвереньках, пригибаясь и беспрестанно стреляя, солдаты продвигаются вперед к вершине. Ответный огонь прекращается.*

 **Ростовцев** *(в зал).* Доползли на четвереньках до вершины, а там уже никого. Только разбросаны бинты, камни залиты кровью, патроны, пустые упаковки лекарств, стреляные гильзы. Духи ушли! Сквозь пелену дождя, в мутном мареве проглядываются смутные силуэты и слышен топот ног убегающих врагов.

 *Офицеры и солдаты громко орут, в ярости, Ростовцев выхватывает пулемёт у солдата и с криком «а-а-а» расстреливает ленту вниз в ущелье, выпускает ракету в воздух, чтобы вертолётчики случайно, по ошибке, не накрыли огнём.*

Вертолёты улетели, а солдаты, меняя друг друга, всю ночь укрывали палаткой раненого в голову старшего лейтенанта от дождя. Вчерашний бой стоял перед глазами, и я его мысленно прокручивал снова и снова. Как в старом черно-белом кино. Наши убитые, подстреленные душманы, раненый офицер, кровь, пули, взрывы, едкий страх перед надвигающейся со всех сторон, смертью. Фильм длинный – четыре часа непрерывной перестрелки. Война перестала быть прогулкой, альпинизмом, туризмом, приключением – она стала жестокой реальностью. Война и смерть коснулись меня, но лишь чуть дотронулись, и обдали своим смердящим, трупным дыханием…

Утром батальон перебросили на вертолётах через ущелье, и комбат поставил новые задачи. Подорожник был строг и заботлив. Матом не ругался, был ласков.

**Подорожник**. Милый Ваня, не будешь ли так любезен, вместе со своими героическими орлами сходить во-о-он туда, на высоту три тысячи четыреста? Успехов тебе в ратном труде. И помни, что вы коммунисты и комсомольцы. А если серьёзно, то командование сплошь мерзавцы! Кэп (комполка) тоже в бешенстве, но ведь даже не он решает. Слово за армейскими штабистами – армейская операция! А крайними будем мы. В полку много потерь. Убит минометчик, в третьей роте четверо ранено…

**Ростовцев** *(в зал).* И вот, через три часа торопливого хода-полубега почти до смертельного изнеможении, с кровавыми плевками и соплями, с обильным орошением солёным потом песка и камней, хриплого дыхания, вони – рота под вершиной. Осталось ещё чуть-чуть, последнее усилие и мы на задаче. Острогин со взводом пошёл вперёд – дозор.

**Кавун** *(громко).* Последний короткий привал перед финишным подъёмом! Перекурить и прочие прелести жизни…

**Ростовцев** *(в зал).* Внезапно наверху началась ураганная стрельба, и разговор прервался на полуслове. Шквал выстрелов слышался там, куда поднялся первый взвод.

 **Кавун** *(орет по связи).* Серега, Острогин! Что у вас там творится?

*Голос* **Острогина** *(тот вопит).* Духи! Обходят со всех сторон! Мы на пятачке засели в камнях. Обложили, нас твари со всех сторон. Спасайте! Быстрее!

**Кавун** *(орет).* Ну, вот и нам хана! Приплыли! Взялись «Черные аисты» за нас! Замполит – вперёд! Все бегом в гору!

 **Ростовцев** *(громко в зал).* Я сбросил мешок – мешает, бежать с ним тяжело. На середине горной дистанции меня обогнал худющий солдат – Ларионов. Впереди грохнул короткий выстрел. Солдат оглянулся и громко заорал.

**Голос солдата.** Я его завалил, я его грохнул! (*ликуя).* Здоровенного духа! Он за валуном валяется! Выскочил, гад, прямо на меня, а я первым успел выстрелить. Это их главарь, он командовал всей бандой.

**Ростовцев** *(в зал).* Я осторожно выглянул из-за груды камней – за валуном валялся крупный бородач в униформе и жутко хрипел. Потеряв командира, остальные мятежники растерялись и залегли за валунами. Пули защёлкали вокруг нас и рикошетами от камней с визгом разлетались в стороны.

**Кавун** *(выползает запыхавшийся ротный, подгонявший нескольких бойцов).* Никифор, что тут? Доложи обстановку!

 **Ростовцев**. Ларионов главаря «духов» завалил, я его добил! Остальные укрываются за валунами!

 **Кавун.** Молодец, замполит, успели! Теперь удержимся! Бери двух бойцов, пулемёт и ползи выше к Сереге! Если его собьют с высотки, перебьют и нас! И тогда будет как вчера с соседями! Понял?

**Ростовцев** *(в зал).* Пули защёлкали вокруг нас и рикошетами от камней с визгом разлетались в стороны. Сил оставалось все меньше, а надо ползти, хотя ноги почти как ватные и лёгкая дрожь в руках. До укрытия, где засел Острогин, было метров тридцать и приходилось громко орать, слегка высовываясь. Это общение нас подбадривало. А вот плотно свистящие над головой пули настроение ухудшали. Несмотря на дрожь, я снял бушлат и прополз по камням и колючей траве немного вперёд – бушлат сковывал движения и в бушлате я был заметен. А теперь попробуйте меня заметить в сером горном костюме!

**Ростовцев** *(оглянулся и прикрикнул на солдат).* Эй! Бойцы! Дубино, Томилин, Ларионов, Зиёев! Держаться, не отступать, не бежать! Всем огонь, огонь!..

**Ростовцев** (*в зал).* По нам несколько раз выстрелили из гранатомётов и «безоткатки». Одна из гранат прошла чуть выше над головами, другие взорвались в камнях, не долетев и не причинив ущерба. Не попали, мерзавцы! Это хорошо! Вдруг с вершины, метрах в двухстах от нас, кто-то заговорил в мегафон.

 *Крики: «Шурави»! Сдавайтесь! Не тронем. Сдавайтесь, а то все будете мертвый! Совсем-совсем мертвый! Сдаетесь – будете живой! Командир, сдавайся! Не тронем! Выходи! Мусулман, стреляй русский офисер!*

**Острогин** (орет в ответ). Иди сюда сам, попробуй, возьми в плен! Давай, друг, скорей!

**Ростовцев.** *(в зал)* Этот ад продолжался, уже черт знает, сколько времени. Голова гудела от грохота и рот и нос заполнило пороховой гарью. Артиллерия помочь не могла, рота находилась слишком далеко и высоко. Наконец в небе появился «Крокодил», вертолёт огневой поддержки «МИ-24». «Духи» по нему сделали пуск из ПЗРК и вертолёт улетел прочь. Типа топливо кончилось... Мы остались совсем одни... Накрапывало все сильнее и сильнее, но, несмотря на начавшийся дождь, нам было жарко. Моё тело горело от возбуждения, бой захватил – страх пропал. Горный костюм промок насквозь. Я что-то кричал, командовал бойцам, подбадривал, куда-то стрелял, переползал, швырял гранаты, вновь орал и стрелял. Потом мы начали экономить боеприпасы.

**Острогин** *(валится рядом с нашей цепью, громко ругается).* Почему не атакуете духов?

**Ростовцев.** А ты, какого хрена сюда отступил?

**Острогин.** Патроны кончились! Когда вы объявились, я обрадовался – ура, спасены! Да и «бородатые» чуть отползли и приуныли. Кричим, переговариваемся, а как твоя огневая поддержка стихла, «духи» во весь рост пошли в атаку – не таясь! Им же трупы и раненых вытащить надо. В одного верзилу я весь магазин выпустил, а он орет, идёт и не падает! Стреляю, а он, скотина, не валится! Обкуреный? Уколотый? Боли не чувствует или заговорённый? Патроны закончились – вот мы и дали деру. Точнее – отступили.

**Ростовцев.** Много мы их перебили?

**Острогин**. Да черт знает! Они идут как лавина – человек тридцать.

 *Подползает между камнями ротный.*

**Кавун.** Патроны вот-вот кончатся. АГС уже все гранаты расстрелял, в «Утесе» последние пол ленты. Минут через двадцать стрелять будет просто нечем. Снежная пелена нас сейчас прикрывает, и «духи» толком ничего не видят. Я принёс последний мешочек патронов, быстрее заряжайте магазины, сейчас пойдёте в атаку!

**Ростовцев.** Ваня, опять как вчера – в психическую?

**Кавун.** Верно! Иного выхода нет! Надо сбить душманов с плато и вернуть эспээс, где Сергей, два часа сидел. Необходимо сбросить мерзавцев вниз и тогда артиллерия сможет точнее бить, по кишлаку.

**Острогин.** Ну что, Никифор? Рискнем? Давай, вдохновляй солдат…

**Ростовцев** (*командует).* Бойцы, у кого есть штык-нож или лопатки – взять! Возможно, будет рукопашная…

Ростовцев *(в зал).* Штурмовая группа растянулась в линию, и мы проползли метров десять. «Духи» монотонно вели ленивый огонь, видно тоже экономили патроны.

 *Раздаются крики: Ура! Вперёд! В атаку! Гады, сволочи, скоты!*

**Ростовцев** (*в зал).* Пулемётчик встал в полный рост и выпустил длинную очередь, а затем, что-то выкрикивая на таджикском, пошёл вперёд, не переставая стрелять. Мы с Сергеем, что есть сил, швырнули по гранате в духовское укрытие и, подгоняя солдат, бросились вперёд к укреплению. В несколько прыжков одолели ровный участок на плато, не переставая стрелять, и добрались до гряды камней. «Сейчас будет схватка!» – стучала и вертелась в мозгу единственная связная мысль. Рукопашная! Какой ужас! Сейчас предстоит зарубить или заколоть человека! В этот момент заколол бы и зарубил любого попавшего на пути. Если меня самого не зарежут или не застрелят… Вот сейчас получим очереди в упор и все тут ляжем. Но что это? Из камней огнём не отвечают, СПС молчит, слышен шум осыпающихся камней в ущелье.

**Острогин** *(кричит).* Они бегут! Не выдержали!

*Вся рота кричит в восторге «ура».*

**Ростовцев** *(в зал).* На ночь мы укрылись с командиром роты в его спальнике, свой мешок в пурге я так и не нашёл. Половина вещей роты осталась на склоне, и сейчас под снегом отыскать их было невозможно. Как же быстро поменялось погода! На смену жаре пришла пытка стужей. Дожить бы до рассвета! Всю ночь офицеры по очереди бродили по высоте, будили солдат, трясли, толкали – не спать, не спать! Сон на морозе – это практически неминуемая смерть, или сильное обморожение. Ужасная метель продолжалась всю долгую ночь, и эта ночь казалось бесконечной. Утром появилось солнышко, пригрело и мы словно очутились на альпийском курорте.

**Ростовцев** (*задумчиво).* Иван, какая-то у нас бессмысленная война: вроде бы все против нас и не поймёшь на самом деле, где друзья, где враги...

**Кавун** (затягиваясь сигареткой). Закуришь?

**Ростовцев.** Я же не курю... Но коньяка бы хряпнул для сугреву...

**Кавун.** Ещё не созрел на сигаретку? Ну-ну... Помнишь кино: Восток дело тонкое! Думать надо было хорошенько, прежде чем начинать войну и оказывать эту нашу «интернациональную помощь»! Сам об этом не раз задумывался. Правительство контролирует лишь над несколькими процентами территории страны, да и то, лишь там, где находятся военные городки, посты и заставы. В официальной пропаганде, которую толкаем на политзанятиях, говорится: если бы мы в Афганистан не вошли, то в Афган вторглись бы американцы. Это вряд ли! А если бы и вошли, то по горам вместо меня ползали бы Биллы и Джоны. Хотя им Вьетнама по самые гланды хватило. Вероятно, Брежневу и компании захотелось расширить лагерь социализма.

**Ростовцев.** Аполитично рассуждаешь...

**Кавун.** Реалистично! Вождям захотелось экзотического социализма, в условиях средневековья. Есть же социализм в Туркмении и Таджикистане. Руководители решили видимо, почему бы не построить социализм ещё в одной азиатской стране? А то, как же так получается: Ленин, Сталин, Хрущев наш лагерь расширяли, а при товарище Брежневе – все по-прежнему?

 **Ростовцев.** Нынче генсеки мрут один за другим – ветшает руководство страны.

**Кавун.** Вот-вот! А что делать с этой войной – никто не решил. Не до того, не успевали. Пришёл к власти, опубликовал мемуары и умер. Да и наша военная верхушка эту войну легко не отдаст: должности, звания, награды. Героев-генералов уже не один десяток! Рисовать стрелки на карте в тиши уютного кабинета – не в атаки ходить и под бомбёжкой трястись. Небольшая война – самое выгодное дело для высокого командования: появляется уважение со стороны руководства страны, мол, недаром хлеб едят и деньги получают! И военный бюджет растёт... В общем, за непонятные, придуманные высокие идеи, отдуваются солдаты и младшие офицеры...

***Сцена седьмая***

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

**Ростовцев** *(в зал).* Жизнь продолжалась. За предыдущий бой отличившиеся офицеры, солдаты и сержанты были представлены к орденам и медалям. А в батальоне опять случилась любовная история, а как же без неё – влюбился молодой лейтенант Ветишин. Сережка отправился на первое свидание, и меня захватил за компанию – стеснительный и скромный. В гости собирались идти втроём, но в последний момент Серж Острогин попал в наряд, поэтому пить чай пошли мы с Ветишиным, но с конфетами и коньяком, купленными загодя Сержем…

*Женский модуль. Комната. Полумрак. В комнате молодая девушка Жанна и «старуха» Валентина библиотекарь и ворожея. Жанна накрывает на стол.*

**Валентина** *(радушно)* Смелее, вы же офицеры. Как не родные скребётесь, да топчитесь за порогом. Поди, ведь уже взрослые мальчики!

**Ростовцев** *(в зал).* Тогда Валентина казалась мне старухой, полковой библиотекарше всего-то под сорок или чуть за сорок, а тогда… Я в свои двадцать четыре столько бы не выпил! Даже хорошего армянского коньяка…

 *Офицеры ставят на стол бутылку коньяка, выкладывают консервы, конфеты.*

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

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

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

**Валентина** *(осуждающе).* Скептик значит? Фома не верующий... 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 – у тебя длинная линия жизни. Жить будешь очень долго, все будет очень хорошо.

 **Ростовцев** *(с надеждой).* Магия говорит, что с войны вернусь живым?

**Валентина** *(задумчиво).* Судя по всему – да... Одно меня беспокоит – есть малюсенькая прерывистая чёрточка на линии жизни. Если в молодости избежишь смерти – жить будешь до девяноста семи или девяноста восьми лет!

**Ростовцев.** Точно избегу гибели в Афгане?

**Валентина.** Точно! Вижу угрозу жизни – после войны. Тут тебя даже не зацепит, не будет и царапины. Постарайся выжить после войны…

**Ростовцев** *(в зал).* В комнате стоял полумрак, на столе горела свеча, и все было очень таинственно, чарующе, завораживающе и впечатляюще. Жанна хихикала и явно посмеивались над нами.

**Валентина.** *(насмешливо)* А говорил гадание антинаучно...

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

**Валентина.** Если скажу сто – не поверишь. Круглые цифры называть в ворожбе – это ложь. А девяносто с лишним лет – это я тебе гарантирую. Главное, береги здоровье в молодости, сразу после войны... Верь гаданию – это обязательное условие! Я лишь наполовину хохлушка, а наполовину – настоящая цыганка. Все секреты и таинства мне известны...

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

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

Ростовцев *(в зал).* Даже в полумраке было заметно, как лейтенант стал резко бледнеть, и руки задрожали.

**Валентина**. Сережа, не дрожи! Тебя не убьют, успокойся. Но линия жизни у тебя не очень длинная. Не всем везёт быть долгожителем. Но и тебя в Афганистане не убьют! Только ранят…

**Ветишин** *(кричит).* Ты, наверное, всем говоришь, не убьют, а ребят все убивают!

**Валентина.** Никогда не вру и не обещаю лишнего, иначе сама пострадаю от потусторонних сил… *Гадалка тяжело* *вздохает.*

 А мои карты обещают вам обоим успех, удачу, карьеру, звания. И оба вернётесь домой! Бывали здесь и 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 начштаба Герой?

**Валентина** *(с ухмылкой).* Начальники сюда не заявлялись – сама к ним ходила. По пьянке как-то вызвали, и 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 лошадинной дозы спирта. Но обошлось! И как видите, живы по прежнему...

 *Валентина рассказывает завораживающим голосом, тем временем раскладывает, тасует карты. Отложила карты, осмотрела 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 времени много – всё сделать успею!

**Валентина.** А ты Серёжка будет женат один раз и то неудачно. Без любви... Ну, вот собственно и все. Пьём чай, а больше мне сказать вам нечего…

*Завершила гадание. Выпивает чай, следом по стакану коньяка.* *Офицеры отходят в сторону.*

**Ветишин.** Никифор, я уединюсь с Жанной! Твои планы?

**Ростовцев.** Предлагаешь мне замутить со старушкой колдуньей, пойти в библиотеку! Нет, спасибо! Я 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…»

***Сцена восьмая***

*Декорация – казармы.*

**Ростовцев** *(в зал).*

Прошло полгода войны, роту покинули старожилы: Грошикова назначили командиром роты во второй батальон, а заменившемуся в Союз капитану Кавуну нашли в батальоне – старший лейтенант Владимир Сбитнев – мы с ним прибыли в полк день в день и вместе сидели за торжественным столом. Я уже поучаствовал в десяти боевых операциях и был представлен к медали, а потом и ордену. Правда, наградной на медаль комбат, увы, порвал, из-за моего разгильдяйства. Тем временем в гарнизоне намечалось мероприятие, гораздо важнее, чем война: дивизионная партийная конференция – перевыборы партийной комиссии. Вскоре в полку появился холеный майор: породистый, мордатый, холёный, высокий, тщательно выбритый – столичный хлыщ. Столичный претендент на полковничью должность секретаря партийной комиссии. Если, конечно изберут коммунисты. А кого у нас в Стране Советской не выбирают, если кандидатуру предлагают и рекомендуют сверху? *Слышно за сценой, как майор орет и всем указывает.*

**Ростовцев** *(в зал).* Начались репетиции: тренировка выступающих в прениях по докладу, написание плакатов для клуба, и размещение походного магазина – большой лагерная палатки, в которой столы для продажи дефицитов и мини-кафе. Именно эту задачу на меня и повесили: возле клуба сгрузили совсем новенькую огромную палатку, отбеливатель, столы, стулья, и командир дивизии, седой генерал, лично указал место, где я должен её установить, в какую сторону будет вход.

***За сценой слышен хриплый голос командира:*** «Действуй, сынок!»

**Ростовцев** *(в зал):*

И вот, несмотря на отсутствие опыта в установке огромных палаток, помучавшись, я всё-таки её поднял, собрал, выровнял, развесил отбеливатель-утеплитель и плакаты, столы, установил стеллажи. Чувствовал, себя абсолютно счастливым – боялся, что не получится. Сделав дело, мы с бойцами дремали в полумраке.

*Полог палатки распахивается, врывается холёный майор.* **Ромашица** (*громко визжит).* Кто старший? Почему ни кто не докладывает?

**Ростовцев** *( в зал).* Палатка наполнилась запахом приятного одеколона, майор был начищен, отутюжен, тщательно выбрит*.*

*Солдаты проснулись и принялись ползать по полу – создавать видимость работы, расправляя швы на отбеливателе-утеплителе*.

(*Ростовцев* *устало, нехотя поднимается, чуть лениво говорит):*

…Я… старший…

**Ромашица** *(орет).* Почему магазин стоит здесь, а не там? *(майор машет рукой в неопределённом направлении).* Почему дорожки не посыпаны песком? Вход необходимо развернуть в сторону штаба полка! Быстро действовать! На устранение – сорок минут!

**Дубино.** Ни х... себе задачка!

**Ростовцев** *(рявкает).* Дубино, заткни пасть!

**Ромашица** (*возмущается).* Почему хамите и оскорбляете сержанта?

**Ростовцев** (ухмыляясь). Дубино – это у сержанта фамилия такая…

**Ромашица** *(визжит).* Смеяться надо мной! Издеваться? Пытаетесь дискредитировать партийное руководство?

**Ростовцев** (*недоумевая).* Какое руководство? Никто и не думал издеваться. Просто мы все устали, две недели почти без сна, и это пришли после боевых…

**Ромашица** (*сурово).* Живее выполнять приказ, лейтенант!

**Ростовцев.** Я ваш приказ выполнять не буду. Во-первых, я не знаю, кто вы такой, майоров тут ходит много и даже полковников, и все командуют, во-вторых, сам генерал командир дивизии, лично указал: и как именно ставить, и где ставить!

**Ромашица** (*мстительно).* Ах, не будешь выполнять приказ?! Не знаешь, кто я?! Да я майор Ромашица – секретарь партийной комиссии дивизии! Это я руковожу этим мероприятием! *Майор орет и топает ногами.*

Ростовцев (*с ухмылкой).* Ну, вы ещё не секретарь парткомиссии. Мы вас ещё не избрали…

 **Ромашица***(визжит и брызгает слюной).* Да я тебя в порошок сотру! Ты кто по должности, лейтенант? Взводный?

**Ростовцев.** Зам. командира первой мотострелковой роты по политчасти…

**Ромашица.** Ах, даже так! Демагог! Скоро ты у меня взводным станешь... Выполнять приказ! Даю сорок минут. И объявляю строгий выговор за хамство!

**Ростовцев** (*с наглой ухмылкой*). Есть, строгий выговор… только не понял, за что и от кого…

**Ромашица** *(визжит).* Лейтенант, молчать!!!

 *Лицо майора багровеет, глаза выпучены. Повернувшись на высоких точёных каблуках хромовых сапожек, он выскакивает из палатки.*

**Ростовцев** (*лениво*). Бойцы, отдыхать! Принёс чёрт на мою шею неприятности. И откуда взялся этакий негодяй? Тут война, люди гибнут сотнями, а этакая сволочь сидит в штабе и изводит всех, да ещё орденов нахватает. Майор на полковничьей должности! Сейчас присвоят звание подполковника, а под замену, поди, станет досрочно полковником!..

**Дубино.** Товарищ лейтенант, переставлять палатку будем але ни?

**Ростовцев** (решительно). Не будем! Спи…

**Дубино.** Вздует он вас...

*Слышен голос за кулисами: лейтенанта Ростовцева в штаб полка!*

*На краю сцены, за печатной машинкой машинистка Жанна:*

 **Жанна.** Лейтенант, ты что такое криминальное натворил? Осталось лишь под трибунал отдать! Прибежал новый секретарь партийной комиссии – словно с цепи сорвался! С порога заорал, затопал ногами, служебную карточку твою потребовал. А она до сих пор не пришла с предыдущего места службы. Велел завести новую. Начальник строевой части завёл новую карточку, и тот вписал: «За попытку срыва отчетно-выборной конференции соединения – строгий выговор». Тебе, как замполиту, можно дальше уже не служить… *(девушка громко смеётся)*

**Ростовцев.** А то я подумал, наградной на орден опять вернулся без реализации!

**Жанна.** Да что стряслось, объясни? Клуб поджёг? Аллею героев снёс? В клубе на сцене кучу навалил? Какое политическое преступление совершил?

**Ростовцев.** А почему он хамит? Палатку под магазин не так поставил. Я спорить начал, сказал, что он пока ещё не избран… и на выборах всякое бывает…

 **Жанна** *(смеясь).* Ну, ты шутник! В армии «всякое» не бывает! Другого, вместо рекомендованного изберут что ли? Мы в Америке живём? Выборы... Результат твоей шутки начштаба положил к остальным служебным карточкам, и обещал офицеров полка ознакомить: чтоб народ повеселится. *Ростовцев возвращается в палатку. Раздаются голоса командира полка, генерала и Ромашицы.*

**Ростовцев** (*вытягиваясь в струнку).* Товарищ генерал, разрешите доложить… *Громко топает по сцене, чеканя шаг, к невидимому начальству:*  Товарищ, генерал-майор!

 ***Голос генерала****:* Вольно, лейтенант. А, вот, тут все хорошо! Дорожку только песочком посыпать и добавить пару столов. Идёмте дальше!

 **Грицына** (*звонким* *полушепотом).* Что у тебя произошло?

 **Ростовцев.** Константин Николаевич, ничего не произошло…

**Грицына.** Говорят, ты скандалил с секретарем партийной комиссии…

  **Ростовцев.** Я скандалил? С каким секретарем? Мы его ещё не избрали, майор какой-то из дивизии, по фамилии Ромашица, докопался…

 **Грицына**. Ромашица это и есть новый секретарь парткомиссии!

**Ростовцев.** Он мне, то же самое говорил, но я-то знаю, что он врет! Мы за него ещё не голосовали. Была альтернатива – я бы голосовал против.

*Грицына, протестующее, испуганно машет руками.*

**Сбитнев** *(бубнит).* Никифор, ощущение, что мы в дурдоме. Рядом, в пятидесяти метрах находится полковой магазин-военторг – зачем снимать с хранения палатку и портить?

**Ростовцев.** Владимир, по словам начальника политотдела – это событие чрезвычайной политической значимости, и выходит, ты демагог и политически близорукий элемент! Приедут на фронт москвичи, магазин в палатке, для придания военно-полевого быта...

 **Сбитнев** *(устало).* Да ладно тебе, не ори, не на партсобрании. Бойцы не отдыхали после рейда ни дня – с ног валятся! Достали партийно-политические деятели.

**Ростовцев** *(предостерегающе).* Вольдемар, не болтай! Если кто-то заложит, то с такими мыслями, ты в партию не вступишь, и на роте не утвердят!

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

**Ростовцев**. Не я! Но, увы, желающих стучать в нашей стране и без меня много...

**Сбитнев.** Замечательно! Будем надеяться, у этих стен пока ещё нет ушей…

**Ростовцев** *(в зал).* К счастью, выступать на конференции мне не доверили, но велели подготовить умного сержанта с обязанностью, менять стаканы со свежим чаем на трибуне. Подстричь, одеть в новое обмундирование, чтобы был «с умным, нормальным славянским лицом, коммунист».

 *Представляет замполиту для осмотра Степана Томилина.*

 **Грицына.** Хорош! Какой бравый сержант! Но почему без наград?

 **Томилин.** А у мэнэ, их нема.

 **Грицына**. Сержант, а ты к наградам представлен?

 **Томилин.** А як же! К двум медалям. Но тильки пока ничого нэ пришло… Награды по полгода ждём...

**Грицына.** Получишь, позже, обязательно. Товарищ лейтенант, возьмите в роте чью-нибудь медаль – пусть выходит с наградой. Так он будет представительнее.

**Ростовцев** (*в зал).* На сцене разместился президиум во главе с адмиралом из Москвы и командармом. Полились официальные речи. Нас отправили за кулисы, откуда Степану предстояло выносить стакан с чаем, а мне заваривать кипяток, кидать сахарок и кусочек лимона. Но у Томилина все пошло так, как предполагалось – Степан вдруг занервничал. Трясущейся рукой он крепко хватал стакан и ступал к трибуне на цыпочках с напряжённым каменным лицом, двигался – словно робот.

 *По сцене ходит Степан Томилин с блестящей медалью на груди, с напряженным лицом, со стаканом в вытянутой, дрожащей руке.* *В первый раз в зале раздалось несколько смешков. Во второй - количество смеющихся увеличилось, в третий – их стало ещё больше.*

Коммунисты больше не слушал сухой и скучный доклад – ждали выхода Степана. Замполит сообразил: что-то происходит не так, и выскочил за кулисы во время очередного прохода на «бис».

 **Грицына.** Негодяй, ты что творишь? Зачем с каменной рожей ходишь по сцене?! У тебя вид, будто вот-вот лопнешь от напряжения! Ну чего ты двигаешься как ходячий памятник! Зал над тобой смеётся. Спокойно расслабься, улыбнись. Понял?

 **Томилин** *(обречённо).* Усэ поняв…

**Ростовцев** (*уныло обращаясь к залу).* А я тоже понял – мы пропали. В четвёртый раз, выходя на сцену, Стёпа напряжённо оскалил в сторону залу вымученную улыбку. *Стёпа оскаливается в сторону зала, слышен смех*. В клубе многие откровенно и громко заржали. Начальник политотдела раздражённо замахал руками на Степана: уйди, уйди… Даже старый адмирал в президиуме проснулся.

**Грицына** *(врывается за кулисы).* Марш отсюда! Оба!!! Чтоб я больше этого идиота не видел! Шуты гороховые!!!

**Ростовцев** *(смеясь).* Степа, ну ты болван... Робот не доделанный, украинской сборки...

**Томилин** *(ругаясь).* А шо онэ уси на мэнэ уставились, як на больного?

*Выходят из клуба – раздаются взрывы и видны клубы дыма.*

**Ростовцев** *(в зал).* Для обеспечения безопасности московского начальства, вдоль дороги, прямо в минных полях, разместили танки и БМП. Блокпосты поставили больше для солидности – показать начальству заботу. Один из механиков захотел до ветра, и вместо того чтобы «свои дела» сделать прямо с машины, спрыгнул на землю. На беду, ногой попал на противопехотную мину: взрывом ногу оторвало, а тело отбросило в сторону, где он головой задел вторую. Подогнали танк, сапёр зацепил труп «кошкой» и вытащил труп. Разведчика кое-как собрали, за исключением головы. Без неё и отправили в «цинке» домой. Зачем спрыгнул? Возможно, парень застеснялся: недалеко кишлак – ханумки-женщины бродят, а позади торговая база – наши тётки живут. Адмирал даже и не узнал, в какую цену обошлась его охрана. Ромашицу благополучно избрали секретарём партийной комиссии, впоследствии, он получил четыре ордена, практически не покидая штаба дивизии, а выговор в моей служебной карточке так остался. И моей военной карьере в Союзе предстояло гореть «синим пламенем» или накрыться «медным тазом»...

***Сцена девятая***

*Декорация горы, кишлак.*

**Ростовцев** *(в зал).* Канун нового года. Батальону поставили задачу: занять господствующие высоты в районе Ниджераба, горы покрыты снегом и льдом, температура ночью порядка минус пятнадцать, и в горах сильнейший ветер. Жуть! До праздника сутки. Совесть есть у командования?

**Сбитнев** *(указывает рукой вверх).* Замполит! Топай с таджиками пулемётчиками на самую макушку – будешь прикрывать роту...

**Ростовцев** *(в зал).* Холод в горах стоял лютый. Ну, какие могут быть здесь банды бородатых? Кто осмелится бродить в горах такую погоду? Чтобы замёрзнуть?! Разбили лагерь, вырыли в снегу лежанки, окружив их камнями, выставили три круглосуточных поста. Мокрый снег, ветер, ни черта не видно. Холодно. Бр-р-р. Весь день пролежали в снегу, глядя в небо, и мёрзли. В небесах – сумрачно, по сторонам – белым бело, а в долине, где широко раскинулся лагерь со штабами, тылами и техникой кипела жизнь: горели костры, всюду движение – внизу гораздо теплее и веселее. Центр Азии, где люди обычно от жары и жажды умирают - мы от холода загибались. Для замерзания ведь существует Сибирь и Крайний Север! Парадокс! К ночи похолодало ещё сильнее, однако тучи ветром разогнало, и небосвод стал огромным и звёздным. Мириады звёзд ещё больше подчёркивали ничтожность и быстротечность существования человека, тем более на войне. К полуночи народ внизу активизировался: костры загорелись ярче, люди-человеки быстрее замельтешили у техники, из долины послышались звуки радио через «колокол» клубной машины, и вдруг…

 *Слышен звук Кремлёвских курантов! К звёздам понеслись трассы пулемётного и автоматного огня, артиллеристы повесили «люстры» – осветительные снаряды и мины. Небо озарилось свечением от ракет. Бойцы кричат: «Ура!», подбрасывают шапки.*

Наступил Новый год! Над Баграмом и Кабулом всё небо в огнях. Мы в горах стрелять закончили быстро, патроны экономили, а вот внизу успокоились не сразу. Я лёг в спальник, продырявил баночку с соком и выпил за наступивший Новый год. Романтика блин...

**Сбитнев.** С новым годом, Никифор!

**Ростовцев.** Спасибо, командор!

*кричит: «Часовой!» Бойцы с постов отвечают:*

1 пост: Я!

2 пост: Я!

3 пост: Я!

Если ответа нет, приходилось превозмогать лень и холод, надевать полусапожки, выбираться из мешка и идти на пост и пинать спящего бойца, рычать в лицо, стучать по башке, натирать снегом сонную и грязную от сажи физиономию, грубо материть. Возвращаться на лежбище ещё противнее: разуваться в снегу, снимать бушлат, застёгивать спальник, пытаться принять удобную позу, чтобы в спину впивалось как можно меньше камней.

 **Сбитнев** *(у радиостанции).*  Вечером рота спускается на броню, идём обратно в Баграмку! Готов?

 **Ростовцев** (*радостно):* Яволь, мон женераль! А то я уже к леднику примёрз!

**Подорожник** (*ругается).* Эй, вы там, наверху, прекратить балаган! Не засорять эфир!

**Ростовцев** *(в зал).* Утром вновь входим со стрельбой в кишлак и возвращаемся на оставленные посты. Осматривая развалины, заметили четверых «духов». Они нас тоже заметили. Немного постреляли друг в друга. Враг бежал, унося раненого – душманы, словно растворились в винограднике. Кровь на тропе тонкой дорожкой уходила в глубокий кяриз. Зачистка кишлака закончилась через неделю. *Сбитнев и Ростовцев по разные стороны сцены у радиостанций.*

**Сбитнев** *(вызывает по радиосвязи).*Эй, сосед! Собирай пожитки! Пробирайтесь к моему посту. Ну что, замполит, не скучно быть взводным вместо Ветишина?

**Ростовцев** *(иронично).* Да нет, командир! Был счастлив, не видеть тебя целую неделю, а также прочие начальственные рожи...

 **Сбитнев.** Что ж, предоставлю тебе возможность не видеть нас ещё какое-то время. Твой взвод во главе роты: двигаемся вдоль канала до шоссе. Пробьёмся на пост, завезём боеприпасы и уходим!

 **Ростовцев** (*придуриваясь).* Приказ понял, мой командир! Мы «р-ррастерзаем и р-рразорвем» бородатых, прорвёмся к заставе. Чего бы нам это не стоило!

 **Сбитнев.** Ну-ну, шути шути юморист! Двигай, рейнджер, посмотрим, как будешь шутить под обстрелом у канала.

 **Ростовцев** *(в зал).* БМП лупили из пушек и пулемётов вправо и влево. «Зелёнка» молчала, но было очень неуютно, и в животе от страха слегка крутило. «Духи» внезапно вышли из-за дувала лоб в лоб на головной дозор. Пулемётчик первым выпустил длинную очередь и завалил пару мятежников. Бойцы залегли за стеной – началась перестрелка. Пули и осколки свистели над головами, но, к счастью, не цепляли никого.

 **Острогин** (*падает рядом в кусты).* Что, жив, курилка? Бородатых вокруг много?

 **Ростовцев** *(стреляет).* А хрен их знает! Головы не поднять, чтоб их пересчитать.

**Острогин** *(ехидно).* Неужели, полит донесение пошлёшь без точных данных?

 **Ростовцев** *(нервно смеясь).* Досадно, что листовки никак не раскидать обманутым дехканам! Контрпропаганда срывается, понимаешь ли! Ну, ничего, на виноградниках развесим. А ну, Серж, подай снаряжённый магазин!

 *Выпускает длинную очередь в стреляющие развалины.*

**Ростовцев** *(в зал).* Внезапно, вокруг начали рваться мины. Миномёты! Фонтаны земли кучно взметнулись вокруг, послышался ужасный свист осколков.

**Ростовцев** (*кричит).* Бойцы, отходим!

**Острогин.** Быстро к броне! Уходим за дувалы, там КП роты.

**Ростовцев** *(в зал).* Мы помчались обратно к броне, и тут же были засыпаны минами. Черт! Дьявол! Солдаты метались по арыкам между виноградниками и заборами. Чудом, что без потерь, отползли к БМП и, скрываясь за броней, отступили.

*Во дворе дома на поваленном бревне сидит Сбитнев и по радиостанции докладывает обстановку.*

**Сбитнев** *(с неизменным окурком в зубах, говорит осуждающе):* Ну что, герои! Бежали от превосходящих сил противника?

**Ростовцев** *(падает рядом и тяжело дыша шутит).* Командир! Мы бились как львы, но шакалов много! Временное отступление, однако, чуть отдышимся и прорвёмся в «Сталинград».

 **Сбитнев.** Сейчас отработает артиллерия, а затем идём на прорыв. Ясно?

**Ростовцев.** Добавь нам двух пулемётчиков для интенсивности огня.

**Сбитнев.** Никифор, для группы прорыва и для тебя лично ничего не жалко! Бери! Шутки в сторону: как артиллерия стихнет, короткими перебежками возвращайтесь на исходные позиции. Удачи...

**Ростовцев** *(в зал).* Едва-едва два взвода выскочили из двора в виноградник, как сразу раздались выстрелы из развалин. Виноградник наполнился пороховой гарью от разорвавшихся мин, свистом пуль и осколков. Мы лежали, уткнувшись лицами в землю – грязь падала сверху на спины. Серия взрывов прозвучала за дувалом, откуда мы только что вышли – послышались вопли. Мина разорвалась метрах в трёх, сержанту разнесло щеку и бок, он рухнул на меня. Кровь хлестала из ран мне на нагрудник, я был весь перепачкан кровью. Я заволок раненого за ворота и положил у тыльной стены. Во дворе хаос: множество солдат корчились от боли, а те, кого не зацепило, перевязывали раненых.

*Двор крепости, ползают солдаты.*

**Ростовцев.** Где ротный? Сбитнев! Володя! *(громко в зал)*

Сквозь пелену дыма увидел, что санинструктор склонился над тяжело раненым ротным. *Сбитнев лежит, привалившись к поваленному бревну – голова в крови – хрипит неразборчивое.*

 Что с ним, Степа?

 **Томилин.** Челюсть разбита осколками и посекло усю руку. Будэ житы. Не страшно, но лицо може трошки измэниться.

 **Ростовцев** *(склонившись).* Вовка, как ты? Сбитень, держись!

**Сбитнев.** Дай сигаретку…, хр-хр… закурить хочу…

**Ростовцев.** Я ж не курю...

**Сбитнев** *(хрипит).* Э-эх! Так найди! Хр-р… Все у тебя не как у людей… Не куришь, не пьёшь, наверное…ххх-ррр, и баб не любишь… хх-ррр…

**Ростовцев** *(орет):* Санинструктор, сигарету ротному!

**Томилин** *(перевязывая солдата).* Та я ведь ж не курю! Мэнэ не до сигарет – вон скильки раненых…

**Ростовцев.** Дубино, сигарету ротному! Вечно у тебя, Томилин, не как у людей!..

*Сержант Дубино суёт сигарету в окровавленный рот Сбитнева, поджигает. Ротный манит рукой Ростовцева, чтоб он наклонился.*

**Сбитнев** *(хрипит в ухо, кашляя кровью).* Надо прорываться. Как хочешь, но бородатых необходимо отбросить...

**Ростовцев** *(выдёргивает окурок из зубов ротного).* Вовка, похоже, с сегодняшнего дня курить ты уже бросил. Без зубов вообще курить неудобно. Ну, у тебя и рожа! Теперь тебе будет очень удобно свистеть.

**Сбитнев.** Сволочь, мне больно, а ты смеёшься, опять издеваешься...

**Ростовцев.** Не смеюсь – сочувствую. Подбадриваю…

**Сбитнев.** Когда тебе яйца оторвут, я тоже посочувствую, что теперь сможешь легко плясать и танцевать.

**Ростовцев.** В училище у меня был приятель, а у него на одной руке полмизинца - очень удобно коротким пальчиком в носу ковырять. В беззубости есть плюсы: быстрая чистка зубов.

**Сбитнев** (*шипит разбитым ртом).* Уйди с глаз моих – юморист. Только вперёд! Под пули, марш! Может, тебе тоже скоро будет больно, и чего-нибудь будет не хватать. Никифор, надо вырваться из этой ловушки!

 *Ростовцев гладит ротного по голове, выбирает камушки. Сбитнев и Ростовцев крепко жмут друг другу руки.* *Сбитнев откидывается к бревну и закрывает глаза.*

**Ростовцев.** Томилин, всем вколи промидол – не жмись! Быстрее перевязывай!(*в зал).* Рота короткими перебежками достигла вражеских позиций. Духи ушли и трупов не оставили – только следы кровь и бинты.

*Слышится лязг техники: танки и БМП, пушки стреляют.*

**Острогин** (*громко кричит).* Надо выбираться отсюда поскорей, пока бородатые вновь из кяризов не повылазили!

**Ростовцев** *(в зал).*  Подоспел танковый батальон, и ведя огонь на ходу, танки двинулись на прорыв. Десять минут показались часом. Всё успокоилось через два часа, «духи» сделали своё чёрное дело и ушли, а артиллерия и авиация для профилактики отстреляла запланированный боезапас и над постом установилась тишина. Раненых эвакуировали вертушками в госпиталь. Тяжело раненные солдаты в часть уже не вернулись, а Сбитнев выбыл из роты на долгих пять месяцев...

***Сцена десятая.***

**Митрашу** *(заботливо интересуется).* Никифор, дружище, как твоё самочувствие?

**Ростовцев.** Да пошёл ты... Обычно так о здоровье спрашивают неизлечимо больного. Какое тебе дело до моего здоровья? На зарядке парторг полка спрашивал, а теперь ты.... За полгода никто о здоровье не интересовался, а тут вдруг все кто ни попадётся на глаза. Настроение испортил. А ещё медик ругался почему прививки не делаю - отлыниваю? Не люблю я уколы... Ни разу не прививался и не болею, а все, кто с прививками, переболели и тифом, и энтероколитом, и гепатитом, и малярией, и дизентерией, и паратифом переболели. Какую болезнь я забыл? О! Холеру и чуму!

**Митраш.** А флюорографию сделать, не поленился, потому что не больно?

**Ростовцев.** Флюорография – это один снимок в год, а на уколы по несколько раз в месяц направляют. Если всё вколоть, что назначено и прописано, то не задница, а сплошное решето получится...

**Митрашу**. А вот я не сачкую. Ну и что из того, что переболел желтухой – зараза летает всюду. Не вижу взаимосвязи…

**Ростовцев.** А я не хочу. Медик велел взять медицинскую книжку и зачем-то съездить в штаб армии, в гарнизонную поликлинику. Не понравилась моя «флюшка»: выявлено овальное затемнение над левым лёгким. Да знаю что это такое! Я, балбес, перед снимком, прежде чем грудью к аппарату прислониться, личный офицерский номерок, на верёвочке, забросил за спину… Медики решили, что пятно – раковая опухоль. А метастазы – это просто шнурок! Но ничего не попишешь, все равно необходимо сделать контрольный снимок. Но говорит, что это приказ, таков порядок! После снимка схожу в кафе, говорят в штабе армии можно мороженого покушать...

**Митрашу.** Удачи, прогуляешь день дурдома...

**Ростовцев** *(в зал).* Впервые за полгода запланированный день отдыха…

**Митрашу.** Как я рад! А сплетники наговорили – будто ты не жилец, и вот-вот умрёшь.

**Ростовцев.** Да, я всех вас переживу! Лучше скажи, когда и где будешь орден обмывать? «Красная звезда» не каждый день вручается, а сегодня даже торжественное построение по этому поводу. За что получил?

**Митрашу.** Не за что-то конкретное – за два года на войне. Очень жалко, что первый, выстраданный в Панджшере, украли. А я его заработал, когда в горах умирал и чуть дистрофиком не стал!

**Ростовцев.** Украли? Из чемодана, из сейфа? Кто и как украл?

**Митрашу.** Нет, штабные нагло увели. Была кошмарная Панджшерская операция, о которой я тебе раньше рассказывал. В начале ротного подстрелили, затем взводного «духи» ранили, позже ещё два взводных заболели. Из офицеров в роте остался я один, да ещё прапорщик командир ГПВ.

**Ростовцев.** Так сильно потрепали?

**Митрашу.** Не то слово! В других – положение было не лучше. Решили поощрить рейдовые батальоны наградами, представили и меня к «Красной звезде». Потом мой батальон сняли с рейдов и закинули в «зелёнку» на посты. Зимой приезжает начальник штаба ко мне на заставу и поздравляет: «Видел наградные списки в дивизии, пришёл тебе орден, накрывай стол командованию». Я, конечно, очень обрадовался и закатили пир для офицеров и прапорщиков. Через неделю попадаю в полк, а строевик мне нагло заявляет: «Никакого ордена не было». Помнишь, начальника строевой части капитана Шалавина?

**Ростовцев.** Ещё бы не помнить – надменное мордатое мурло...

**Митрашу.** Надо сказать, фамилия Шалавин полностью соответствует его натуре. Не выходя из штаба полка – получил два ордена. Эта гнида за «мзду» солдат увольнял пораньше. Платил боец пять тысяч «афгани» и ехал домой, не как простой стрелок, а как сержант, и вдобавок на три месяца до установленного срока. И преступления вроде нет – не подкопаешься. Послал меня Шалавин подальше, и даже разговаривать не стал. Прежний командир полка был за него горой, явно в доле...

 **Ростовцев** *(сочувствуя).* А как же ты так лопухнулся? Надо было орденские книжки посмотреть, список награждённых потребовать.

 **Митрашу.** Объясняю: в строевую часть приходит перечень фамилий награждённых, незаполненные орденские книжки, плюс ордена и список их номеров. В полку вписывается номер ордена и фамилия того, кто награждён в орденскую книжку. А список награждённых – секретный, его обратно отправляют в штаб. Меня в нём вроде бы и не оказалось. Документ этот Шалавин наотрез отказался показать, сказал, что его якобы вернули в наградной отдел штаба армии.

**Ростовцев**. Говорят, там всё повязаны, одна шайка-лейка.

**Митрашу.** Все штабные - жульё! Недели через две комбат приехал, побеседовал с руководством, вернулся злющий, и вновь представил к ордену, сказал, что кто-то напутал – никакого ордена не было. Не было и точка! Но по лицу видно – оправдывается и скрывает, что произошло на самом деле.

**Ростовцев.** Ну, и как можно такую фамилию спутать? У нас в полку каждый второй Митрашу? Как Смирнов или Иванов?

**Митрашу**. Вот именно, как? Новое представление на орден строевик вернул без реализации, мол, не правильно оформлено. Этот орден с третьего захода! Так что не поздравляй раньше времени, опять «сглазишь». Когда вручат, тогда только поверю!

*Штаб армии: дворец и казармы.*

**Ростовцев** *(обращаясь в зал):* Я прогулялся в кафе-мороженицу: съел порцию пломбира в чашечке – вспомнил детство. Лимонад, пирожное, музыка... Кафе было переполнено штабными офицерами, вольнонаёмными женщинами. Народ никуда не торопится: в распорядке работы заведения вечером предусматривались даже танцы. А в полках, в войсках никакого света в конце туннеля... Однажды на мой вопрос об отсутствии выходных я получил строгое внушение от солидного полковника: «В воюющей армии отдыха и праздников быть не может! Выходные планируйте после войны, в Союзе!» Но, стало быть, рядом, в километре от полка – для кого-то целый набор развлечений...

*Кабинет в поликлинике.*

**Ростовцев** *(доктору).* Ничего у меня не болит – произошла нелепая случайность, недоразумение! Мне кажется, что затемнение на снимке – это личный номер, я его не снял, вот и получилось пятнышко.

 **Медик** *(стоит спиной смотрит на снимок, улыбается и торжественно объявляет).* МО СССР номер Р-307648. Правильно?

**Ростовцев.** Правильно...

**Медик**. Но повторный снимок мы сделали для порядка! Как служба? Нет желания отдохнуть в отпуске на курорте? Могу помочь с путёвкой в санаторий: Крым, Сочи. В полку такой возможности не будет.

 **Ростовцев.** Конечно, хочу! В отпуск вот-вот выгонят.

 **Медик.** А чтобы путёвка была наверняка – пойми, я ведь не сам все решаю, нужно для ускорения процесса две с половиной тысячи «афошек».

**Ростовцев.** Да у меня нет «пайсы».

**Медик.** Как нет? В рейдовом батальоне и нет «афганей»? Вы же деньгами сорите на пьянках. Но можно заплатить и чеками.

**Ростовцев** *(встаёт, забирает медицинскую книжку, идёт к выходу, обернувшись, с обидой и злостью отвечает).* Мародёры деньгами сорят и тыловые ворюги, а у нас боевое подразделение, а не шайка грабителей. И пропиваем свои получки.

 *Выходит, хлопнув дверью, не прощаясь.*

**Ростовцев** *( обращаясь в зал).* Не сдержался! Теперь предстояло отдыхать за свой счёт. Но ведь сидит этакое мурло в тепле, и чужие деньги считает – ребят обирает, которые из «зелёнки» не вылезают. Крыса тыловая!

*Полк, казарма. Острогин радостно говорит Ростовцеву.*

**Острогин.** Ник, живой пришёл! А сказали: ты вот-вот издохнешь! Гуляешь по штабам, а мы тут в рейд собираемся.

**Ростовцев.** Куда и когда?

**Острогин.** В район Дехи-Нау, послезавтра.

**Ростовцев.** Наконец-то, развеемся. Скорей бы уйти из дурдома, подальше от начальственных глупостей. Над чем корпишь? Над бумажками?

**Острогин.** Над ними мерзкими. Накопились.

**Ростовцев.** А я, мороженного поел – завидуй!

 **Острогин** *(изумлённо).* Мороженого? Где?

 **Ростовцев.** В армейском штабном кафе. Там мороженое, танцы, и коньяк вечером подают.

**Острогин.** А как же словеса начальства: «на фронте не отдыхают». А сухой закон?

**Ростовцев.** «Каждому своё», как гласит надпись на воротах Бухенвальда.... А ещё медик путёвку на курорт купить предлагал.

**Острогин.** Купил?

**Ростовцев.** У него сдачи не нашлось! Так хотелось его пухлую физиомордию об стол размазать. В полку, говорит, таких путёвок не бывает – в штабе «застревают»…

**Острогин.** Врёт собака, точнее сукин сын. Подойди к начмеду и попроси, я вчера уже оформил путёвку в Ялту. В июне поеду отдыхать: море, девочки, сухое вино... Мечта, завидуй, облизывайся!

**Ростовцев.** Уже завидую. Ты – прохиндей! Как выпросил?

**Острогин.** Пришёл, поговорил по душам – и порядок! Я с ним в Панджшер прошлым летом на броне входил...

**Ростовцев.** Трепач... Все у тебя легко. Связи кругом: дядюшка в посольстве, папа в Совмине. Одно слово – граф! И замашки у тебя дворянские. Не понимаю, и как ты на войне очутился с такими «волосатыми лапами»? Без путёвки обойдусь, в Сибирь зимой поеду загорать...

**Второе действие**

***Сцена первая***

**Ростовцев** *(обращается в зал, на груди орден «Красная звезда»).* Безостановочная череда боёв: рейды по горам и зачистка кишлаков. Наконец-то вернулся из госпиталя Сбитнев. На 9 мая пришли ордена и медали. А получив орден, хорошо бы в отпуск! Но, не отпустили – рейд на Файзабад, на полтора месяца…

*Ростовцев в маскхалате. Полевая кухня. Офицеры обедают.*

**Ростовцев** *(обращается к Мелещенко).* Мыкола, ты в курсе, что мы с тобой оба практически «голубых кровей»? Знаешь, к чему я эту речь завёл?

 **Мелещенко** *(с ухмылкой).* Заранее собирать деньги с офицеров рот на твои поминки?

**Ростовцев** *(с обидой).* Дурень, себе собери! Я к тому говорю, чтобы ты знал, что делать в случае моего ранения! Ты должен мчаться ко мне и кровь давать, да как можно больше: первая минус на пятьсот человек батальона лишь у нас двоих!

**Мелещенко** *(возмущается).* Чуть что, для тебя Микола: «сельпо», «килькоед», а как ранят, то беги и кровью выручай!

**Ростовцев** (*сердито).* Килькоедом, не я тебе обозвал - комбат. Нехрен было жрать кильку из банки в казарме во время занятий и на глаза Подорожнику попадаться.Пентюх, если тебя ранят, я так же примчусь и помогу! Мы – шанс на спасение друг друга! Покуда доноров найдут – помрём на одном кровезаменителе!

**Мелещенко** (ехидно). Значит, не побрезгуешь моей кровушкой?

**Ростовцев.** Приму с почтением! Говорю же, мы словно кровные братья!

**Мелещенко.** Братьями станем только тогда, когда сольёмся кровью, на брудершафт. А пока ты для меня лишь насмешник…

**Ростовцев.** Коля, я же шутейно – любя...

**Сбитнев** *(хитро улыбается).* Мыкола, наш душа-человек Никифор так шутит. Я не успел из госпиталя вернуться, как он меня своими шуточками извёл...

**Ростовцев** (*подмигивая Сбитневу).* Николай, зря обижаешься, что я тебя высмеиваю и «селянином» называю. Это лишь констатация фактов! Хочешь, проведём тест на эрудицию? Задаю вопросы, отвечаешь, суммируем ответы, подводим итоги…

**Мелещенко** (*возмущаясь).* Мерзавцы! Опять перемигиваетесь, подмаргиваете друг другу. Наверняка подлость какую-то удумали. Ну, хрен с вами, начинайте. Я докажу свою эрудицию.

**Ростовцев** *(хитро).* Микола, скажи, в каком году была Грюнвальдская битва?

**Мелещенко** *(чешет затылок).* Грюнфальская? Не знаю.

**Ростовцев.** Грюнвальдская! Эта битва произошла в 1410 году между немецкими рыцарями и польско-литовским войском. А когда Куликовская битва?

**Мелещенко** (*неуверенно).* Кажется, в 1270… Да?

**Ростовцев.**  Нет, в 1380-м! Это же элементарно, школьная программа. Ладно, с историей закончили.

**Сбитнев** *(смеясь).* Слабоват, в истории Колян. Скажи, кто такие Ремарк, Пруст, Кафка, Стейнбек, Хеменгуэй?

 **Мелещенко** *(неуверенно).* Кто кто… музыканты, кажется!

**Сбитнев.** Темнота! Писатели, всемирно-известные. И с мировой литературой ты знаком слабо! А как с советской?

**Мелещенко** *(уныло).* Спрашивай…

 **Сбитнев.** Что ты читал из произведений Трифонова, Бакланова, Астафьева, Распутина, Булгакова, Стругацких?

*Мелещенко отрицательно машет головой, вздыхает.*

Ничего? Тогда перейдём к следующему разделу. Знаешь, кто такие: Ренуар, Мане, Сезанн, Матисс, Ватто, Климт, Дали?

**Мелещенко** (*задумчиво).* Даль? Даля знаю - словарь...

Сбитнев *(ухмыляясь встревает).* Не Даль, а Сальвадор Дали! Не знаешь? Это – художники. А Кандинский, Шагал, Малевич, Глазунов? Нет? Это русские советские художники различных стилей и направлений.

**Сбитнев** *(ехидно).* О музыке и скульптуре можно, я так понимаю, не спрашивать…

 *Николай всё больше багровеет от гнева и злости.*

**Ростовцев.** Колян, пройдёмся по курсу географии. Где находится остров Реюньон и чей он? Не в курсе? А Кергелен? А назови столицы Египта, Марокко, Аргентины, Таиланда?

*Мелещенко злясь, ломает ложку, Ростовцев продолжает.*

Какой позор! А по астрономии? Сможешь перечислить по порядку планеты Солнечной системы? Или, назови спутники Марса… Эх, я счастлив, что мы оканчивали с тобой разные «бурсы»! Читай книжки, газеты, а лучше заново поучись в школе. Ну ладно, следующий вопрос. Какое удобрение полезнее для почвы? Чем лучше удобрять землю: конским навозом или птичьим помётом?

**Мелещенко** (обрадовано). Конечно, конским!

*Офицеры Грицына, Арамов, Острогин, Митрашу, Ветишин, Сбитнев дружно смеются.*

 **Сбитнев** *(насмешливо).* Заметь, Николай, Ростовцев задавал вопросы только на гуманитарные темы, в которых ты должен быть подготовлен. Электротехнику, физику, химию, математику мы не трогали!

**Ростовцев** *(весело).* Мыкола, не обижайся, но резюме такое: ты не разбираешься ни в истории, ни в литературе, ни в искусстве, ни в географии, ни в астрономии, а только… в говне!

 *Дружный взрыв смеха.*

**Мелещенко.** Сволочи! Мерзавцы!

**Сбитнев.** Гуляй лесом, Мыкола, просвещайся...

*Горы. Спускается с гор цепь бойцов.*

**Ростовцев** (*обращаясь в зал).* Капитан Грицына на свое несчастье подружился с замкомбата спортсменом-качком Семеном Лонгиновым по кличке «Ходячий бронежилет» и стал с него брать пример. В рейд замполит батальона шёл в первый и, как оказалось – в последний.

*На сцене Грицына экипируется*.

 **Грицына** *(Ростовцеву).* Я взял тяжёлый двенадцати килограммовый бронежилет, каску, тяжёлые горные ботинки, а к автомату прицепил подствольный гранатомёт, и взял к нему разгрузку с гранатами. Нормально?

**Ростовцев.** Зря, в горах можно загнуться!

**Грицына.** Лонгинов посоветовал.

**Ростовцев.** По совету того же Бронежилета-Логвинова, Грицына высыпал в мешок цинк патронов – почти тысячу штук. Рост у Константина Николаевича примерно метр девяносто, но свои силы новый замполит явно не рассчитал. Я на смотре слышал, как Бронежилет его инструктировал: мол, нужно взять восемь гранат, патронов побольше, «муху», бинокль, дымовые шашки, ракеты. Облачиться в тяжёлый бронежилет – это уже слишком. Предупреждал его, отговаривал – не послушал... Отвоевались, пошли обратно. Часов через пять наша рота последней спустилась с хребта. Я вновь в замыкании – тащил выдохшегося бойца. Выбрались на равнину и догнали медленно передвигающийся взвод обеспечения. Последним шёл сержант с двумя мешками за спиной и бронежилетами, далее второй с двумя автоматами и «мухой».

*Появляется фигура Грицыны, загребающего ногами песок и еле-еле передвигающегося, судорожно дёргающаяся, всем телом. Движения робота. Гимнастёрка пропитана потом.*

**Ростовцев** *(участливо.* Константин Николаевич, что случилось? Чем могу помочь?

**Грицына.** Воды! Хрр.., уми…хрр…раю…

**Ростовцев.**Укатали, однако, «сивку-бурку» крутые горки?

 *Капитан слабо махнул рукой и побрёл рядом.*

**Грицына.** Никифор… х...хр...х. Это было хр...х.., ужасно...чуть не умер…хр… *(хватает литровую фляжку, осушает до дна)* Хр...хр... это кошмар. Но-ги хр...х.., оне-ме-ли, мы-шцы.., хр..., как камень. Бо-юсь… хррр… не до-йду… Уми-ра-ю…

**Ростовцев** *(в зал).* По возвращению, Грицына подсуетился, переместился на штабную должность и больше мы его в полку и батальоне не видели…

***Сцена вторая***

**Ростовцев** *(обращается в зал).* Пеший марш по горам – это тяжелейший труд, особенно в жару. На солнцепёке термометр зашкаливает за пятьдесят градусов. Ужасно хочется пить, но всю воду выпили на высоте. Пока добрались до площадки, я уже еле ноги волочил. Но ведь сам иду налегке, только помогаю уставшим бойцам. А каково им тащить по тридцать сорок килограммов? Пулемётный взвод буквально умирал, но умирать некогда. Начальство подгоняло: «Марш, марш, вперёд, быстрее»! Вертушками сразу же перебросили на более высокие горки. Спустились. Миновали кишлак, и через несколько километров новая площадка для взлёта. Рядом бурдюки с водой, но опять нет времени набирать драгоценную воду. Скорее вниз! Крутой спуск, метров на двести, вниз по зыбучей почве. Солдаты вокруг падают от усталости: заплетаются ноги, трясутся руки, земля уходит из-под ног... И тут во мне что-то сломалось. Голова начала отделяться от тела, мозг отключился и прекратил работать, мысли исчезли. Глаза лишь фиксируют местность, а ноги двигаются сами по себе. Язык распух как «грелка» и заполнил собою весь рот, губы обметало. Шаг, шаг ещё шаг. Впереди по дну ущелья протекал мутный ручеёк, наполненный глинистой грязной водой. Мы, падали в него плашмя, почти без чувств, чтобы хоть немного сбить температуру тела. С трудом передвигая заплетающиеся ноги, я добрел как пьяный.

 *На пригорке валяется длинный, тощий солдат, почти без чувств.*

**Ростовцев.** Солдат, чего загораем? Подъём...

**Верхолаз** *(хрипит).* Не могу…

**Ростовцев.** Кто такой? Как фамилия...

**Верхолаз.** Верхолаз…

 **Ростовцев.** Да хоть альпинист или спелеолог. Фамилию спрашиваю.... Какое подразделение?

 **Верхолаз** *(хрипит).* Верхолаз моя фамилия, миномётная батарея!

*Ростовцев хватает бойца за мешок и ворот гимнастёрки тянет до ручья, бросает в воду, плюхается рядом. Сбитнев, смачивает голову мутью и громко матерится.*

**Сбитнев** *(рычит).* Стратеги хреновы! Самих бы сюда в это пекло и без воды. Вставай, замполит. Поднимайся и подгоняй умирающую толпу - хватит прохлаждаться...

**Ростовцев** *(стонет).* Худо мне, Вовка...

**Сбитнев.** Ничем помочь не могу. Начальники по связи орут, что с той стороны, под горкой, бой и срочно нужна помощь. Я пойду налегке с пулемётчиками – мешки тут бросим. И ты давай подгоняй остальных...

 **Ростовцев** *(в зал).* Я чувствовал, что умираю: голову, словно стиснуло стальным обручем, сердце то колотилось, то замирало, мышцы обмякли, стали дряблыми, как у старца. Превозмогая бессилие, поднялся и огляделся: жалкие лица измождённых солдат. Некоторые пытались процедить мутную бурду из ручья сквозь марлю, но она лучше не становилась. Принялся поливать грязной жижей лежащих без чувств солдат. На горку выбрались лишь с наступлением темноты.

*Смена декораций. Движется колонна машин на марше.*

**Ростовцев** *(в зал).* Новая задача роте – многокилометровый марш на броне. *Слышится интенсивная стрельба.* *(Ростовцев вопит).* Наводчик, разворачивай башню, и огонь из пушки пулемёта! *Ростовцев стреляет из автомата. Солдаты посыпались с машины на дорогу, залегли между катков и в придорожной канаве.*

Я выглянул из-за брони и увидел в рощице фигуры нападавших. Оттуда в сторону шоссе летели пули, а затем выстрелил гранатомёт. Граната пролетела чуть выше кабины ЗИЛа.

*Кричит.* Всем огонь! Стрелять, не прятаться! Бойцы, не быть пушечным мясом!  *Первый магазин опустел за пять секунд, второй – ещё за десять, чуть успокоился и третий выпустил уже одиночными выстрелами за пару минут. Слышатся вопли и стоны.*

Пригибаясь и прячась за бортом машины, добрался до кабины. Жуткая картина! На асфальте лежал окровавленный сержант – скрёб ногами, держась за живот. Испуганный санинструктор прижимал рану бинтами – тщетно пытаясь остановить кровь. Заглянул в кабину: на руле, лицом вниз лежал водитель, стёкла разбиты, внутри всё в осколочных и пулевых отверстиях. Кровь везде: на лице, на руках, на полу. Взгляд упал на дырку в голове шофера, из которой уже лишь чуть сочилась загустевшая кровь. Мгновенная смерть. А у второго солдата раны не менее ужасны, но, может быть, вытянет – быстрее бы отсюда его вывезти.

*Подбежавший медик колет раненому промидол, накладывает резиновые жгуты, разрезает х/б и перевязывает.*

***Сцена третья***

*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? 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 кирзуха?

**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...

***Сцена четвёртая***

*Ростовцев догоняет на подъёме 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 «Чёрных 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 мёртвого, 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 придётся 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...

**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!!!

**Сбитнев.** Бери одного «карандаша» и следуй ко мне, как говорится – с вещами на выход...

*На вершине их встречает врач-двухгодичник, старший лейтенант.*

**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...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… 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…

 *Громко ругая солнце, Ростовцев двигается вниз по тропе в ущелье. Исчезают со сцены.* *На краю каменной стены сидит грустный командир роты и грызёт 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... 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.** Ага. 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. Двум десяткам генералов звание «Героя» присвоили. 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...

***Сцена пятая***

**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…

*Вечереет. За вершины гор закатывается солнце.*

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

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

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

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

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

**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? Приём…

**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 солнцепёку. Солдаты чуть живыми притащили на посты после полудня большие коробки, и вещмешки полные фляжек.

*Обед, чай, а под чаепитие разговоры.*

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

**Муталимов** *(лежит 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.

**Сбитнев.** 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**

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

**Подорожника** *(слышен голос комбата).*Кобальт-3, докладывай обстановку? Неделю назад последний подвоз был. Что с боеприпасами, с водой…

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

**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...

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

**Ростовцев.** *Говорит в зал*. Бесконечное 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.

 Постоянная 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...

***Сцена шестая***

*Полк. Ночь. Ветишин, Ростовцев, Мелещенко бредут и горланят:*

 *«Высока, высока, над землёй синева*

 *– это мирное небо, над Родиной*

*Но простые и строгие слышим слова*

*Боевым, награждается орденом»*

**Ветишин.** Зайдём к танкистам, на огонёк? Вроде бы гуляют! Продолжим обмывать твоё звание и орден…

*Комната перегорожена тремя шкафами на две части. В одной пили, а в другой спали. За столом командир роты Скворцов и какая-то брюнетка.*

**Ростовцев** *(в зал).* Девушка была довольно симпатичная, стройная. Правда, после стольких рюмок миловидной показалась бы, наверное, любая.

**Скворцов.** Знакомьтесь, мужики, это Элеонора! Недавно прибыла. Эля, Элька, Элен. Одесситка. Новая официантка офицерской столовой. А это наши славные пехотинцы...

 **Элька.** Я всех знаю, кроме вот этого лейтенанта…

*Тыкает пальцем в Ростовцева.*

 **Скворцов.** Это замполит первой роты Ростовцев. Сейчас будем обмывать его орден «Красной звезды». Правильно я говорю, лейтенант?

 *Ростовцев кивает и жадно смотрит на девушку. Скворцов свирепеет.* Наливать – наливай, а на деваху мою не глазей! А то еще одну дырку в ней взглядом просверлишь!

 *Танкист смеётся и хлопает Ростовцева по плечу.*

 Разливай по бокалам коньяк, не стесняйся. Тут все свои! Ик-ик...

 *Ростовцев быстро разливает коньяк по стаканам.*

**Мелещенко.** Ура танкистам! За братство по оружию!

**Скворцов.** За пехоту, которой тут достаётся больше всех! И за тебя, замполит!

**Ветишин.** Пей, пей до дна, до дна…

**Элька.** Не оставляй зло на дне! Посуда должна быть пустой, а то больше не видать тебе наград!

**Ростовцев.** Уже в глотку не лезет! Перепил…

*Поперхнулся и закашлял.*

**Мелещенко.** Нэ лизэ! Ты как в анекдоте про парубка в першую брачную ночь…

 **Элька** *(с интересом).* Рассказывай!

 **Мелещенко.** Крупный парубок женился, а шо з молодой жинкой делать, не знае… Приходит к папане: «Тату шо з ней робить и как?» Отец отвечает: «Сынку все будэ нормально. Погладь невесту, поцелуй, и пойдет как по маслу». Проходит час, прибегает сынок, весь взъерошенный и перепуганный: «Тату шо робыть – нэ лизэ ну ни як!» Отец его успокаивает: «Не волнуйся, кажи, щоб помогла!» Проходит еще час. Вновь сын примчался и будит отца: «Ой тату, нэ лизэ, ну никак! Отец опять успокаивает: пойди в сени там крынка пяти литровая со сметаной, возьми с собой помакнёшь – поможет». Парубок убег, еще через час возвращается, потный, усталый, и с порога орет благим матом: «Батька не лизэ, ну ни как нэ лизэ!» Отец удивлённо спрашивает: «И со сметанкой?» – «Ни тату, в крынку к сметанке ни как нэ лизе!»

*Офицеры смеются, а Элька вырывается из рук Скворцова, смахивает рукой пустую посуду, вскакивает на стол, танцует, медленно, но уверенно раздеваясь, и поёт.*

**Элька.** «Одесситка, вот она какая!

Одесситка вот она такая»

*Вначале в угол комнаты летит футболка, затем юбка, очередь доходит до бюстгальтера.*

**Скворцов** *(орет).* Пьянка окончена! Все по домам! Элеонора, не смей снимать трусы! Выключите, эту проклятую музыку! Элька марш в мою койку!

**Ростовцев** *(выходя).* Сильна девка! Эх, не умер бы танкист ночью от перенапряжения! *(обращаясь в зал).* Первые лучи солнца, пробившиеся сквозь фольгу светомаскировки, ударили в глаза и бесцеремонно разбудили. Голова гудела, будто ею стучали в церковный колокол. Эх, трезвость гораздо лучше пьянства. Ох, как прав Михаил Сергеевич Горбачев!!!

*Достаёт бутылку «Боржоми». Открывает крышку о край тумбочки – отпивает и тупо смотрит в сторону висевшей на стуле формы. Над карманом свежая дырочка от ордена, но самой «Красной Звезды» нет. Громко чертыхается.*

 Вот черт! А ведь там был орден! Раза три облизывал его вчера!

*Тяжело кряхтя, встаёт с кровати и поднимает с полу штаны. Шарит по карманам брюк.*

Точно помню, после тоста – положил в карман! Выпил с танкистами, достал из стакана и сунул в брюки…

*Обыскивает кровать, под кроватью, смотрит под стулом, в тумбочке, за тумбочкой, в туфлях.*

Черт! Нет нигде!

*С огромным трудом передвигая ноги, добирается до умывальника и устраивает себе холодный душ.*

 Потерять правительственную награду почти сразу после вручения – это ЧП! Жалко посеять «Звёздочку»!

*Бредёт к танкистам, глядя под ноги, в надежде найти орден. Скворцов приветливо машет рукой.*

**Скворцов** *(нахально).* Эй, Ростовцев! Иди сюда, родной! Чего грустишь? Ничего не хочешь у меня спросить? Что-то потерял?

**Ростовцев.** Нашли орден?

**Скворцов** *(смеясь).* Орден? Нет! Я нашёл ящик коньяка, не меньше! Нажрались, как свиньи, перевернули комнату вверх дном, ордена разбросали и ушли. К моей девке липли... Орден точно тянет на ящик коньяка!

**Ростовцев.** Хоть два. С меня причитается. За мной не заржавеет...

*Совещание. Сидят офицеры.*

**Голос командира полка.**Товарищи офицеры! Командование удовлетворено результатами боевой работы полка. По итогам этой операции к орденам и медалям представляем более ста пятидесяти человек! Не жалеть наград! А то создалась занятная ситуация: командование дивизии получило распоряжение представить одного офицера к званию Героя Советского Союза, а выбор кандидатур не велик! Награду получит офицер из первого мотострелкового батальона – пехота это заслужила. Условия разнарядки такие: коммунист, русский, офицер должен быть из звена командир роты или его заместитель! Обязательно, уже награждённый орденом, и чтобы он мог служить и воевать в Афгане примерно год. Чтобы успел передать боевой опыт… По всем параметрам подходит лишь Ростовцев: участвовал во всех операциях, недавно награждён орденом, за замполита батальона неоднократно работал... Будем выращивать новых героев!
**Мелещенко** *(лезет обнимается и целоваться).* Никифор, с тебя причитается! Герой! Поздравляю! Повезло... Это же надо, Героя Советского Союза хотят ему присвоить...

**Сбитнев** *(хлопает по плечу и громко орет).* Сейчас будем твою биографию описывать, придумывать несметные подвиги и восстанавливать в подробностях ратный путь! Родина должна знать героев! А герои в свою очередь должны не забывать друзей и товарищей: чаще и полнее наливать! Ну, признавайся в грехах, рассказывай свою биографию, уточняй подробности *(смеётся.)*

И об отпуске пока не мечтай. Останешься до особого распоряжения командования! И деньги экономь – иначе не хватит на мероприятия: каждый день будешь угощать! В батальоне за всю историю никому звание Героя не давали. Эх, погуляем!

**Ростовцев**. Завтра разберутся, одумаются... Не бывало ещё на этой войне, чтоб живому и здоровому замполиту роты, звание Героя присваивали. Только посмертно наградили двоих: нужно себя подорвать гранатой или миной вместе с бородатыми! Если понадобится третий посмертный, то я пас. Посмертно не хочу!

**Сбитнев.** Если понадобится, чтоб ты стал героическим покойником – никто и не спросит. Угробят! Чудак, тебя живым хотят видеть и пропагандировать. Я думаю, начальство ошиблось – на партийную икону не тянешь. Святости в тебе мало. Ну, какой ты пример для подражания?

**Ростовцев** *(с обидой).* А ты пример?

**Сбитнев.** Но меня и не возвышают! Кстати, ты начальству в Афгане ещё не менее года нужен – такое главное условие. Тем самым увеличивается твой шанс стать покойником. Хотели бы живого и здорового – награждали бы Митрашу, он завтра в Союз!

 *Казарма. Ростовцев, Ветишин, Острогин. Сбитнев вынимает из сейфа фляжку. Выпивают, закусывают.*

 **Сбитнев.** В принципе, все правильно: наша рота лучшая в полку, а может, и в дивизии. Тебе хотят аванс выдать в виде Золотой Звёздочки! Это словно наживка. И ты, как последний дурак, станешь стремиться подтвердить, что их выбор был верным, совать голову в самое пекло – знаю я тебя! В конце концов, шею точно свернёшь! Выслушай совета старого воина: плюнь на всех, не бери на себя много лишнего, чего не потянуть, – не воюй за себя и того парня. Выбрали, выдвинули, скажи им мысленно спасибо и служи, как служил. Нормально же прежде служил и воевал. А иначе и правда будет третий замполит посмертный Герой!

**Острогин.** Пора готовить маршальский жезл!

**Сбитнев.** Так что, Никифор, постарайся остаться живым героем. Будь добр, не выпендриваться, не лезть на рожон. Начнёшь рвать себя, наломаешь дров, и ещё кого-нибудь из нас загубишь. В общем, дыши ровно, не напрягайся. Я мыслю так: теперь тебе «коптиться» под Афганским солнцем ещё примерно года полтора.

**Ростовцев.** Ни хрена себе, перспективу мне нарисовал!

**Сбитнев.** А ты как хотел! За все нужно платить! Особенно в нашей Совдепии. Будет чудо, если не сгоришь в огне войны – к гибели они тебя невольно подтолкнули. Эх, жалко, что выбрали именно тебя, не сумеешь правильно распорядиться выпавшей удачей. Карьеры не сделаешь: подлости в тебе нет и наглости мало.

**Ростовцев.** А может, я попробую и получится?

**Сбитнев.** Не выйдет! Чтобы карьеру сделать, нужно гнуться, гнуться и ещё раз гнуться, как завещал великий Ленин! Каждый день жопы начальству лизать и не просто лизать, а вылизывать! А ты, Никифор, постоянно умничаешь, пререкаешься. Твой максимум – батальон, и желательно успеть получить его здесь на войне. В Союзе могут уже не дать даже эту должность. Ну а если в академию проскочишь, то лишь по ошибке ЦК. Ордена, конечно, утонуть не дадут, но и толкать вперёд по служебной лестнице долго не смогут. У вас в политической конторе жёсткий естественный отбор идёт, на самом верху – одни мерзавцы и негодяи. Политическая братия, способна выращивать, только себе подобных мерзавцев. На уровне дивизии уже в основном придурки и мудаки, а в армии, округе – законченные негодяи. Впрочем, такой отбор не только в вашей политической конторе. Страна рабов! Но в твоей организации, это главная особенность, массово плодить подлецов!

 **Ростовцев**. Разговорился! А как бы ты распорядился счастливым случаем?

 **Сбитнев.** Получив золотую звёздочку, не снимал бы ни с кителя, ни с рубашки, ни с майки! И ни одна чувиха не смогла бы мне ни в чем отказать!

**Ростовцев.** А может, я тоже попробую пробежаться по женскому полу?

**Сбитнев.** Для этого нужна искра божья – талант! А ты не ловелас. Романтик, идеалист и балбес, в хорошем значении этих слов.

***Сцена седьмая***

**Подорожник** *(орёт).* Ростовцев? Герой? И стал моим заместителем вместо Грицыны?!! Ка­ко­му идиоту при­шла в голову эта бредовая мысль? Это эксперимент по проверке моих нервной системы?

**Ростовцев.** Могу подсказать и фа­ми­лии, и должности этих идиотов. Ва­си­лий Ива­но­вич! Все ре­ша­лось на вы­со­ком уровне. Я тут ни при чем...

**Подорожник.** Делать нечего – смирюсь! Но моё условие – сбрей свои жалкие усики… Это не усы, а па­родия! Ники­фор, помнишь, ка­кие у меня бы­ли усы прошлым летом? Так вот, мою красоту и гордость, каждый ус по десять сан­ти­мет­ров, за­ставили обрезать при вступлении в должность...

**Ростовцев** *(насмешливо).* Откуда такая точность? Вы усы измеряли ли­ней­кой?

**Подорожник.** Я ему о серьёзном, о беде и печали, а он шу­тит! Да, представь себе - измерял! Хотел до двадцати сантиметров вырастить. Со­рва­ли эксперимент.... Афганцы всегда уважительно отзывались и восхищались! Твой любимый начальник политотдела Севастьянов, на аттестационной комиссии заявил: «Подорожник — хороший командир, но доверить боевой ба­таль­он офицеру со столь шутовскими уса­ми мы не можем!» Шутовскими! Это же на­до было так обозвать! Я ваше политическое племя окончательно перестал ува­жать. Да­ли мне день на размышление: вы­пил два ста­ка­на водки и ска­зал своей подружке: «режь»! Половины усов как и не бывало. Остались жал­кие об­резки былой гордости! Принёс в жертву ра­ди должности! Поэтому свою мерзость сбрей по-хорошему...

*Плац. Казармы. Ростовцев и Сбитнев. Подходит Скворцов.*

**Скворцов.** Есть сто чеков?

**Ростовцев.** А зачем?

**Скворцов.** Дай взаймы на неделю...

*Ростовцев протягивает деньги.*

**Скворцов.** Спасибо! Вы­пить жуть как хочется, а получку уже прикончил. Заходи ко мне в ком­на­ту. Я мигом сбегаю за горючим...

*В помещении сидит полураздетая Эль­ка, дымит сигаретой, слушает маг­ни­то­фон и поёт.*

**Элька.** Вам чего?

**Ростовцев.** Гена занял у меня де­нег и помчался к работягам за вод­кой.

**Элька.** Тогда заходи, хорошим гостям всегда ра­да!

*Скворцов вернулся, раз­лил водку, залпом вы­пил, дос­тал пачку си­гарет, закурил и задумался.*

**Ростовцев** *(хлопает танкиста по плечу).* Гена, да не ты о жене и доме.

**Сбитнев.** Верно, прекрати себя изводить, со­всем себя измучил. Посмотри на меня: я не печалюсь, хотя знаю наверняка, что жена дома мне с соседом изменяет.

**Элька** *(оживилась).* С ка­ким соседом?

**Сбитнев.** С май­о­ром, начмедом пол­ка, будь он неладен!

**Ростовцев.** И ты так спокоен? Не­постижимо...

**Сбитнев.** А чего беспокоиться? Она в надёжных руках, тем более сам виноват. Мы с начмедом соседи по лестничной площадке - дверь в дверь. От­правили Семёна в Аф­ган на два года, а же­на у него раскрасавица – знойная молодая женщина и мимо неё равнодушно прой­ти невозможно. Короче говоря, примерно через полгода после отъезда соседа под бутылочку и музычку мы с Ва­лен­ти­ной согрешили. По­том ещё раз и много раз: полтора года я па­хал на два фронта, в двух постелях. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вернулся начмед, а гарнизон маленький, правду не скроешь, про всех всё знают. Ехидные бабы любят влезть не в своё дело. Какой-то гадюке приспичило рас­крыть мужу глаза на измену. У него дома произошло небольшое сражение: побили посуду, Валька шикарный синяк под глаз получила.

**Скворцов** *(гневно).* ­Тебе, негодяю, майор морду набил? Признавайся, сволочь!

**Сбитнев.** Нет Гена, события развивались совсем по другому сценарию. Я уже получил предписание убыть в Аф­ган. Ну, думаю, пронесло, уеду без скандала. Мне и са­мо­му перед Семёном неудобно – не знаю, как в глаза смотреть, ведь бес попутал, точнее - чертовка. Собрала же­на вещи в чемодан, плачет провожая в дальнюю дорогу, криком кричит. Я ей: «Дура, не ­хорони раньше времени!» Звонок в дверь. Открываю. На пороге сто­ит начмед с бутылкой водки - у меня в груди похолодело. Приглашаю вой­ти, а же­ну выставляю из квартиры к соседке. Она единственная, на­вер­ное, в городке про нас с Валь­кой ничего не знала. Сели с Семёном за стол, я закуску приготовил. На­ре­зал сало, колбасы, огурчики, помидорчик, грибочки.

**Ростовцев.** Ух, отменный закусон!

**Сбитнев.** А то! Пьём, жуём, молчим.  Вы­пи­ли его бутылку, дос­тал свою из морозилки. Разливаю по стопкам, и тут со­сед говорит: сосед, как ты уже понял, я знаю про тебя и Ва­лен­ти­ну - нашлись доброжелатели, просветили. Спасибо, удружил, сердечный… Ты эти два года услаждал мою же­ну, по­ка я в Аф­га­не служил. Лад­но, забудем… Теперь ты воевать едешь?» Киваю, а самого в жар и в пот, по­ни­маю, к чему он кло­нит! Со­сед продолжает: «А теперь, не обессудь. Моя очередь кобелировать. Служи спокойно, не переживай. При­смотрю за твоей супругой, будет в целости и сохранности». И так уве­рен­но, гад, говорит и улыбается недобро…

**Ростовцев.** Вовка, не расстраивайся, на понт тебя брал медик.

**Сбитнев.** Ес­ли бы.… С ка­ж­дым месяцем письма всё ре­же и ре­же. И те немногие как дежурные от­писки. Последняя весточка — почти месяц на­зад… А раньше пару раз в неделю депеши. Мужик он видный и выгодный. Спирт, лекарства… И ходить далеко не надо. Да я уже и не расстраиваюсь…

*Скворцов внимательно выслушал байку, но не повеселел. На­обо­рот, ещё сильнее пригорюнился, нахмурился и ушёл в себя.*

**Ростовцев** *(в зал).* Бедняга Ген­ка! Нельзя воевать с та­ким на­строе­ни­ем! Погиб в следующем рейде – от пули снайпера.

Про­па­ли мои сто чеков, зарекался же я не давать в долг перед рей­дом! Гиб­нут все мои должники, не везёт им…

***Сцена восьмая***

*Кишлак. Рота на привале.*

**Ростовцев** *( громко говорит в зал).* Вскоре во время боевых действий на Саланге, снайпер выстрелом в голову, убил Сбитнева – зря он вернулся обратно в полк и не воспользовался связями. А нас перебросили зачищать в долину.

Полк вгрызался в зелёнку в районе Чарикара. Виноградники трещали под гусеницами техники: дувалы рушились, дома взлетали в воз­дух и осыпались обломками глины. Задымлённые колодцы-кяризы курились, словно печи. Барбухайки проносились мимо по дороге на бешеной скорости, и аф­ган­цы испуганно глазели на наши действия – «зачистка местности». Вполне возможно, у кого-либо из них тут живут родственники. Вернее, жили…

*Солдат выбрался из за­рос­лей, сделал ещё три прыжка и заголосил, размазывая по щекам слёзы.*

**Солдат.** Спа­си­те!!! Там наших всех убили и взводный ранен! Слав­ка и Серёга отстреливаются. Меня за под­мо­гой послали...

**Ростовцев** (*даёт бойцу затрещину, приводя в чувство).* Объясни тол­ком! Ты кто? Откуда? Кто на­пал? Где остальные?

**Солдат.**  Я — са­пер. На­ша группа утром про­шла ми­мо вас вместе с «царандоем». Они или сговорились с духами, или сдались в плен, ведь душманы появились сразу и отовсюду: вдруг вы­лез­ли из всех щелей и принялись стрелять. Четверых — на­по­вал, в том числе и лей­те­нан­та. Сержант крикнул, что­бы я бежал за ва­ми, а сам остался прикрывать раненых. Это рядом, мет­ров три­ста.

**Острогин.** Рота, подъем! Взять лишь оружие и боеприпасы! За мной!

**Ростовцев.** Ни хрена себе, банда со­всем рядом! Мог­ли и на нас выскочить! *(громко в зал).* Огляделся: сколь­ко нас? Четыре офицера, старшина, двенадцать бойцов, плюс двое — экипаж бронемашины. Теоретически ещё три сапёра, ес­ли они живы. Маловато... Кто знает, сколь­ко мятежников? Рота афганских со­юз­ни­ков растворилась в пространстве: то ли перебили, то ли пре­да­ли и переметнулись к душманам. При вто­ром ва­ри­ан­те сил у противника ещё больше. Около сотни стволов.... Од­на на­де­ж­да на БМП. Я по привычке поплевал через левое плечо, поцеловал на удачу личный номер и шагнул на встречу судьбе.

*Слышна стрельба.*

Вскоре наткнулись на сапёра, отстреливающегося от противника. Метрах в десяти, лежал, прикрывая фланг, второй солдат.

**Острогин.** Где ду­хи?

**Солдат.** На даль­нем конце двора и не­сколь­ко бородатых за ары­ком и вон в тех трёх разрушенных до­мах. Наши в центре, возле кяриза.

**Ростовцев** *(громко в зал).* Мы упёрлись в стену, в ко­то­рой оказалась большая дыра, за ней открылась улочка в глубину кишлака. Проскочив через эту дыру, пробрались во двор, где лежали сапёры. В это же мгновение в стену ударила автоматная очередь, выщербив не­сколь­ко кусков глины — над головой и на уровне плеча. Инстинктивно упав на спи­ну и затем, перевернувшись на бок, увидел лежащего метрах в двадцати аф­ган­ца, и склонившегося над ним старшину.

**Григорян.**  Зам­по­лит! Я тэ­бя спас!

**Ростовцев**. Старшина, дорогой ты мой! Откуда он взялся?

**Григорян.** Из-за дувала сприг­нул и на­чаль целиться. Я вистрелал, и он, гад, успель очэрэдь пустить. Но пуля вище пошёль.

**Ростовцев.** Старшина, не пуля - длинная очередь! Но ес­ли бы не ты, лежать бы мне в арыке, вонять и разлагаться!

*(обращается в зал)* Я по­до­шёл на ватных, дрожащих ногах к телу врага и повернул нос­ком кроссовка убитого. Мальчишка! Пацанёнок, лет четырнадцати: рубашка до ко­лен, шаровары, босые ноги в галошах, «лиф­чик» с магазинами и ав­то­мат. Чумазый сопляк! Бое­вик хренов, чуть не укокошил меня! В ушах звенело.

**Зибоев.** Командыр, можно я ему уши атэжу?

*(достаёт огромный те­сак).*

**Ростовцев.** Са­ид, тебе хотелось бы остаться без ушей? Даже после смерти...

**Зибоев.** Нэт…

**Ростовцев**. Ну и он этого не хотел бы. Пусть та­ким как есть Аллаху отправляется: с ушами и яйцами. Не уродуй труп.

**Григорян.** Он вас мал-мал не убиль, а вы его жа­лель.

**Ростовцев.** Не будем уподобляться дикарям и вешать уши, слов­но ожерелье. Молодец старшина, не растерялся, спас - заработал орден!

**Григорян.** Вах! Я же говорил, что нэ зря пошёль на вой­ну!

**Ростовцев.** Серега, забрасывайте колодец дымами, пусть все там сдох­нут...

**Острогин.** Уже забросали…

**Ростовцев.** Трупы духов остались?

**Острогин.** Нет, они убитых и раненых унесли. Перевязочные пакеты, бинты, шприцы валяются и всюду кровь. А тел нет...

**Ростовцев.** Молодцы, хоть и мерзавцы! Ну, да лад­но, ещё поквитаемся, сочтёмся. Где БМП?

**Острогин**. За дувалом сто­ит...

**Ростовцев** *(идёт стрельба, взрывы, говорит в зал).* Виноградник вспороли автоматные очереди, а за­тем выстрелило без­от­кат­ное орудие. Я упал в кус­тар­ник, об­ди­рая лицо и руки. Уф-ф, осколки посвистели ми­мо… Переползая и на четвереньках, мы добрались до раз­ва­лин. Подняв глаза на уровень края ок­на, я увидел бородатого главаря, руководившего бандой. Они разворачивали без­от­кат­ное орудие. Прицелившись, я выпустил длинную очередь. Главарь упал, но без­от­кат­ка успела выстрелить. Зибоев высунул ствол ПК и скосил очередью оставшийся рас­чёт. Из блин­да­жа выскочил гранатомёт и, не целясь, выстрелил в на­шу сторону. Промазал. Я ос­то­рож­но посмотрел в про­ем, одновременно перезаряжая опустевший магазин. Автоматчики засыпали нас очередями, из окопчика вы­лез ещё один гранатомётчик.

**Ростовцев.** Бойцы, бегом вниз! Сей­час накроют!  *(в зал)* Две гранаты за­ва­ли­ли крышу и проём между двух окон. Во входную дверь забежал окровавленный сержант. Из открытого брызгала кровь, а над гор­та­нью зи­ял глубокий по­рез – из подбородка тор­чал осколок.

**Зибоев.** Что с то­бой, брат?

*(Всхлипывая, под­хва­тывает на руки раненого земляка)*

**Ростовцев** *(обращаясь громко в зал).*
Раненый ­мы­чал что-то в от­вет, вытаращив огромные глазища, от­крыл рот и выплюнул ярко-красный фон­тан, а ещё из разодранной руки стекала струйка крови.

**Зибоев.** Я не смогу перевязать, у меня руки дрожат, я боюсь кровь!  Брат, не умирай!

**Ростовцев**. Перетяни жгутом ему руку! И приложи тампоны к горлу и подбородку. Ведите к броне, живее. Остальным — прикрывать от­ход.

 *Острогин выбегает на встречу и кричит:*

**Острогин.** Никифор, какой-то кош­мар! Мины прилетели, да ещё из безоткатки гранатой по­па­ли в борт БМП. Тех двух сапёров, прежде чу­дом выживших, — на­по­вал. Взводного зацепило, а твоему сменщику осколки в голову попали…

**Ростовцев** *(в зал). Гимнастёрка* Калиновского была иссечена ос­кол­ка­ми, сплошь окровавленные обрывки ткани. Голова и тело залиты кровью, посеревшее лицо ка­за­лось абсолютно безжизненным. Щёки и подбородок посечены ос­кол­ка­ми, на голове страшная кровоточащая ра­на. Сашка – выжил, но его парализовало.

***Сцена девятая***

**Подорожник.** Ты мне свои анархистические штучки брось! Что­бы я в последний раз видел тебя в дра­ном маскахалате, бегающего по кишлакам.

**Ростовцев** (*обращается в зал).* Вер­то­лет, на ко­то­ром я летел в рай­он десантирования швыряло из стороны в сторону. Баражировавшие в небе вертушки огневой поддержки расстреливали «нур­са­ми» для профилактики горные вершины.

 Вер­то­лет за­вис над са­мой землёй, и через десять секунд двенадцать человек на земле! Жить захочешь — поторопишься!

**По­до­рож­ник** *(кричит).* Усилить огонь!

**Ростовцев** *( громко в зал).* К площадке подлетела следующая па­ра вертолётов. Первый за­вис над вершиной, опираясь на од­но колесо, и на­чал высадку. Один боец, вто­рой… И тут к вертушке понеслась длинная очередь из крупнокалиберного пулемёта. Вер­то­лет, дёрнулся и медленно завалился в ущелье, и закувыркался в пропасть. Взрыв и удар соединились в один гром­кий хлопок. Снизу полыхнуло пламя и поднялись клубы дыма.

**Подорожник.** Внимание, работает ДШК! За­ва­ли­ли Ми-8! Комиссар! На­до доставать тела из уще­лья. Возможно, кто-то живой лежит на склоне...

**Ростовцев.** Почему опять я? В зелёнке мне дос­та­лось и вновь подставлять зад? Нашли крайнего…

*Слишится вист пуль.*

 Ни у кого не было желания в любую секунду стать окровавленным трупом и упасть на землю рядом с мёртвым приятелем.

**Ростовцев** *( кричит Ветишину).* Чего ждём? Внизу кто-то орет и сто­нет! Нужно полз­ти...

**Ветишин.** Вот и пол­зи, раз такой ка­кой! Пулемёты молотят без остановки - головы не поднять!

**Ростовцев.** А ты её и не под­ни­май! Змей­кой, мордой в землю...

*(в зал)* Я взглянул на Серёжку - того била сильная дрожь. После ранения и болезни не ок­реп, а тут та­кой шок! Да ещё свадьба на носу… До чего мне не хочется подставлять башку! А придётся... В этот мо­мент на нас рухнуло в шлемофоне вертолётчика, с окровавленным лицом, и гром­ко материлось.

**Ветишин.** Ты кто? И откуда свалился?

**Голос Вертолетчика**. Я борт­тех­ник! Как живым остался, не пой­му!  Выбросило через люк головой вниз - морду раз­бил о камни.

**Ветишин**. Сколь­ко человек ос­та­лось в вертушке? Кажется кто-то сто­нет на склоне среди валунов.

**Ростовцев** *( обращаясь к солдатам).* За мной! *Ростовцев плюёт три раза чрез левое плечо и ползёт вниз.*

**Ветишин.** Ползу, я ползу… Юкубов и ты ползи за нами...

**Ростовцев** *( в зал).* Пулемётная очередь взрыхлила землю метрах в пяти. Справа кто-то громко стонал и звал на помощь. Перекатился и увидел обгорелого лётчика.

**Ветишин.** Кошмар, как обгорел!

**Ростовцев.** Эй, брат, ты кто?  Ид­ти или полз­ти сможешь?

**Голос второго вертолетчика** (*хрипит).* Нет, ноги сильно обожжены.  Я — командир эскадрильи, под­пол­ков­ник! Помогите ради бога!

**Ростовцев**. Сей­час, держись! Серега, тащи комэска!

*( по радиостанции)* Ба­гор», я «Ба­гор-300», докладываю: найден живой член экипажа. Лет­чик ранен - обгорел. Срочно нужна по­мощь!

**Подорожник.** Сей­час при­шлю солдат!

**Ростовцев** *(обращаясь в зал).* Дым и гарь стелились по склону, и едкий запаха­пах горящего керосина затруднял дыхание. Миновав дымовую завесу, мы оказались возле горящей кабины, внутри которой находился пи­лот. Это была уже не кабина, а груда кусков обшивки стекла, пластика и металла, которые про­дол­жа­ли. Лет­чик си­дел пристёгнутый к креслу, а языки пламени ли­за­ли его тело и голову в гер­мо­шлеме. Тело полностью оплавилось - обугленная головёшка головешка — а ведь час на­зад он был живым и здоровым молодым офицером. Сгоревший «пра­вак» не ус­пел выпрыгнуть, по­то­му что был пристёгнут, а комэск су­мел. Вертолёт завалился на его сторону и шан­сов спастись не было никаких. На нас пахнуло за­па­хом горелого мяса.

Вер­то­лет развалился на множество кус­ков и фрагментов: кабина выше, балка — чуть в стороне, а вин­ты и двигатели — далеко внизу в ущелье. От­ту­да, от валунов раздавались стоны и вопли. Лишь бы толь­ко не за­са­да, устроенная духами. Спустились и ужаснулись: в луже крови лежал боец, лицо которого опознать было невозможно. Как он вы­жил? Счастливчик! Долетел до дна ущелья и жив! Как же его вынести на верх? Крутой подъём мет­ров двести! Тащить толь­ко полз­ком. Ес­ли положить на плащ-палатку, то всех несущих её перестреляют. Отличная мишень... Слов­но в подтверждение этих мыс­лей, вражеский пулемётчик вновь переключил внимание на нас.

**Подорожник** (по связи). Я «Ба­гор-300»! Срочно поднимайся будет единственный борт.

**Ростовцев.** Быстрее…А как? Кто бы подсказал?*( в зал)*

Якубов взгромоздил на себя тело раненого и пополз к вершине. Солдаты расстелили плащ-па­лат­ки, но тело погибшего лётчика было та­ким го­ря­чим, что про­жгло материю. Потащили. За валуном, раскинув руки и ноги, лежал на спи­не Ара­мов - Ба­ха­дыр полность обгорел и пустыми глазницами смотрел в небо, ко­жа офицера выглядела так, слов­но какая-то сволочь прошлась по телу паяльной лам­пой. Я с ужасом смотрел на мёртвого при­яте­ля. И вновь погладил номерок и поплевал, отгоняя злых духов...

***Сцена десятая***

*Полк. Рыдающие бабы.*

**Татьяна.** Бахтиерчик! На кого ты меня покинул?! Как ты мог!

**Подорожник** (с перевязанной головой, успокаивает):

Татьяна, не рви душу, ты же будущая мать! Береги силы!

**Татьяна**. Ребёнка? Безотцовщину? Кому он нужен?

**Подорожник.** Стране!

**Татьяна**. Он даже Арамова родным не нужен – отказались! Дали телеграмму – не приезжай!

**Подорожник** (опешил). Как не приезжай?

**Татьяна.** Они наш брак не признали и ребёнка не признают! Куда мне ехать?

**Подорожник.** Домой! Страна большая! К матери на Украину…

**Татьяна.** Ребетёнка задразнят – чуркой! Отца ведь защитить нет…

**Подорожник.** Ребёнок героя не будет обижен! Мы Баху представили к званию Героя – посмертно!

**Татьяна.** Кому нужна эта железка посмертно? Он мне нужен живым! Мне муж нужен!!!

**Подорожник** *(обнимая).* Ну, будя, успокойся! Успокойся, хватит нервничать! Когда уезжаешь?

Татьяна. Вас в рейд провожу и уеду…

*Все выпивают, поминают.*

**Острогин** *(берет гитару и поёт):*

 «Серая кукушка за рекой

Сколько жить осталось мне считает…»

*Вторая половина сцены – комната.*

**Ветишин** *(с палочкой, хромает – ранен, рука и голова перевязана):* Если сможешь, прости меня, Жанна, но я передумал жениться! У меня три ранения, две пули из живота вынули. Как я с тобой связался - уже второе ранение...

**Жанна.** Как это передумал? Решил меня опозорить перед бабами?

**Ветишин.** При чем тут бабы? Я не могу и я тебя боюсь! Опасаюсь твоей кармы... Вернулся из госпиталя на часок – поговорить.

**Жанна.** Будь ты неладен!

*Хватает две бутылки водки и разбивает друг о друга. Замахивается третьей.*

**Ветишин.** Хочешь добить инвалида?

*Жанна плачет. Уходит.*

**Голос командира полка** *за сценой. Ростовцев*, ты идёшь старшим в горы от ба­таль­о­на?

**Ростовцев.** Нет, товарищ командир! Я заменщик и в рейд ид­ти и не собирался...

**Голос командира:**А придётся! Подорожник заменился в Союз, комбат новичок! Был бы Подорожник – ни каких вопросов. А этот – из кадрированного полка, с людьми работать не умеет! Ты заменщик, да? А я тогда кто? Я, второй раз на войне, дважды замещик, сейчас вернулся в полк после ранения, но продолжаю воевать...

**Ростовцев** *(смущено).* Да я не выступаю, про­сто напоминаю о замене... *В зал громко.* Действительно, этот су­ма­сшед­ший под­пол­ков­ник от­вое­вал почти четыре года и ни­как не мог угомониться. Да­же после тяжёлого ранения. Ес­ли бы на его месте был кто-то другой, я ещё бы поспорил. Но спорить с Героем Советского Союза бесполезно! Придётся топать в проклятые джунгли...

**Ростовцев.** Я иду заместителем и буду командовать взводом АГС. Ба­таль­он поведёт начальник штаба...

**Голос командира.** А почему ты, зам­ком­ба­та, будешь командовать взводом?

**Ростовцев.** Ве­ти­шин в госпитале и по-прежнему числится на должности. *Ростовцев и солдаты готовятся к рейду: на­би­рают гра­на­ты и ма­га­зи­ны в «лиф­чик», вскрывают цин­ки с па­тро­на­ми.*

 *(обращаясь в зал).* На рассвете, в ужасе об­на­ру­жил отсутствие аму­ле­та-но­мер­ка. « Как пить дать, сегодня убьют!» Два года с шеи не снимал, а тут за­был и ос­та­вил в ком­на­те на тум­боч­ке.

*Сержант раз­жигает костёр, варит в цинке суп.*

**Ростовцев.** Якубов, берегись, ес­ли суп будет невкусным, то пустим твою зад­ни­цу на барабан!

*Раз­да­ются ав­то­мат­ные оче­реди, затем взрывы мин.*

**Гурбон.** О! Шайтан! Кашу испортили!

**Ростовцев** *(орет).* Гур­бон, жратва отменяется! К гранатомёту!

*Падают, стреляют (громко в зал).* Я расстрелял пару магазинов и вроде бы кого-то за­це­пил. Но вместо выбывших врагов, подтягивались все но­вые и но­вые силы. Мятежники стреляли так плот­но, что головы было не поднять. Расстрелял последние два ма­га­зи­на и по­полз к ящику за па­тро­на­ми. Ед­ва скрылся в канаве, как на то место, от­ку­да я вёл бой не­сколь­ко секунд на­зад, разорвались две мины.

**Якубов.** Куч­но легли!!!

 *(Взрывы, взрывы, взрывы)*

**Ростовцев** *(в зал).* Я вернулся обратно и залёг в маленькой воронке, выбитой разрывами мин. Осколки металла кололи тело сквозь маск­ха­лат. Но, как из­вест­но, два раза сна­ряд в од­ну воронку не падает - перетерплю временные неудобства...

**Якубов.** Командыр! Жив! А я думал, что разнесло на куски - в кло­чья.

**Ростовцев** *( с обидой).* Ты мне и смерти по­же­лал?! Скажешь то­же, в кло­чья...

**Якубов.** Командыр! Но мины упа­ли ту­да, где лежал и стрелял!

**Ростовцев.** Но толь­ко я секундами раньше откатился в канаву. Пред­став­ля­ешь, как удач­но закончились патроны! А ес­ли бы по­след­нюю очередь выпустил чуть позже…

**Ростовцев** *(в зал). Внезапно* с грохотом и лязгом из-за дувала выскочила горящая бронемашина. Задние люки бы­ли открыты и болтались в такт движения. Из одного отсека торчали ноги, из второго десанта вы­ры­ва­лись язы­ки пла­ме­ни. Огонь пылал и на ящиках, наваленных сверху машины. Следом бежали солдаты.

**Якубов.** Вах! Что творится!

**Ростовцев.** Ко мне! Сто­ять! Что за па­ни­ка?

**Голоса солдат.** Там ду­хи! Нас чуть не убили. Стреляют со всех сто­рон. Раз­вед­ку за­жа­ли, они не про­рва­лись.

**Ростовцев.** Ка­кие ду­хи? По­за­ди дувала экипаж БМП вёл бой!

**Голоса солдат наперебой.** Она со­жже­на... там бородатые! Четверо наших не смог­ли, лежат на по­ля­не...

**Ростовцев.** Погибли?

**Голоса солдат** Вроде бы…Кажется...

**Ростовцев.** Гурбон,нужно выносить раненых и тела!

*Сол­даты в панике ша­рах­нулись в кус­ты.* *Ростовцев* *хватает сержанта за шиворот.* Гур­бон, сей­час под­бе­рем ра­не­ных и, воз­мож­но, трупы. *Обращаясь в зал.* Ед­ва мы ми­но­ва­ли про­лом, как я увидел группу мятежников в кус­тар­ни­ке. По­вернул пушку влево — огонь! Пушку вправо — вновь огонь! Развернул баш­ню на­зад - огонь! Механик гнал, не разбирая дороги на пре­дель­ной скорости. Пару раз боковым зрением замечал, что гранаты врезались в землю, не по­пав по гусеницам.

**Голос солдата.** По­мо­ги­те! Там за­са­да. Я про­ско­чил, а Вась­ку уби­ли!

**Ростовцев.** Сол­дат, ты чей? Из ка­кой ты ро­ты?

**Голос солдата.** Я – са­пер. Взвод­ный при­ка­зал прорываться, а он где-то за ви­но­град­ни­ком.

**Ростовцев**  *(обращаясь в зал).* По­па­дал ли я по мятежникам — не­из­вест­но, глав­ное, что мы за­ста­ви­ли не­ко­то­рых из них за­мол­чать. На пыль­ной до­ро­ге вдоль ко­леи ле­жа­ли три ок­ро­вав­лен­ных те­ла. Кон­чи­лись вы­стре­лы к пуш­ке, а за­тем вто­рой щелчок — боль­ше нет па­тро­нов и в пу­ле­мет­ной лен­те. Я рас­стре­лял ос­тав­шие­ся па­тро­ны по­след­не­го ма­га­зи­на по гус­той тра­ве за ка­на­лом и по­ве­сил ав­то­мат на люк - теперь это бес­по­лез­ная же­ле­зя­ка.

 Мы с сер­жан­том спрыг­ну­ли с ма­ши­ны и под­ско­чи­ли к бли­жай­ше­му те­лу. Ма­ши­наль­но я от­ме­тил пу­ле­вое от­вер­стие воз­ле гор­ла, ра­ну в бо­ку и пе­ре­би­тые но­ги. За­толк­ну­ли труп в пра­вый десант и за­хлоп­ну­ли люк. А вот чуть дальше — вто­рой. Из кус­тов бро­сил­ся к ма­ши­не обор­ван­ный ок­ро­вав­лен­ный сол­да­тик.

**Голос солдата***.* На дороге ещё уби­тый лежит...

**Ростовцев** *(обращаясь в зал).* На броню ка­раб­кал­ся ра­не­ный офи­цер. Я за­ста­вил се­бя вновь бро­сить­ся на­встре­чу опас­но­сти - мет­нуться в ко­лю­чую тра­ву. Дей­ст­ви­тель­но, ещё один сол­дат лежит. Упал ря­дом: бо­ец не дви­га­ет­ся, не ды­шит - мертв. Ду­хи бе­си­лись: не­сколь­ко пуль впи­лись в по­кой­но­го. Уби­ли ещё раз.… Я рас­пла­стал­ся на дороге и вжался в густую пыль. Мое ли­цо упи­ра­лось в пле­чо и го­ло­ву тру­па, но сам я, к сча­стью, по­ка был жив. Ду­хи про­дол­жа­ли бес­но­вать­ся из-за то­го, что не мог­ли ни­как ме­ня дос­тать. Од­на очередь вновь прошила бой­ца, дру­гая — вонзилась в обо­чи­ну. Стре­ля­ли трое или четверо. Стало страшно - последний бой... Я клял себя по­след­ни­ми сло­ва­ми. На кой черт я по­ехал на эту вой­ну? На кой я по­лез в про­кля­тую зелёнку?

*Со­вер­шает ку­вы­рок, пе­ре­катился в ко­лею. О чу­до, там, где я лежал секунду на­зад, про­шла длинная, прицельная, очередь.*

 Стре­ляв­ший, ви­ди­мо, силь­но злился и горя­чился — ма­га­зин па­тро­нов впус­тую. Не­у­же­ли кроме меня стрель­нуть не в ко­го? Джаз-банд ав­то­мат­чи­ков иг­рал блюз, переходящий в какофонию… Все произошло за ми­ну­ту, ко­то­рая показалась веч­но­стью. БМП помча­лась к вы­хо­ду из за­пад­ни, и рас­стоя­ние до неё уве­ли­чи­ва­лось. *До­с­тал гра­на­ту из на­груд­ни­ка и швыр­нул по­даль­ше, в сто­ро­ну кустарника.* *Пры­гает, бро­сает­ся то рез­ко впе­ред, то впра­во, то вле­во, не­сколь­ко раз па­дал и пе­ре­ка­ты­вал­ся. Догнал. Су­до­рож­но схва­тил­ся за края лю­ка и за­бро­сил се­бя внутрь.* О бо­же! Упал на труп, что ле­жал в этом де­сан­те. Уф-ф-ф! Мое ли­цо ка­са­лось его ли­ца, а жи­вая ще­ка тер­лась о его ще­ку, мерт­вую и хо­лод­ную. По бро­не ба­ра­ба­ни­ли пу­ли, и не­ко­то­рые, буд­то злоб­ные шме­ли, за­ле­та­ли в от­кры­тый люк, за­стре­вая где-то в глу­би­не ма­ши­ны. Ме­ха­ник гнал, не раз­би­рая до­ро­ги, к спа­си­тель­но­му по­во­ро­ту, где бы­ли ещё две бро­не­ма­ши­ны и главное — бо­е­при­па­сы...

***Сцена одиннадцатая***

*Дорога. Колонна машин. Суетятся солдаты и офицеры.*

**Командира полка.** Ростовцев! При­ка­зываю съез­дить в Баг­рамский морг, опо­знать тру­пы: по­гиб­шие из раз­ных ваших под­раз­де­ле­ний… Кроме тебя некому...

**Ростовцев** *(обращаясь в зал).* Вот черт! Ещё од­но ис­пы­та­ние на проч­ность и кре­пость нерв­ной сис­те­мы! В мор­ге опо­знать де­ся­ток изу­ве­чен­ных сол­дат!

**Ростовцев** *( кричит в отчаянии).* Да я там сам ос­та­нусь при ви­де жут­кой кар­ти­ны, ля­гу ря­дом!

**Командир полка.** Ну и ка­кие пред­ло­же­ния? Со­брать тол­пу офи­це­ров и пусть от­прав­ля­ют­ся уз­на­вать сво­их под­чи­нен­ных?

**Ростовцев.** Яку­бов! По­еде­шь со мной...

**Якубов** *(с опаской).* Куда теперь, то­ва­рищ стар­ший лей­те­нант?

**Ростовцев.**  В баг­рам­ский морг...

**Якубов** *(взвизгивает).* О, шай­тан! Я не мо­гу! Я бо­юсь мерт­ве­цов.

**Ростовцев.**  Эти мертвецы — твои вче­раш­ние при­яте­ли, па­пу­ас!

**Якубов.** Ну че­го вы сра­зу об­зы­вае­тесь? Я ведь дей­ст­ви­тель­но бо­юсь кро­ви и мерт­вых! Вы же пом­ни­те про­шлый год…

**Ростовцев.** По­сто­ишь воз­ле две­рей, по­зо­ву, ес­ли ко­го-то не уз­наю! Кто-то дол­жен ме­ня ох­ра­нять пе­ред за­ме­ной! Поехали!

**Ростовцев** (*обращаясь в зал).* На ок­раи­не мед­сан­ба­та два ан­га­ра – это и был морг. У во­рот на цин­ко­вых ящи­ках, си­дя ку­ри­л сол­да­т, с вы­бри­той до бле­ска го­ло­вой. Чув­ст­во­вал­ся по­сто­рон­ний по­доз­ри­тель­ный за­пах - ана­ша. Вы­гля­де­л боец вы­зы­ваю­ще на­гло: го­лый по по­яс, с ог­ром­ной на­кол­кой на те­ле «ОК­СВА», «Баг­рам», «ДМБ-87». Над­пи­си кри­ча­ли о ге­рои­че­ской служ­бе, оче­вид­но, в этом мор­ге. В сто­ро­не, при­сло­нив­шись к за­бо­ру из аэ­ро­дром­ной ар­ма­ту­ры, дрем­али мо­ло­дые бой­цы - по­хо­рон­ная ко­ман­да.

 *Якубов хва­тает за ши­во­рот уз­бе­ка-зем­ля­ка, об­нимается и ­та­ра­то­рит о чем-то бы­ст­ро-бы­ст­ро на род­ном язы­ке.*

**Ростовцев.**  Эй, чер­ти, это морг?

***Голос солдата*** *за сценой.* Ну…

**Ростовцев** *(рявкает).*  Что «ну»! Морг?

***Голос солдата.*** Морг…

**Ростовцев** *( в зал).* От сол­дат ра­зи­ло спирт­ным. В теньке стоя­ла трех­лит­ро­вая бан­ка, на­пол­нен­ная ка­кой-то жид­ко­стью и на­по­ло­ви­ну опус­то­шен­ная. *Громко.* Да вы все пья­ны!

**Голос солдата.** Во­все нет! А ты по трез­во­му де­лу тут по­ра­ботай!

**Ростовцев.** Со­п­ляк, с то­бой зам­ком­ба­та го­во­рит! По­веж­ли­вее...

**Голос солдата.** Ви­но­ват! Ка­кие у вас про­бле­мы?

***Ростовцев.*** Опо­знать де­сять че­ло­век, ко­то­рых се­го­дня при­вез­ли из зе­лен­ки...

**Голос солдата.**Се­го­дня по­сту­пи­ло три­на­дцать тру­пов. Выбирайте... Сей­час по­пы­та­ем­ся ра­зо­брать­ся, кто есть кто. Внутрь пой­де­те или сю­да вы­но­сить?

*Якубов охает и отходит в сторону*

**Ростовцев.** Там в по­ме­ще­нии про­хлад­но или ду­хо­та? За­пах ужас­ный?

**Голос солдата.**Нет, там про­хлад­но и не во­ня­ет. Мы уже принюхались ко всему. Ваши ещё не ус­пе­ли ис­пор­тить­ся – све­жие. В ка­ме­ре под­дер­жи­ва­ет­ся хо­ло­док - луч­ше вой­ти на «склад». Тут вы сра­зу со­млее­те...

**Ростовцев.**  От­кры­вай вра­та ада, при­врат­ник.

*Обращается в зал.* …Луч­ше бы я ту­да не входил. Хо­лод­ный по­лу­мрак «нек­ро­по­ля» все­лял ужас. Вдоль сте­ны длин­ный ряд стел­ла­жей, на ко­то­рых ле­жа­ли но­сил­ки. На носилках — мерт­ве­цы, скрю­чен­ные, в тех по­зах, в ка­ких их на­стиг­ла смерть. Толь­ко ру­ки и но­ги стя­ну­ты ве­ре­воч­ка­ми, что­бы в гро­бы по­мес­ти­лись, ина­че око­че­не­ют и не по­мес­тят­ся. Об­на­жен­ные об­мы­тые те­ла мо­ло­дых пар­ней. Буд­то спя­щие... Но нет, все с пу­ле­вы­ми от­вер­стия­ми и рва­ны­ми ос­ко­лоч­ны­ми ра­на­ми. Мои сол­да­ты и сер­жан­ты. Бывшие…

*Голос солдата.* Ва­ши?

*Ростовцев хватается за голову, кивает.*

 **Ростовцев.** Мои... Это Ор­лов­ский... Вот этот На­со­нов... Этот Фи­ли­мо­нов! Это Го­гия... Этот Ах­мет­га­ли­ев... С на­кол­кой на плече  - Ве­ле­сов. Этот — Баш­ме­тов, это — Ла­пин... Тот — Ис­ла­мов... Бо­ец без го­ло­вы…

**Голос солдата.**Так точ­но! Од­но те­ло дос­тав­ле­но без баш­ки.

**Ростовцев.** Это, на­вер­ное, Ази­мов - раз­вед­вз­вод. Взвод­ный го­во­рил, что ему го­ло­ву гра­на­то­ме­том ото­рва­ло. Дру­гих таких нет?

**Голос солдата.** Нет. Но нуж­но по иным при­зна­кам, по при­ме­там оп­ре­де­лять. Ро­дин­ки, та­туи­ров­ки…

**Ростовцев.**  Та­туи­ро­вок не бы­ло. Родинки — не знаю, ка­кие есть. Бы­ли… Ма­лень­ко­го рос­та, смуг­ло­ли­цый. Таджик...

*Сол­да­ты на­де­вают всем бир­ки, вносят за­пи­си во мно­же­ст­во жур­на­лов и тет­ра­дей и да­ют в них рас­пи­сать­ся*.

**Якубов.** О, аллах...

**Ростовцев.** Пра­пор­щи­ка не бы­ло?

**Голос солдата.** Ни­кто не при­знал­ся. Мы спра­ши­ва­ли…

**Ростовцев** (*орет со злостью).* Эй, шут­ник! Это мой при­ятель! Он се­го­дня про­пал без вес­ти и возможно погиб! В ухо сей­час схлопочешь за хам­ст­во...

**Голос солдата.**Как я оп­ре­де­лю, кто пра­пор­щик, кто офицер! Они мол­чат. А голые — все оди­на­ко­вые, все равны. Вот ещё лежат - не ваши?

**Ростовцев** *(проходит вдоль стел­ла­жей еще раз).* Нет, остальные из других частей.

**Голос солдата.** Возможно вашего прапорщика под­ве­зут поз­же... За­ез­жай­те завтра...

**Ростовцев** *(орет).* По­шел ты, зна­ешь ку­да, юмо­рист!

**Голос солдата.**Уже пошёл... меня час­то ту­да по­сы­ла­ют. Служ­ба в на­шем за­ве­де­нии рас­по­ла­га­ет к черному юмо­ру, фи­ло­со­фии. Для ус­по­кое­ния нер­вов следовало бы вы­да­вать вод­ку и «трав­ку». Ина­че кры­ша съе­дет – чок­нешь­ся. Ду­мае­те, лег­ко по­кой­ни­ков ка­ж­дый день мыть, упа­ко­вы­вать?

**Ростовцев.** Ты здесь по­сто­ян­но или при­ко­ман­ди­ро­ван на время?

**Голос солдата.**Я – по­сто­ян­но. Поч­ти год за­гру­жаю «Чер­ный тюль­пан». А па­ца­ны по­сле бо­лез­ней при­ко­ман­ди­ро­ва­ны. Вы­здо­рав­ли­ваю­щие... От жел­ту­хи очу­ха­лись, но пси­хи­ку тут на­вер­ня­ка по­дор­вут. Сей­час по ста­ка­ну са­мо­гон­ки ба­бах­нем и пой­дем упа­ко­вы­вать и оформ­лять по ад­ре­сам. Спир­тик есть и браж­ка. Не хо­ти­те де­ряб­нуть?

**Ростовцев.** Удив­ля­ешь: жа­ра, тру­пы! По­сле уви­ден­но­го бо­юсь, вы­вер­нет мой ос­лаб­лен­ный же­лу­док на­из­нан­ку. Как ты сам-то вы­дер­жи­ва­ешь, сер­жант? По­кой­ни­ки час­то снят­ся?

**Голос солдата***.* Постоянно…

*Колонна техники. Солдаты, офицеры. Острогин и Ростовцев.*

**Ростовцев.** Что с Ко­ло­то­вым? На­шли?

**Острогин.** Нашли... Только что... Пра­пор­щи­ка очередь прошила. Юр­ка за­ме­тил ДШК и ре­шил зай­ти сбо­ку, за­хва­тить тро­фей. Про­шёл с дву­мя бой­ца­ми: од­но­го ра­ни­ло, пе­ре­би­ты обе но­ги, а к тех­ни­ку и вто­ро­му уби­то­му сол­да­ту долго бы­ло не под­полз­ти – ле­жа­ли в де­ся­ти мет­рах от пу­ле­ме­та.

**Ростовцев.** Двенадцать!

**Острогин.** Та­ко­го два го­да не было...

**Ростовцев.** Башку ло­ми­т! В ушах зве­нит и вис­ки давит... Опять се­го­дня кон­ту­зи­ло… Всех жал­ко, но Юр­ку осо­бен­но, мо­им ин­ст­рук­то­ром был в учи­ли­ще. Вид­но, у ка­ж­до­го своя судь­ба...

***Сцена двенадцатая***

*Аэродром. Острогин, Ростовцев, Мелещенко с чемоданами.*

**Ростовцев** *(обращаясь в зал).* Вот и ко­нец вой­не для меня: два­дцать четыре ме­ся­ца бое­вых дей­ст­вий по­за­ди. Это слад­кое сло­во «ЗАМЕНА»! А для других война продолжалась... *Офицеры садятся по трапу в самолет.*

Са­мо­лет ра­зо­гнал­ся по бе­тон­ке и рез­ко взмыл в воз­дух. Пи­лот кру­то за­кла­ды­вал ви­раж за ви­ра­жом, и по­сле трех про­щаль­ных кру­гов над Ка­бу­лом и на­бо­ра вы­со­ты лай­нер взял курс до­мой, в Таш­кент! Дви­га­те­ли над­рыв­но гу­де­ли на пре­де­ле мощ­но­стей, под­ни­мая ма­ши­ну вы­ше и вы­ше в не­бо. «Ил-76» шел на подъ­ем, за­драв нос в не­бо. Так здесь все­гда взле­та­ют. Авиа­лай­нер сы­пал «от­стре­ла­ми» (све­то­вы­ми ра­ке­та­ми) во все сто­ро­ны, что­бы от­вес­ти от кор­пу­са и дви­га­те­лей воз­мож­ный пуск «Стре­лы» или «Стин­ге­ра».

*Бо­ро­да­тый му­жик стоит на краю сцены при­ла­дил тру­б ПЗРК на пле­чо и при­це­лил­ся в стре­мя­щий­ся ввысь гру­зо­вой авиа­лай­нер.*

**Голос за мятежника сценой.** Далеко... Очень вы­со­ко не достать... Жал­ко, ка­кой боль­шой са­мо­лет! Сколь­ко бы «пай­сы» по­лу­чи­ли! Жену бы купил... Был «Стин­гер», я б по­пы­тал­ся, а так ра­ке­ту впус­тую из­рас­хо­ду­ю и ко­ман­дир, в гневе, пал­кой ста­нет бить! Луч­ше вы­стре­лю по вер­то­ле­ту...

**Ростовцев** (*обращаясь в зал).* Героя я так и не получил… Почему? Командир дивизии, спустя тридцать лет посетовал, вероятно надо было материально поддержать мой наградной бакшишами-подарками, а он не знал...

 Для нас та бессмысленная вой­на ос­та­лась в да­ле­ком про­шлом, но Аф­га­ни­стан по-преж­не­му пы­ла­ет бесконечной вой­ной. Мы ра­зо­жгли этот кос­тер, и те­перь весь мир не знает, как его по­ту­шить. А я до сих пор пом­ню тро­пы, по ко­то­рым хо­дил, киш­ла­ки, в ко­то­рых вое­вал. Вой­на, порой снится по ночам, прав­да, после на­пи­са­ния книг — все ре­же. На­вер­ное, часть боли удалось выплеснуть на стра­ни­цы…

А новым вождям, не нюхавшим пороха, не терпится вновь развязать новую войну - руки чешутся. Эх, жаль невозможно всех руководителей, министров, депутатов, их и детей и внуков, для острастки загнать в окопы! Мордами в кровь и дерьмо! Чтобы одумались...