Александр Пудин

 **Рядовой генерал**

 Военно-историческая драма в 2-х действиях

Действующие лица:

Сталин – Председатель Государственного Комитета Обороны

Полбин Иван Васильевич – генерал-лейтенант, первый заместитель Командующего Западным Особым округом (фронтом)

Галина – супруга Полбина

Командующий - Командующий Западным Особым округом (фронтом)

Т и м о ш е н к о (Голос) - Нарком Обороны, Маршал

Начальник Штаба – начальник Штаба Западного округа (фронта)

Корпусной комиссар

Маршал Чибрик

Птицин – лейтенант, адъютант Полбина

Голубев Константин Дмитриевич – командующий 10-й армией Западного фронта, генерал-майор

Кузнецов (голос по телефону)– генерал-лейтенант, командующий 3-й армией

Никитин Иван Семенович – генерал-майор, командир 6-го казачьего кавалерийского корпуса им. Сталина

Копец (голос по телефону) – генерал-майор, командующий ВВС округа

Сандалов (голос по телефону) – полковник, начальник штаба 4-й армии

Хацкилевич Михаил Георгиевич - генерал-майор, командир 6-го механизированного корпуса

Блохин – начальник разведотдела Штаба округа, полковник

Мехлис Лев Захарович – заместитель Председателя Совнаркома

Офицер – сопровождающий Мехлиса

Коробков – генерал-майор, командующий 3-й армией

Григорьев – генерал-майор, начальник связи штаба округа

Арина - Девочка с фикусом

Светлана – мама Арины

Родион Николаевич – папа Арины

Бабушка – бабушка Арины

Лосев – полковой комиссар

Морозов – красноармеец

Прошкин - красноармеец

Волковец – старший лейтенант, разведчик

Абрамов – старший политрук

Козлов - генерал

Полищук – водитель Козлова

Гундоров – красноармеец

Гаврилова Евдокия – медсестра

Мигунов – старший лейтенант

Комендант станции

«Литовец»

I Танкист

II Танкист

Голос Диктора

 *Действие происходит с 21 июня по 16 августа 1941 года –*

 *в Белоруссии и Москве.*

 **Действие первое.**

 **Первая сцена.**

*Суббота, 21 июня 1941 года. Вечер. Минский Дом офицеров.*

*На большом экране демонстрируется кинофильм «Свадьба в Малиновке».*

*Крупным планом разудалый и бравый Яшка-артиллерист со своими куплетами. Под веселый хохот жительниц Малиновки и зала пританцовывающий Яшка поет:*

*«Битте-дритте, фрау мадам! Я урок Вам первый дам!».*

*Неожиданно в кинолуч входит человек, он торопливо двигается вперед, где должны быть самые почетные места. Человек наклоняется, навстречу ему приподнимается тот, к кому он так спешил. Сквозь музыку прорывается испуганный шепот: «Этого не может быть»!.*

 *Световая перебивка.*

 *Появляются встревоженные К о м а н д у ю щ и й, его заместитель генерал*

 *П о л б и н и полковник Б л о х и н.*

К о м а н д у ю щ и й. Этого не может быть! (Полбину). Чепуха какая-то! (Кивает в сторону Блохина). Вот, разведка сообщает, что на границе очень тревожно. Немецкие войска, якобы, приведены в полную боевую готовность и даже начали обстрел отдельных участков нашей границы.

П о л б и н. Вот тебе и битте-дритте! Трубка 15, прицел 120… Бац-бац – и мимо!

К о м а н д у ю щ и й. Вы к чему это, товарищ генерал-лейтенант?

П о л б и н. А к тому, товарищ Командующий Особым округом, что у нас, по моим данным, в некоторых артполках 19 июня, все имевшиеся оптические приборы были изъяты и увезены в Минск на поверку. Орудия остались без панорам, буссолей, теодолитов и даже без стереотруб.

К о м а н д у ю щ и й. Не нагнетайте, товарищ Полбин. Мы же с Вами не специалисты по артиллерии.

П о л б и н. Вчера уже было неспокойно, товарищ Командующий округом. Полковник Блохин и вчера докладывал…

Б л о х и н. Так точно, товарищ Командующий. Вчера в 17 часов 41 минуту шесть германских самолетов нарушили советскую государственную границу.

К о м а н д у ю щ и й. Да знаю! Все знаю!

Б л о х и н. А ровно через две минуты появилась вторая группа немецких самолетов.

П о л б и н. С подвешенными бомбами. И с этим грузом углубилась на нашу территорию на несколько километров.

К о м а н д у ю щ и й. Но это же не война, товарищи! Нам нельзя впадать в эмоции. Тем более, могла же случиться ошибка!

П о л б и н (отводит Командующего в сторону). Меня откровенно встревожил вчера и доклад командующего 3-й армией генерал-лейтенанта Кузнецова из Гродно: вдоль границы, у дороги Августов—Сейни, еще днем были проволочные заграждения. А к вечеру немцы сняли их. Как объяснить?

К о м а н д у ю щ и й. Вы у меня это спрашиваете?

П о л б и н. Размышляю вслух, товарищ генерал армии. И в лесу, в этом районе, отчетливо слышен шум многочисленных моторов.

К о м а н д у ю щ и й. Вы забыли, Полбин, сколько было подобных провокаций?! (Блохину). Свободен, полковник.

 *Блохин уходит.*

 *Пауза.*

Уж не в равнодушии ли меня подозреваете? Или в безразличии?

П о л б и н. Это война, товарищ Командующий. И она началась. Вчера или позавчера. Я боюсь, что мы предстанем в грозный час в опереточном виде.

К о м а н д у ю щ и й. Это Вы у нас со своими усиками – знаешь ли…

П о л б и н. Слышал, что за спиной называют «опереточным генералом».

К о м а н д у ю щ и й. Это недобрые люди. Нет объявления войны, товарищ генерал-лейтенант! Нет! А значит – и войны нет!

П о л б и н. Вы думаете, мне охота воевать? Крестов на груди не хватает?

К о м а н д у ю щ и й. Да ладно Вам, Иван Васильевич! Не кипятитесь. Кстати, крестов-то у меня и нет за первую мировую. А у Вас целых два Георгия!

П о л б и н. По молодости мы все герои.

К о м а н д у ю щ и й. Знаю, что Вы храбрец! Знаю! И что «рядовым генералом» себя считаете.

 *Неловкая пауза.*

 Вы слышали, что в первую мировую я у них почти три года в плену был? В Германии.

П о л б и н. Вы были ранены, товарищ Командующий.

К о м а н д у ю щ и й (горько). Ранен… А клеймо осталось.

 *К о м а н д у ю щ и й вглядывается в летнее небо. Тишина. Совсем рядом раздается птичье пение. К о м а н д у ю щ и й в ответ на эту благодать снимает китель, в темноте ярко светится его белая рубашка.*

П о л б и н (на небо). Мой отец, когда замечал, как мы подглядываем за звездами, говорил: - Чего уперлись в небо? Земли вам мало, что ли? Спать пора, баламуты, совсем от рук отбились!

К о м а н д у ю щ и й. Вот, Гитлеру оказалось своей земли мало.

 *За сценой слышен женский голос, он зовет «Ваня! Ваня!».*

Вас супруга потеряла, товарищ генерал.

П о л б и н. Наденьте китель, товарищ Командующий.

К о м а н д у ю щ и й. Боитесь, демаскирую Штаб округа?

П о л б и н. С реки, со Свислочи холодком потянуло.

 *Пауза.*

*Женский голос «Ваня, Ваня» повторяется.*

 К о м а н д у ю щ и й. Идите же, идите!

 *П о л б и н уходит на голос.*

 *К о м а н д у ю щ и й один.*

 *На сцену снова врываются веселые куплеты Яшки-артиллериста, общий веселый смех.*

**Вторая сцена.**

 *22 июня 1941 года. 5 часов утра. Кабинет К о м а н д у ю щ е г о.*

 *Десятки звонков, требующих немедленного ответа.*

 *К о м а н д у ю щ и й сидит за столом, обхватив голову руками.*

*В кабинет торопливым шагом входят Начальник Штаба, Корпусной Комиссар,*

*П о л б и н.*

П о л б и н ( Командующему). Началось?

К о м а н д у ю щ и й (растерянно смотрит на разрывающиеся телефоны). Сам как следует не разберу. Понимаете, какая-то чертовщина. Несколько минут назад опять звонил из третьей армии Кузнецов. Говорит, что немцы нарушили границу на участке от Сопоцкина до Августова.

П о л б и н. Ну, это уже вчера было понятно. Значит, началось! А что Москва?

К о м а н д у ю щ и й. Звонил нарком Тимошенко.

П о л б и н. Дал указания, как действовать?

К о м а н д у ю щ и й. Приказал не предпринимать никаких действий против немцев без их распоряжений.

П о л б и н. Опять двадцать пять.

Н а ч а л ь н и к Ш т а б а. Но в такой ситуации нельзя медлить, товарищ генерал армии. (Переглядывается с П ол б и н ы м и К о р п у с н ы м К о м и с с а р о м).

 *Телефонные звонки всё громче и отчаянней. П о л б и н бросает взгляд на*

*К о м а н д у ю щ е г о, затем на притихших Начальника Штаба и Корпусного Комиссара.*

 *К о м а н д у ю щ и й явно сторонится телефонного разговора.*

*П о л б и н поднимает один из надрывающихся телефонов.*

 *Взволнованный голос в трубке звучит на весь кабинет.*

Г о л о с К у з н е ц о в а. Кузнецов, товарищ Командующий! Бомбят Гродно! Штаб армии! Связь с частями по проводам нарушена! Перешли на радио. Две радиостанции прекратили работу — может, уничтожены.

П о л б и н. Это Полбин, товарищ Кузнецов! Командующий вышел. Сейчас мы дадим вам указания! (Кладет трубку).

 *Пауза.*

 *Телефоны разрываются.*

У нас есть план действий, товарищи?

Н а ч а л ь н и к Ш т а б а. По-хорошему, надо вскрывать «Красный пакет».

К о м а н д у ю щ и й. Нет указания вскрывать «Красный пакет»! Нет!

 *По л б и н поднимает кричащую трубку.*

Г о л о с Г о л у б е в а. Десятая армия, Голубев, товарищ Командующий! Нас бомбят!

П о л б и н. Без паники! Сейчас мы дадим вам указания! (Кладет трубку).

 *П о л б и н отвечает на следующий звонок.*

Г о л о с С а н д а л о в а. Четвертая армия, начальник Штаба полковник Сандалов, товарищ Командующий! Нас атакуют! Мы под бомбами!

П о л б и н. Это Полбин, Сандалов! Слышите? Полбин! Ждите наших указаний!

Г о л о с С а н д а л о в а. Три дивизии- две стрелковые и одна танковая – накрыты прямо в казармах. Спящими…

П о л б и н (кричит). А почему вы их оттуда не вывели? Почему они остались в Бресте?

Г о л о с С а н д а л о в а. Не успели, товарищ первый заместитель Командующего! Мы в огне!

 П о л б и н. Без паники! Алло! Связь пропала! (Кладет трубку).

 *П о л б и н снова отвечает на очередной звонок.*

Г о л о с К у з н е ц о в а. 3-я армия. Генерал-лейтенант Кузнецов. Немцы продолжают бомбить! На протяжении пятидесяти километров повалены все телеграфные и телефонные столбы. Связь со многими частями нарушена. Дайте скорее указания! (Кладет трубку).

К о м а н д у ю щ и й (Полбину, нервно). Голубев один раз позвонил - и больше никаких сведений из десятой армии нет. Сейчас полечу туда, а ты оставайся здесь.

П о л б и н. Считаю такое решение неверным. Командующему нельзя бросать управление войсками. (Смотрит на присутствующих). Товарищ Начальник Штаба! Товарищ Корпусной Комиссар! Ведь логично лететь мне?!

Н а ч а л ь н и к Ш та б а. Мне представляется, лучше Вам, Иван Васильевич.

К о м а н д у ю щ и й (сухим тоном). Вы, товарищ Полбин, — первый заместитель командующего. Предлагаю остаться вместо меня в штабе. Иного решения в создавшейся ситуации не вижу.

П о л б и н. Вы отсюда должны управлять войсками. Мы теряем управляемость войсками.

К о м а н д у ю щ и й. Приказываю!

 *К о м а н д у ю щ и й нервно разворачивается, выходит, тут же возвращается обратно с летным шлемом.*

П о л б и н. Так вернее будет, товарищ Командующий, если в Белосток полечу я. Поверьте.

К о м а н д у ю щ и й. Я сам! Сам полечу! (Надевает на голову летный шлем).

 *Раздается телефонный звонок.*

П о л б и н. Тимошенко?

К о м а н д у ю щ и й. Возьмите трубку.

 *П о л б и н поднимает трубку.*

Г о л о с Н а р к о м а. Доложите ситуацию, товарищ Командующий фронтом. Что нового?

П о л б и н. Командующий вышел. На проводе первый заместитель Командующего генерал-лейтенант Полбин, товарищ Нарком Обороны.

Г о л о с Н а р к о м а. Вы владеете ситуацией, товарищ Полбин? Начальник Штаба где?

П о л б и н. Начальник Штаба и Корпусной Комиссар – мы все в кабинете Командующего. Ситуация очень тревожная. Фронт подвергается непрекращающимся бомбежкам! С воздуха расстреливается мирное население! Проводная связь во многом выведена из строя. Переходим на радио. Разрешите вскрыть «Красный пакет».

Г о л о с Н а р к о м а. Нет. Категорически избегайте провокаций!

П о л б и н. Есть, товарищ Нарком Обороны! Павлов рвется в Белосток. Считаю, что командующему нельзя оставлять управления войсками. Прошу разрешить мне вылететь в десятую армию.

Г о л о с Н а р к о м а. Категорически возражаю. Ни ты, ни он! Оставайтесь в Минске и немедленно устанавливайте связь с армиями! (Кладет трубку).

 *Молчание.*

 *Командующий достает бутылку коньяка, наливает в рюмку.*

 *Входит Б л о х и н.*

Б л о х и н. Товарищ Командующий! Разведка доносит, что происходит полномасштабное наступление немецких войск.

К о м а н д у ю щ и й. Большими силами?

Б л о х и н. Более тридцати пехотных, пять танковых, две моторизованные и одна десантная дивизии, сорок артиллерийских и пять авиационных полков.

 *Общее оцепенение.*

К о р п у с н о й К о м и с с а р. Это в целом такая армада? На весь периметр границы? Или только на наш Западный особый военный округ?

Б л о х и н. Только на наш округ, товарищ Корпусной Комиссар!

К о м а н д у ю щ и й. Спокойно, товарищи! У нас тоже есть чем ответить врагу! Есть! Одна 10-я армия чего стоит!

Б л о х и н. На аэродромах первой линии фашисты вывели из строя почти всю нашу авиацию.

К о м а н д у ю щ и й ( начальнику Штаба). Соедините меня с Копцом.

 *Н а ч а л ь н и к Штаба поднимает трубку.*

Г о л о с К о п ц а. Командующий ВВС Западным округом генерал-майор Копец.

К о м а н д у ю щ и й. Как у вас обстановка?

Го л о с К о п ц а. Аэродромы первой линии разбиты с 3-х часов утра. Бомбежка продолжается.

К о м а н д у ю щ и й. Поднимите что осталось!

Г о л о с К о п ц а. Бомбардировщики будут без прикрытия, товарищ Командующий округом.

К о м а н д у ю щ и й. Почему без прикрытия?

Г о л о с К о п ц а. 43-я истребительная дивизия осталась под Оршей. Другие фактически уже непригодны.

К о м а н д у ю щ и й. Почему под Оршей?

Г о л о с К о п ц а. Это место ее постоянной дислокации, поэтому она не участвует в прикрытии границы.

К о м а н д у ю щ и й. Я тебя не узнаю, Копец! Ты же Герой страны! В Испании был лучший истребитель! Поднимай в воздух все, что можешь, генерал! Только не заходи за границу! Шевели крыльями, Копец!

Г о л о с К о п ц а. Есть шевелить крыльями, товарищ Командующий фронтом! Подниму 12-ю и 13-ю авиадивизии и 3-й дальнебомбардировочный корпус, товарищ генерал армии.

 *К о м а н д у ю щ и й кладет трубку, обводит ошарашенным взглядом присутствующих.*

 *Рой телефонных звонков снова нарастает.*

Н а ч а л ь н и к Ш т а б а. Нам могут вменить в вину неисполнение Приказа Комиссара обороны Союза ССР № 582 от 19 июня1941 года .

Ко м а н д у ю щ и й. Это о чем?

Н а ч а л ь н и к Ш т а б а. О маскировке аэродромов, воинских частей и важных военных объектов округов.

К о м а н д у ю щ и й. Сейчас речь идет не о маскировке, товарищ Климовских.

Н а ч а л ь н и к Ш т а б а. Там есть убийственная фраза: «Скученное и линейное расположение самолетов на аэродромах при полном отсутствии их маскировки и плохая организация аэродромного обслуживания с применением демаскирующих знаков и сигналов окончательно демаскируют аэродром»….

 И приказ: категорически воспретить линейное и скученное расположение самолетов…

 *Гробовое молчание.*

К о м а н д у ю щ и й. Если не ошибаюсь, срок его исполнения был 1 июля.

Н а ч а л ь н и к Ш т а б а. Так точно. 1 и 15 июля через Жукова.

 *Телефонные звонки все сильнее.*

 *П о л б и н поднимает трубку.*

Г о л о с Н а р к о м а. Доложите обстановку?

П о л б и н. Отвечаем огонь на огонь. Поднимаем бомбардировочную авиацию для поддержки наземных сил. К сожалению, без прикрытия истребителей.

Г о л о с Н а р к о м а. А где ваши истребители?

П о л б и н. 43-я истребительная дивизия дислоцирована под Оршей. Всё, что поблизости, разбомблено.

Г о л о с Н а р к о м а. Черт знает, что у вас происходит там, товарищ Полбин! Хорошо, поднимайте бомбардировочную авиацию. Только будьте бдительны! Это может быть провокацией. Связь восстановлена?

П о л б и н. Не в полной мере, товарищ Нарком Обороны. Происходит полномасштабное вторжение гитлеровской армии. Разведка доложила, что против войск Западного фронта перешли в наступление более тридцати немецких пехотных, пять танковых, две моторизованные и одна десантная дивизии, сорок артиллерийских и пять авиационных полков.

Г о л о с Н а р к о м а. Товарищ Полбин, учтите, никаких действий против немцев без нашего ведома не предпринимать. Ставлю в известность вас и прошу передать Командующему Западным фронтом, что товарищ Сталин не разрешает открывать артиллерийский огонь по немцам.

П о л б и н. Как же так, товарищ Маршал Советского Союза!? Отстреливаться из винтовки и пистолета? (Кричит в трубку). Ведь наши войска вынуждены отступать. Горят города, гибнут люди!

Г о л о с Н а р к о м а. Приказ - не поддаваться на провокации немецких генералов. Разведку самолётами вести не далее шестидесяти километров.

П о л б и н. На аэродромах первой линии у нас уже не осталось авиации. По всему видно, что противник стремится овладеть районом Лида для обеспечения высадки воздушного десанта в тылу основной группировки Западного фронта, а затем концентрическими ударами в сторону Гродно и в северо-восточном направлении на Волковыск перерезать наши основные коммуникации. Настаиваем на немедленном применении механизированных, стрелковых частей и артиллерии, особенно зенитной.

Н а ч а л ь н и к Ш т а б а. Я поддерживаю товарища Полбина.

К о р п у с н о й К о м и с с а р. Я тоже склоняюсь к этому.

Г о л о с Н а р к о м а. Что? Повторяю прежний приказ, товарищ первый заместитель Командующего Западным фронтом: никаких иных мер не предпринимать, кроме разведки вглубь территории противника на шестьдесят километров. (Кладет трубку).

 *Пауза.*

 *Командующий наконец опрокидывает свою рюмку.*

Н а ч а л ь н и к Ш т а б а. Товарищ Командующий, почему же они не дают нам Приказ задействовать «Красный пакет»?

К о м а н д у ю щ и й. Ждем, товарищи. Все слышали – не предпринимать активных действий против немцев.

 *Снова звонок.*

 *П о л б и н поднимает трубку.*

Г о л о с Н а р к о м а. Полбин?

П о л б и н. Так точно, товарищ Нарком Обороны.

Г о л о с Н а р к о м а. Слушайте Директиву №1.

«Противник с целью спровоцировать конфликт и втянуть Советский Союз в войну перебросил на отдельных участках государственной границы крупные диверсионно-подрывные банды и подверг бомбардировке наши некоторые города. Приказываю: 29-й танковой дивизии во взаимодействии с 4-м стрелковым корпусом, ударом в направлении Сопоцкин, Калеты уничтожить противника. Границу не переходить. Об исполнении донести». Приказываю: немедленно ввести в действие «Красный пакет»! Если есть острая необходимость, летите в Белосток Вы, товарищ Полбин.

П о л б и н ( в сторону). Уже наверняка поздно… О каком прикрытии государственной границы может идти речь, когда на ряде направлений враг уже глубоко вклинился на нашу территорию?!

Г о л о с Н а р к о м а. Что-о-о?!

П о л б и н. Есть ввести в действие «Красный пакет», товарищ Маршал Советского Союза. (Кладет трубку).

К о м а н д у ю щ и й. Приступайте к реализации «Красного пакета» и исполнению Директивы №1, товарищ начальник Штаба.

Н а ч а л ь н и к Ш т а б а. Есть приступить к реализации «Красного пакета».

 *Световая и звуковая перебивка. Гул самолетов и разрывы бомб.*

 **Третья сцена.**

 *22 июня. Декорации предыдущей сцены. Появилась маскировочная сеть.*

 *К о м а н д у ю щ и й и П о л б и н. У последнего в руках летный шлем.*

П о л б и н. Разрешите обратиться, товарищ Командующий.

К о м а н д у ю щ и й. Слушаю.

П о л б и н. Возьмите, пожалуйста, себя в руки. Соберитесь! Вы же Герой Советского Союза! Все знают, как Вы под Гвадалахарой на своем танке наводили ужас на испанских фашистов!

К о м а н д у ю щ и й (усмехается). Зачем мне собираться, когда Вы уже собрались, товарищ первый мой заместитель.

П о л б и н. Ситуация требует четкого управления. Мы допустили ряд упущений.

К о м а н д у ю щ и й. Да будет четкое управление, Иван Васильевич! Будет! К вечеру прилетит Маршал Чибрик – он нам поможет.

 *Выпивает рюмку.*

П о л б и н (на рюмку). Это не самый хороший выход, Дмитрий Григорьевич! Вы действительно лучший! На январских учениях округов не зря всех уделали! И генерала армии по делу получили.

К о м а н д у ю щ и й. Поэтому «синие» Жукова одолели моих «красных»… Последний раз. Можно мне хотя бы выпить в последний раз?

П о л б и н. Почему в последний? Скоро начнем отмечать наши победы над врагом. (Надевает на голову летный шлем).

К о м а н д у ю щ и й. Вас ко мне приставили оттуда? Или оттуда? (Водит пальцем по сторонам).

П о л б и н. Зачем Вы так, товарищ Командующий? Но у меня имеется законный вопрос: почему мы не передислоцировали Штаб Округа из Минска?

 *Молчание.*

У нас был Приказ: 19 июня Штаб должен быть уже в районе станции Обуз-Лесная.

К о м а н д у ю щ и й. Потому что тогда мы были бы совсем удалены от фронта, товарищ генерал-лейтенант. И так мы от Белостока в 300 километрах.

 *Пауза.*

Я не могу ответить на все Ваши вопросы. Голова горит.

 *Пауза.*

Звонил Сталин.

П о л б и н. Вы с ним разговаривали? Что он сказал?

К о м а н д у ю щ и й. Я не взял трубку.

П о л б и н (тревожно). Не взяли трубку Сталина?

 *Молчание.*

К о м а н д у ю щ и й. Начальник Штаба отвечал. Сказал, что я в войсках…

Меня обуял страх и неуверенность, Иван Васильевич. Давайте попрощаемся что ли? Почеломкаемся, как говорил старый полковник Тарас Бульба?

П о л б и н. Нам рано в костер, как Тарасу, Дмитрий Григорьевич.

К о м а н д у ю щ и й. Знаю, со дня на день за мной может приехать Мехлис. А у него вопросы будут – упаси бог.

П о л б и н. Намекнули источники?

К о м а н д у ю щ и й. Источники. Надежные.

П о л б и н. Во время войны невозможно арестовывать воюющего.

К о м а н д у ю щ и й. Все возможно. Мы ведь с чужими деликатничаем, стоим перед ними – дышать боимся. Зато своих бьем с носка!

 *Наливает в рюмку.*

Если будет Приказ наступать, возьмете на себя организацию концентрического удара?

П о л б и н. Только прикажите! И если будут для него силы.

К о м а н д у ю щ и й. Может, Маршал Чибрик привезет такой Приказ. Но я тоже про то: буду ли силы? Чем воевать мы будем?

 *Раздается телефонный звонок. П о л б и н берет трубку.*

П о л б и н. Полбин слушает. (Кивает головой, кладет трубку, снимает летный шлем). Командующий авиацией фронта генерал-майор Копец застрелился.

К о м а н д у ю щ и й. Эх, Ваня, Ваня! 32 года! Вместе в Испании воевали. Целых 3 года там немцев бил! Какой был сокол! А здесь? Один день! (Плачет). Толком не успел и самолеты поднять - всех немец размолотил с воздуха. А они ведь как у нас стояли на аэродроме? Крыло в крыло! Мы же по всему Союзу капитальный ремонт затеяли! Самолеты затолкали как селедку в банки.

 *Молчание.*

П о л б и н. Но ведь Тимошенко именно об этом предупреждал нас? И самолеты рассредоточить требовал НЕМЕДЛЕННО! А не к 1 июля.

 *Молчание.*

Это правда, что Вы Мерецкову говорили, что ничего страшного, если Гитлер возьмет Советский Союз?

К о м а н д у ю щ и й. Это было за рюмкой. Во время финской кампании. В январе 1940 года. Я тогда крепко обосрался со своим танковым корпусом.

П о л б и н. С сухими портками тогда никого не было. Но Вы знаете, что к генералу армии Мерецкову у спецорганов постоянно возникают вопросы?

К о м а н д у ю щ и й. Знаю.

 *К о м а н д у ю щ и й обнимает П о л б и н а и направляет его на выход.*

 *Световая и звуковая перебивка. П о л б и н один.*

Г о л о с Г а л и н ы. Ваня! Иван Васильевич!

 *Появляется Г а л и н а – жена П о л б и н а, в руке у нее летный* *шлем.*

Г а л и н а. Ваня! Ты летный шлем дома забыл! (Бежит к нему).

П о л б и н. Как забыл? Да вот же он у меня! (Показывает шлем).

Г а л и н а. А этот?

П о л б и н. Наверное, старый тебе в руки попался.

Г а л и н а. Нам надо попрощаться? Навсегда? (Голос дрожит).

П о л б и н (с комом в горле). Почему прощаться? Почему навсегда?

Г а л и н а. Я боюсь, Ваня. И за тебя, и за себя.

П о л б и н. Все будет хорошо, Галя.

Г а л и н а. Ты мне обещаешь? Я ведь всегда тебе верю. Ты такой надежный… Мой любимый «рядовой генерал»…

П о л б и н. Обещаю. Если вестей от меня не будет – поезжай к сестре в Челябинск.

 *Г а л и н а бросается к мужу на грудь, рыдает в голос.*

Так не надо провожать, Галя. Я обещаю, что все будет хорошо.

Г а л и н а. Не буду, Ваня! Не буду! (На шлем). А может, и его возьмешь?

П о л б и н (смеется). Так у меня же одна голова, любимая!

Г а л и н а (тоже улыбается). Вот и береги ее лучше! (Передает ему шлем, целует).

 **Четвертая сцена.**

*22 июня 1941 года. Полдень. Железнодорожный переезд. Паровозные гудки.*

*Голоса за сценой:*

*-Бей фашиста!*

*-Какой я вам фашист!*

*- Покажи документы!*

*- Нет документов!*

*-Тогда получай!*

*-За что!*

*-Не кричи! Без тебя тошно!*

 *На сцену выбегает затравленный «Л и т о в е ц».*

 *За ним – Б о й ц ы.*

«Л и т о в е ц». Я свой!

1 Б о е ц. В немецкой форме?

«Л и т о в е ц». У нас форма такая. И каски немецкие. 29-й стрелковый литовский корпус! Не успели переодеть!

2 Б о е ц. Покажь документы!

1 Б о е ц. Сука гитлеровская!

2 Б о е ц. Фашист!

«Л и т о в е ц». Сам ты фашист! Я русский. Нас литовцы всех перебили – и к немцам присоединились! А я сбежал! Я из Брянска родом!

1 Б о е ц. Фашист! (Яростно молотит «Литовца» кулаками).

«Л и т о в е ц». Я свой, братцы! Там нас, русских, резали литовцы! В казарме было так склизко и липко от русской крови! Так склизко и липко!..

 *Раздается выстрел. «Л и т о в е ц» падает.*

 *Входит П о л б и н.*

П о л б и н (на убитого «Литовца»). Что здесь произошло?

1 Б о е ц. Предатель! Говорит, из литовского корпуса. А у самого нет документов.

 *П о л б и н всматривается в убитого.*

П о л б и н. Форма действительно 29-й стрелковой литовской дивизии. (Снимает фуражку, «Л и т о в ц а» уносят).

 *Торопливо вбегает П т и ц и н, за ним – С в е т л а н а, Б а б у ш к а, А р и н а.*

С в е т л а н а (Полбину). Ну, товарищ командир! Можно мы с вами поедем? Ваш заместитель говорит, что только Вы можете решить.

П т и ц и н. Не можете, гражданочка. Я ничего Вам не обещал! И никакой я не заместитель!

С в е т л а н а. Нам страшно. Мы не знаем, куда ехать.

П т и ц и н. У вас кончился бензин?

С в е т л а н а. Да.

П т и ц и н. Вы попросили налить ведро. Я вам налил?

С в е т л а н а. Налили.

П о л б и н. Что у вас за спор, товарищ лейтенант?

П т и ц и н. Да вот, попросили помочь с бензином , товарищ генерал-лейтенант. Помог. Теперь хотят ехать с нами.

По л б и н. С нами ехать нельзя. Мы уже на войне.

Б а б у ш к а. А мы где? Нам-то что делать, товарищ?

П о л б и н. Что у них с машиной?

П т и ц и н. Ничего. Исправна. Новый ЗИС-101. Едут вольготно. Даже фикус прихватили.

А р и н а. Это мой фикус.

П т и ц и н. А могли бы еще человека посадить – помочь в беде.

Б а б у ш к а. Господи, да мы разве против? Не правда ли, девочки?

А р и н а. Мы разам дружна ўстанем

 У шарэнгу як адзін.

 Вядзе да Перамогі Сталін.

 Герой наш з былін.

П о л б и н (неожиданно растрогавшись). . Какая умница! Сама сочинила?

А р и н а. Сама.

П о л б и н. Точно-точно?

С в е т л а н а. Сама. Она с первого класса у нас стихи пишет. Скажите, товарищ, что нам делать? Ехать дальше? Или не надо?

П о л б и н. Здесь оставаться точно нельзя вам. На дороге то и дело высаживаются немецкие парашютисты. Езжайте в сторону Смоленска.

Б а б у ш к а. Света, ты скажи, что так велел Родион. Он работает в обкоме.

С в е т л а н а. Мама, помолчите, пожалуйста! (Полбину). Муж сказал – ехать до станции. Мы же так потеряемся, товарищ командир.

П о л б и н. Следуйте на восток, товарищи. Где нет еще фрица. (Арине). А фикус нам оставьте.

А р и н а. Вы тоже любите фикусы?

П о л б и н. Люблю. А еще у вас освободится место - глядишь, кого-нибудь выручите, подвезете до Смоленска.

С в е т л а н а. Хорошо, товарищ командир. (Арине). Ариша, неси свой фикус сюда.

 *А р и н а убегает вместе с Б а б у ш к о й, возвращается одна, с фикусом.*

 П о л б и н. Тебя зовут Арина?

А р и н а. Арина Родионовна. А потом Вы его мне вернете?

П о л б и н. Непременно.

А р и н а. Смотрите, я Вас обязательно найду. У Вас такие красивые вусяки!

П о л б и н (смотрит на Светлану). Вусяки? Какие вусяки?

С в е т л а н а. Арина так зовет усы. У нашего папы тоже такие «вусяки». (Пытается улыбнуться, начинает рыдать взахлеб).

 *Нетерпеливо бибикает машина, А р и н а вручает*

*П о л б и н у фикус, убегает вместе со С в е т л а н о й.*

 *П о л б и н стоит с фикусом – и вдруг поднимается резкий рев моторов в воздухе. Раздаются взрывы, пулеметные очереди. Падающие с неба куски травы, земли.*

П т и ц и н. Ложись! Воздух! Ложитесь, товарищ генерал!

 *П т и ц и н стремительно кидается к П о л б и н у, сносит его с ног.*

 *Рев моторов и пулеметные очереди буквально над головой.*

*Голоса «Санитара! Врача! Помогите! Раненые!».*

П о л б и н (кричит). Ты меня чуть не убил, Птицин.

П т и ц и н (кричит в ответ). Зато Вы целы, товарищ генерал.

 *Пробегают солдаты с носилками, кто-то в белых халатах. Потом носилки возвращаются обратно – на них военные, Бабушка, Светлана, Арина.*

П о л б и н. Стойте! Все мертвые?

*Носилки останавливаются. П о л б и н идет к носилкам с А р и н о й, плачет, не скрывая своих слез, встает перед ней на колени. Потом поднимает на руки.*

Боже…Ну, почему? За что такая несправедливость?

П т и ц и н. Что с ними делать, товарищ генерал?

П о л б и н. Разве сами не знаете? Маленькую девочку… Малышку…Ангелочка…За что, сволочи?!

П т и ц и н. Надо найти гробы.

П о л б и н. Лейтенант! Какие гробы?! Мы на войне!

П т и ц и н. В плащ-палатку завернем.

 *Гудки паровоза. В небе снова появляются немецкие самолеты – свист и взрывы бомб.*

П о л б и н (кричит кому-то в сторону). Отгоняй состав! Ну что там стоишь! У тебя же полный товарный состав, набитый людьми!

 *Слышатся взрывы, а затем душераздирающие крики женщин и детей. В этой сутолоке видны фигурки двух медицинских сестер в белых халатах. Вбегает К о м е н д а н т. Голова у него забинтована. Гимнастерка в крови.*

К о м е н д а н т. Товарищ генерал! Военный Комендант станции!

П о л б и н. Я кричал Вам – неслышали?! Приказываю: уцелевшие вагоны немедленно отвести на запасный путь, убрать трупы, эвакуировать раненых.

 *К о м е н д а н т смотрит на П о л б и н а умоляющими глазами.*

 Ко м е н д а н т. Товарищ генерал, у меня нет никаких средств. Нет даже людей, чтобы выполнить ваши приказания.

П о л б и н. Да вон же у переезда – человек сто! (Кричит). Старший лейтенант! Подойдите ко мне!

 *М и г у н о в подбегает к П о л б и н у, докладывается по уставу.*

М и г у н о в. Старший лейтенант Мигунов!

П о л б и н. Слушайте меня! Отныне подчиняетесь Коменданту станции. Все его  приказания выполнять четко и быстро. А сейчас обеспечьте эвакуацию раненых.

М и г у н о в. Товарищ генерал, приказание будет выполнено!

П о л б и н. Вот и хорошо. Главное — не теряйтесь! Больше веры в свои силы, товарищи! А нервы поберегите. Война только началась. (Коменданту). Похороните, пожалуйста, эту семью отдельно. Я потом найду их отца! Мы отомстим за смерть этих мирных людей! Будем мстить беспощадно!

 **Пятая сцена.**

 *22 июня 1941 года. Время – за полдень. Командный пункт в районе Белостока.*

 *Большой стол, на нем полусвернутая карта.*

 *Генерал Г о л у б е в встречает П о л б и н а.*

 *Г о л у б е в замечает, что П о л б и н ранен.*

Г о л у б е в. Вы ранены, товарищ первый заместитель Командующего фронтом?

П о л б и н. Сначала «Мессершмиты» в воздухе атаковали. Еле отбились. Спасибо летчикам! Двадцать дырок в самолете насчитали! А это уже почти у вас под бомбежку угодили.

Г о л у б е в. Крикнуть врача?

П о л б и н. Не стоит. Пристройте куда-нибудь на временное хранение. (Передает Голубеву фикус). Буду уезжать – заберу.

Вы мне скажите лучше, почему из 10-й армии в штаб фронта не поступило почти никаких сведений, товарищ Голубев?

Г о л у б е в. Проводная связь нарушена, товарищ генерал-лейтенант, а армейские рации работают очень плохо, вражеские их забивают.

П о л б и н. Доложите о положении войск.

 *Г о л у б е в разворачивает карту.*

Г о л у б е в. На рассвете три вражеских армейских корпуса при поддержке значительного количества танков и бомбардировочной авиации атаковали мой левофланговый пятый стрелковый корпус. Дивизии корпуса в первые же часы боя понесли большие потери. Особенно пострадала сто тринадцатая.

 *Пауза.*

Разрешите закурить, товарищ генерал-лейтенант?

П о л б и н. Курите.

 *Г о л у б е в достает из кармана пачку с папиросами, закуривает, сам водит карандашом по карте.*

Г о л у б е в. Чтобы предотвратить охват армии с юга, я развернул на реке Курец тринадцатый механизированный корпус, но, сами знаете, Иван Васильевич, танков в дивизиях корпуса мало. Да и что можно требовать от Т-26? По воробьям из них стрелять...

 В центре, против первого стрелкового корпуса, в направлении на Белосток наступает сорок второй армейский корпус. Чтобы укрепить здесь оборону, я поставил шестой механизированный корпус на рубеж по восточному берегу реки Царев, в полосе Крушево, Суражи.

 *П о л б и н сначала слушает молча, потом шумно начинает выходить из себя.*

П о л б и н. Что вы делаете, генерал?

Г о л у б е в. Что?

П о л б и н. Ведь вам известно, что механизированный корпус предназначен для контратак по наступающему противнику, а не для того, чтобы затыкать прорехи в обороне.

 *Г о л у б е в склоняется над картой, тяжко вздыхает.*

Г о л у б е в. Это справедливо. Но с чем воевать? Почти вся наша авиация и зенитная артиллерия разбиты. Боеприпасов мало. На исходе горючее для танков.

П о л б и н. Насколько мне известно, товарищ Голубев, в вашей армии было достаточно горючего. Куда оно делось?

Г о л у б е в. Тут, видимо, вражеская агентура поработала. Уже в первые часы нападения авиация противника произвела налеты на наши склады с горючим. Они и до сих пор горят. На железнодорожных магистралях цистерны с горючим тоже уничтожены. Ясно, что это не случайно, вражеская авиация действовала по хорошо известным ей объектам.

 *Входит генерал-майор Н и к и т и н, командир 6-го кавалерийского корпуса.*

П о л б и н. Как дела у кавалерии?

Н и к и т и н. Плохи, товарищ генерал. Шестая дивизия разгромлена.

П о л б и н. Как это произошло?

Н и к и т и н. В момент вторжения противника она находилась южнее Ломжи, приняла на себя удар. Вначале все шло хорошо. Конники превосходно дрались. Они буквально усеяли землю вражескими трупами и ни на один шаг не отступили. Тогда враг бросил на дивизию авиацию.

 *Н и к и т и н безнадежно машет рукой.*

 А как кавалерии защищаться от самолетов? Клинком их не перешибешь! Прикрытия с воздуха тоже нет. Так и растрепали фашисты дивизию.

 Жаль людей. Замечательные хлопцы были. Орлы, один в одного.

П о л б и н. Остатки дивизии где?

Н и к и т и н. Приказал сосредоточить в лесу северо-восточнее Белостока.

 *Н и к и т и н идет к карте, показывает район.*

Г о л у б е в. Тяжело, Иван Васильевич. Бойцы держатся хорошо, героически. Но что сделаешь против самолета или танка? Там, где есть возможность за что-либо зацепиться, где имеются крепкие узлы обороны, противник получает сильный отпор и добиться ничего не может. К сожалению, таких узлов у нас мало, а гитлеровцы на рожон не лезут, обходят их, наступают клиньями, выигрывая время и пространство.

П о л б и н. Что с пограничниками?

Г о л у б е в. Пограничники тоже сражались хорошо. Но их мало. И нам поддержать их нечем. Вот и шагают гитлеровцы нахально, во весь рост.

П о л б и н. Прямо уж во весь рост?!

Г о л у б е в. Идут, точно они уже победители. И это в первый день войны! А что же будет дальше?

П о л б и н. Думаю, что долго так идти не будут. Или не так? Или пошатнулась вера в свои силы?

Г о л у б е в. Не пошатнулась, Иван Васильевич. Просто смотреть на всё это больно. Люди гибнут уже тысячами, а мы при всём своем желании не можем остановить эту лавину.

П о л б и н. Ты не прав. Остановим. Еще как остановим!

 *Раздается требовательный звонок телефона.*

Г о л у б е в (на звонок). Наладили связь. (Поднимает трубку). Товарищ генерал-лейтенант, Вас вызывает Минск.

 *П о л б и н идет к аппарату.*

Г о л о с К о м а н д у ю щ е г о. Полбин?

П о л б и н. Слушаю, товарищ Командующий фронтом.

Г о л о с К о м а н д у ю щ е г о. Познакомился с обстановкой?

П о л б и н. Познакомился. Положение в десятой армии очень тяжелое.

Г о л о с К о м а н д у ю щ е г о. Слушайте приказ. Вам надлежит организовать ударную группу в составе корпуса генерала Хацкилевича, тридцать шестой кавалерийской дивизии, частей Мостовенко - и контратаковать наступающего противника в общем направлении Белосток — южнее Гродно с задачей уничтожить вражеские части на левом берегу Немана и не допустить выхода немцев в районе Волковыска. После этого вся группа перейдет в подчинение генерала Кузнецова. Это ваша ближайшая задача, и за ее решение отвечаете лично вы.

 *Пауза.*

Голубеву передайте, чтобы он занял Осовец, Бобр, Визну, Сокулку, Бельск и далее шел на Клещело. Все это осуществить за сегодняшнюю ночь, причем организованно и быстрыми темпами.

П о л б и н. Как же Голубев выполнит ваше приказание, товарищ Командующий, когда его соединения понесли потери и с трудом сдерживают натиск врага?

Г о л о с К о м а н д у ю щ е г о. У меня все. Приступайте к выполнению задачи.

 *Пауза.*

 *Телефонный звонок. Г о л у б е в поднимает трубку, слушает.*

Г о л у б е в. Иван Васильевич, прилетел Маршал Чибрик. Направляется на наши позиции.

П о л б и н. А что теперь Чибрик? Слышали приказ Командующего? Будем атаковать.

 **Шестая сцена.**

 *22 июня 1941 года. Время – ближе к вечеру. Рев танковых моторов. Пробегают солдаты с ведрами – с пустыми, с полными.*

*Появляется М а р ш а л – в летном комбинезоне, на голове пилотка. За ним следует*

*А д ъ ю т а н т. М а р ш а л останавливает одного из танкистов.*

М а р ш а л. Сынок, вы что тут носите наперегонки?

Т а н к и с т. Солярку, товарищ Маршал Советского Союза.

М а р ш а л. Для каких целей?

Т а н к и с т (по секрету). Солярка у нас кончилась, товарищ Маршал Советского Союза. Вот и сливаем-разливаем. Разрешите идти?

М а р ш а л. Идите.

 *Входит генерал Х а ц к и л е в и ч. Заметив М а р ш а л а, направляется ему навстречу.*

М а р ш а л. Ну что, товарищ Хацкилевич? Какая обстановка?

Х а ц к и л е в и ч. Нет горючего, товарищ Маршал Советского Союза.

М а р ш а л. Почему?

Х а ц к и л е в и ч. В Майкопе наши базы.

М а р ш а л. Да.

Х а ц к и л е в и ч. И нет прикрытия с неба, товарищ Маршал. Вся истребительная авиация разбита.

М а р ш а л. Да.

 *Пауза.*

Ну Вы сделайте что-нибудь, голубчик.

Х а ц к и л е в и ч. Будет исполнено, товарищ Маршал Советского Союза.

М а р ш а л. У меня было такое в апреле 1915 года. До последнего снаряда сражался с этим германцем! Вот так сражался! (Сжимает кулак). Даже Георгия получил. Он тоже тогда сильно пёр.

Х а ц к и л е в и ч. Не подведем и мы. Будьте уверены – не дрогнем.. А если умрем – то с честью.

М а р ш а л. Вот так, голубчик! Вот так! Тут или тюрьма, или ордена. Понятно?

Х а ц к и л е в и ч. Так точно, товарищ Маршал Советского Союза.

 *Появляется П о л б и н, направляется к М а р ш а л у.*

 М а р ш а л. Как обстановка, Иван Васильевич?

П о л б и н. Пока туговато, товарищ заместитель Наркома Обороны.

М а р ш а л. Твой Хацкилевич, вот, говорит, плохо у вас с горючим.

П о л б и н. Плохо, товарищ Маршал. Вся надежда на Вас! Какие будут приказания?!

М а р ш а л. Действуйте сообразно планам своего штаба, Иван Васильевич.

П о л б и н. Вы в курсе, что я должен повести часть войск в контрнаступление?

М а р ш а л. Конечно, всё согласно Директиве №3 за подписью товарища Сталина. О всеобщем контрнаступлении пограничных войск.

П о л б и н. У нас же сил не хватит, товарищ заместитель Наркома Обороны.

М а р ш а л. Надо постараться, голубчик.

П о л б и н (отчаянно). Но от этого же не прибавится ни горючего, ни истребителей, ни радиостанций.

М а р ш а л. Надо что-то сделать, голубчик Иван Васильевич. Мы же с тобой сельские ребята, сметливые.

П о л б и н. Сельские. Сметливые…

М а р ш а л. А чего ты так вырядился, как на парад?

П о л б и н. Чтобы не потерять дисциплину и самообладание, товарищ Маршал Советского Союза.

М а р ш а л. Похвально, голубчик. Похвально. Отойдем-ка в сторону.

 *М а р ш а л и П о л б и н. делают шаг в сторону.*

М а р ш а л (доверительно). Мы же с тобой простые люди, Ваня. Оба без образования. Я – два класса, ты – два класса.

П о л б и н. Вместе четыре будет, товарищ Маршал.

М а р ш а л. Видишь, как быстро смекаешь! Мы простые, но сметливые. За что нас товарищ Сталин и ценит. Сам говоришь, германец повсюду. Нарвешься вот так на них – и прощай, жизнь.

П о л б и н (разочарованно). Я Вас не понимаю, товарищ Маршал Советского Союза. Поставьте перед нами задачу. Вас же, наверное, там наделили полномочиями?

М а р ш а л. Надо держать фронт! А сейчас – контратаковать! Держись, голубчик! Что-нибудь придумай! Ты же сметливый! А я поехал к Мостовенко.

П о л б и н. Куда? Это очень опасно. Тем более, и связи с ним пока нет.

М а р ш а л. Вот и налажу ее. Выступлю делегатом.

 *М а р ш а л с А д ь ю т а н т о м уходят.*

 *Раздаются звуки атакующих бомбардировщиков, пулеметные очереди, разрывы бомб.*

 *В темноте - звук телетайпа.*

Л о с е в (зачитывает свое донесение)*.* Непонятно поведение Зам. Наркома Обороны маршала Чибрика. Он приказал всем снять знаки различия, выбросить документы, затем переодеться в крестьянскую одежду, и сам переоделся в крестьянскую одежду. Сам он никаких документов с собой не имел, не знаю, взял ли он их с собой из Москвы. Предлагал бросить оружие, а мне лично ордена и документы, однако кроме его адъютанта, майора по званию, фамилию забыл, никто документов и оружия не бросил. Мотивировал он это тем, что, если попадёмся к противнику, он примет нас за крестьян и отпустит.

Перед самым переходом фронта т. Чибрик ехал на крестьянской подводе по той самой дороге, по которой двигались немецкие танки, … и только счастливая случайность спасла нас от встречи с немцами. Маршал т. Чибрик говорил, что хорошо умеет плавать, однако переплывать реку не стал, а ждал, пока сколотят плот.

Начальник 3-го отдела 10-й армии полковой комиссар Лосев.

 **Седьмая сцена.**

 *22 июня 1941 года. Летний вечер.*

*П о л б и н и Х а ц к и л е в и ч.*

П о л б и н. Ну что, Миша, ударим по фрицу? Вся надежда на тебя.

Х а ц к и л е в и ч. Все будет по-честному, Иван Васильевич. По-землячески. Нижегородские евреи с мордвой всегда были вместе.

П о л б и н. Набьем морду Гитлеру?

Х а ц к и л е в и ч (в шутку закатывает рукав). Как говорил мой знакомый Василькин, сколько не сиди на гулянке, а начинать драку всё когда-то надо!

 *Оба смеются.*

П о л б и н. Сколько сейчас у тебя в корпусе техники на ходу?

Х а ц к и л е в и ч. Да практически вся на ходу, товарищ генерал-лейтенант: 1131 бронированная машина.

П о л б и н. Новеньких Т-34 сколько?

Х а ц к и л е в и ч. 338.

П о л б и н. Уже неплохо! Повоюем!

Х а ц к и л е в и ч. А также 114 тяжелых танков: 93 КВ-1 и 21 КВ-2. Жаль только, с горючим плохо.

П о л б и н. Всё жаль, Михаил. И что с генералом Мостовенко нет связи - жаль. Его 11 мехкорпус совсем не был бы лишним для удара.

Х а ц к и л е в и ч. Огневая поддержка предполагается, товарищ генерал?

П о л б и н. Командующий дал нам из Резерва главного командования 124 гаубичный полк. Лишь бы у них все в порядке было с прицелами да с прочей оптикой… (Достает из планшета карту). С наступлением темноты приказываю Вам сдать частям 10-й армии занимаемый рубеж обороны по восточному берегу Царева и к утру сосредоточиться в лесу в десяти километрах северо-восточнее Белостока. Направление твоего удара вот здесь – Белосток – Гродно. Южнее Гродно должен быть 11 мехкорпус Мостовенко. Отправь к нему делегата для установления связи. Сообща вы должны разгромить наступающую группировку врага.

Х а ц к и л е в и ч. Если немец будет уворачиваться и избегать боестолкновения, я не смогу гоняться за ним без горючего, товарищ первый заместитель Командующего фронтом.

П о л б и н. Командующий фронтом послал нам горючее и боеприпасы.

Х а ц к ил е в и ч. Лишь бы поздно не было. Когда ожидать?

П о л б и н. Составы в пути. Давай не будем тянуть время, генерал. Немцы не ждут нашего наступления. Они сами наступают. Но если мы сейчас ударим с ходу в лоб, то они побегут. У них нет оборонительных линий. Понял?

Х а ц к ил е в и ч. Так точно, товарищ генерал!

П о л б и н. А чтобы немец не сильно бегал, 3 армия генерала Кузнецова силами 3-х дивизий - 85-й, 56-й и 27-й стрелковых дивизий – тоже пойдет в контрнаступление.

Х а ц к и л е в и ч. Так будет веселее, товарищ генерал!

П о л б и н. По машинам!

Х а ц к и л е в и ч. В атаку, товарищ генерал-лейтенант?

П о л б и н. В атаку, товарищ генерал-майор! Дави фашистского гада!

 *Световая и звуковая перебивка.*

 *Рев танковых моторов и лязг гусениц.*

**Восьмая сцена.**

 *25 июня 1941 года. Танковая атака. Лязг гусениц и рев моторов.*

*Диалог происходит по рации.*

Х а ц к и л е в и ч. Идем непрерывным маршем, товарищ генерал! 90 километров намотали. Как Вы и говорили - фриц не ждал нас! Сейчас приходит в себя. Начал бомбить!

П о л б и н. Прилепляйся к немцу, Миша! Пусть думает, кого бомбить!

Х а ц к и л е в и ч. Есть такое! Поливают горючей фосфорной смесью сволочи!

П о л б и н. Атакуем в направлении Гродно, Друскининкай, Меркине, с задачей к исходу дня овладеть Меркине.. Имей в виду: на линии Кузница - Подлипки - Старое Дубовое немцы спешно оборудуют опорные узлы противотанковой обороны.

Х а ц к и л е в и ч. 4-я танковая дивизия 6-го мехкорпуса выходит в район Лебежаны – Новая Мышь, 7-я танковая дивизия – в район Кузница - Старое Дубовое. 29-я моторизованная дивизия – в район Кузница - Сокулка.

П о л б и н. Иди знакомиться с немецким генералом Готом. Сейчас твои танки столкнутся с правофланговыми соединениями его танковой группы.

Х а ц к и л е в и ч. Разворачиваются! Разворачиваются назад, товарищ генерал! Уклоняются от боя! Вызвали авиацию! Переходят к обороне!

 *Лязг гусениц, рев моторов, скрежет металла, разрывы бомб и артиллерийских снарядов.*

 *Пауза.*

П о л б и н. Чего молчишь, Миша? Третьи сутки мы в атаке! Могём?

Х а ц к и л е в и ч (после паузы). Могём, товарищ генерал-лейтенант! Двенадцать крупных атак за день у меня сегодня! Атакую в 13-й раз! Будет нам счастье?!

П о л б и н. Будет! Кто стоит напротив тебя?

Х а ц к и л е в и ч. 256-я дивизия 20-го корпуса вермахта. При постоянной поддержке штурмовой артиллерии и пикирующих бомбардировщиков.

П о л б и н. А представь, каково кавалерии Никитина?! Только выйдут из леса, а немецкая авиаразведка тут как тут. Зовет на бомбометание.

Х а ц к и л е в и ч. Кончаются и горючее, и боеприпасы. Танкисты дерутся отважно. Но без снарядов и горючего наши машины становятся беспомощными.

П о л б и н. Будь готов, генерал, что, если машины нельзя будет сохранить, их лучше уничтожить.

Х а ц к и л е в и ч. Подрывать? Топить в реке?

П о л б и н. И то, и другое.

Х а ц к и л е в и ч. А составы с горючим от Командующего?

П о л б и н. Нет составов.

Х а ц к и л е в и ч. Как нет? Вы же говорили, они в пути.

П о л б и н. Разбомбил немец наши составы под Барановичами.

Х а ц к и л е в и ч. Понял, товарищ заместитель командующего. Хоть плачь …

П о л б и н. Терпи, атаман!

Х а ц к и ле в и ч. Терплю, Иван Васильевич. Полдня сам за водителя в танке.

П о л б и н. Ну мы же с тобой – рядовые генералы, Миша! Мы всё сами, своими руками!

Х а ц к и л е в и ч. Горю, товарищ замкомандующего!

П о л б и н. Бросай машину, генерал! Слышишь? Бросай машину!

Х а ц к и л е в и ч. Не слышу!

П о л б и н. Уходи из горящего танка, Михаил!

Х а ц к и л е в и ч. Горю! Иду утюжить фашистские артиллерийские позиции! Прощайте, товарищ генерал-лейтенант! Умираю за Родину! Передайте семье мое последнее слово! Ухожу с любовью! АвИ! АвИ!

 *Скрежет металла, мощный взрыв.*

*АвИ – Отец мой! (на иврите, разг).*

 **Действие второе.**

 **Девятая сцена.**

*4 июля 1941 года. Командный пункт. Маскировочная сеть опущена ниже.*

*Ко м а н д у ю щ и й один. Он одет по всей форме, со всеми регалиями и наградами: Звезда Героя, 3 ордена Ленина, орден Боевого Красного Знамени.*

*Также надрывно звонят телефоны.*

*Вбегает Лев М е х л и с с О ф и ц е р о м.*

*Звонки мгновенно прекращаются.*

М е х л и с ( с порога, резко и гневно). Подлец! Негодяй!, предатель! Изменник! Немцам фронт на Москву открыл! Где 10-я армия?

К о м а н д у ю щ и й. В окружении, товарищ Мехлис.

М е х л и с. Почему же ты здесь? Ты здесь почему?

 *М е х л и с яростно срывает с К о м а н д у ю щ е г о петлицы, награды, затем командует О ф и ц е р у обыскать его.*

Обыщите его! (На звезду Героя). Герой? Какой ты к хренам герой!

 *О ф и ц е р выполняет поручение М е х л и с а.*

Предатель! 10-я армия в окружении! Минск сдал! На пятый день войны!

К о м а н д у ю щ и й. 28 июня.

М е х л и с. Принципиальная разница! И я тоже хорош! Понадеялся на Вас! Как же - Герой! Генерал армии! Сам Маршал Тухачевский его ценил! А он оказался таким же вредителем, как Тухачевский! (Офицеру). Пишите под протокол! (Командующему). Почему Вы не издавали приказы?

К о м а н д у ю щ и й. Я их издавал. Через Начальника Штаба.

М е х л и с. Почему Ваши приказы не получали в войсках?

К о м а н д у ю щ и й. Мы почти полностью лишились проводной связи. А радио не хватало.

М е х л и с. Подлец! Радио у него не хватало! Собирайся с нами!

К о м а н д у ю щ и й. Я неделю назад был в Москве, Лев Захарович.

М е х л и с. И что? Товарищ Сталин Вас принял? Не принял!

К о м а н д у ю щ и й. Принял товарищ Молотов. Я ему всё объяснил.

М е х л и с. Значит, не всё.

К о м а н д у ю щ и й. Я виноват и должен нести ответственность. Но я не изменник и не предатель, товарищ Мехлис.

М е х л и с.  Если основные части округа к военным действиям были подготовлены, распоряжение о выступлении вы получили вовремя, значит, глубокий прорыв немецких войск на советскую территорию можно отнести лишь на счет ваших преступных действий как командующего фронтом.

К о м а н д у ю щ и й. Это обвинение я категорически отрицаю. Измены и предательства я не совершал.

М е х л и с. Где Полбин?

К о м а н д у ю щ и й. В окружении.

М е х л и с.  Не просто в окружении – он там воюет с фашистом! Мы знаем! В штыковую атаку ходит! Простой генерал-лейтенант! Генерал Хацкилевич геройски в танке сгорел! А вы? Еще раз задаю вопрос: почему немцам удалось прорвать фронт и углубиться на нашу территорию?

К о м а н д у ю щ и й. На брестском направлении против 6-й и 42-й дивизий обрушилось сразу 3 механизированных корпуса; что создало превосходство противника как численностью, так и качеством техники. Командующий 4-й армией Коробков, потеряв управление и, по-видимому, растерявшись, не смог в достаточной мере закрыть основного направления своими силами, хотя бы путем подтягивания на это направление 49-й дивизии. На 6-ю и 42-ю дивизии на этом же брестском направлении противником была брошена огромная масса бомбардировочной авиации. По докладу Коробкова, эта авиация со всей тщательностью обрабатывала расположение нашей пехоты, а пикирующие бомбардировщики противника выводили из строя орудие за орудием. Господство авиации противника в воздухе было полное, тем паче что наша истребительная авиация уже в первый день одновременным ударом противника ровно в 4 часа утра по всем аэродромам была в значительном количестве выбита, не поднявшись в воздух. Всего за этот день выбито до 300 самолетов всех систем, в том числе и учебных. Все это случилось потому, что было темно и наша авиация не смогла подняться в воздух. Я лично не мог физически проверить, как была рассредоточена на аэродроме авиация, в то время как командующий ВВС Копец и его заместитель Татарский, зам. по политчасти Листров и начальник штаба ВВС Тараненко доложили мне, что приказ наркома обороны о сосредоточенном расположении авиации ими выполнен.

М е х л и с. Спрошу по-другому: кто открыл «окно» немцу?

К о м а н д у ю щ и й. Большая вина лежит на наших соседях – Северо-Западном фронте: 29-й литовский стрелковый корпус перебил всех наших русских, советских командиров и повернул оружие против Советского Союза. Танковая группа генерала Гота ударила нам в тыл.

М е х л и с.  На всем протяжении госграницы только на участке, которым командовали вы, немецкие войска вклинились глубоко на советскую территорию. Повторяю, что это результат изменнических действий с вашей стороны.

К о м а н д у ю щ и й.  Прорыв на моем фронте произошел потому, что у меня не было новой материальной части, сколько имел, например, Киевский военный округ.

М е х л и с. Почему в третьей и четвертой армиях приказ о «Красном пакете» успели расшифровать только частично, а в десятой взялись за это, когда фашисты уже развернули широкие военные действия?

К о м а н д у ю щ и й. Мы оказались не готовы к такому катастрофическому положению вещей.

М е х л и с. «Мы» не готовы? Мы? Это Вы! Ты лично оказался не готов выполнять обязанности Командующего Особым Фронтом. Ты оказался трусом и паникером! Ты лично, Павлов! А не мы!

К о м а н д у ю щ и й. Я боялся допустить лишних действий, чтобы нас не обвинили в провоцировании врага, товарищ Мехлис. Даже «Красный пакет» строго обязывает: «Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить».

 *М е х л и с яростно машет рукой, выходит.*

О ф и ц е р ( Командующему). Соберите личные вещи. (Выходит вслед за Мехлисом).

 *К о м а н д у ю щ и й один. Наливает рюмку.*

Меня расстреляют, я хорошо знаю Сталина, он мне не простит того, что произошло. Особенно сдачу Минска.

 *К о м а н д у ю щ и й выпивает.*

*Сеть опускается и полностью накрывает К о м а н д у ю щ е г о.*

 **Десятая сцена.**

 *5 июля 1941 года. Лесная чаща. Гул самолетов. Сверху падают листовки.*

 *П о л б и н на лету хватает одну из них.*

П о л б и н (читает). «Москва взята германскими войсками! Русские, сдавайтесь! Ваше сопротивление бесполезно!»

Н и к и т и н. Что будем делать? На некоторых это действует разлагающе. Тем более, что мы действительно находимся в окружении, Иван Васильевич. Войски наши рассеяны по лесам…

П о л б и н. Что делать? Воевать, генерал. Первые результаты есть. Немец стал охотиться за нами.

Н и к и т и н. Это и хорошо, и плохо.

П о л б и н. Это хорошо. Надо дальше собирать силы, убеждать людей, что наше отступление, наши неудачи временны. Абсолютное большинство не верит провокационным сообщениям и намерено продолжать борьбу с врагом. Надо верить в руководство страны. В товарища Сталина.

Н и к и т и н. Я тоже так полагаю. Надо принять все меры, чтобы вывести из окружения как можно больше людей. Эх, кавалерию бы мою сюда!

П о л б и н. Будет еще у тебя кавалерия, Иван Семенович! А пока наша задача – собрать кулак для прорыва из окружения. И уничтожить при этом как можно больше гитлеровцев.

Н и к и т и н. С этим я согласен, Иван Васильевич. Только чем воевать? Винтовки без патронов, пулеметные ленты тоже пусты. Танков нет: мы их сами сожгли. И нас с тобой здесь пока совсем ничто – эскадрон с небольшим.

П о л б и н. Чем воевать? Немецким оружием. Поставок из Москвы нам ожидать, сам понимаешь, не приходится. Надо забирать оружие у противника и им же бить гитлеровцев. Помнишь, как в гражданскую воевали?

Н и к и т и н. Как не помнить! Винтовки и пулеметы в моем эскадроне были и английские, и французские, и бельгийские.

П о л б и н. А кто давал тебе все это оружие, Чемберлен или Пуанкаре?

Н и к и т и н. Сами у беляков отбивали... В общем, Иван Васильевич, мне теперь задача ясна.

 *Пауза.*

Разрешите отделиться от вас и действовать самостоятельно. Без обиды?

 *Молчание.*

П о л б и н. Разрешаю, генерал. Без обиды. Идя разными путями, мы выведем из окружения больше войск. Только давай условимся о маршрутах, чтобы не терять друг друга из вида. Идем строго на восток. Параллельно оси движения основных наступающих сил гитлеровцев.

 *Шум за сценой.*

 *П т и ц и н заводит горстку красноармейцев. Среди них выделяется самый колоритный, с усами, это боец Г у н д о р о в.*

Н и к и т и н. Вот и смена нам подоспела, Иван Васильевич. (Пожимает Полбину руку, обнимает, уходит в чащу леса). До встречи, товарищ генерал-лейтенант. Увидимся – поэтому не прощаюсь.

 П о л б и н (Гундорову). Фамилия?

Г у н д о р о в. Гундоров.

П о л б и н. Почему без оружия?

Г у н д о р о в. А зачем оно, если патронов нет? Я свою винтовку, правда, приберег, да толк-то от нее какой?

П о л б и н. Будет толк. Мы еще повоюем. Приказываю присоединиться к нам и действовать вместе. Я теперь ваш новый командир.

Г у н д о р о в. А большое ли у вас войско, товарищ генерал?

П о л б и н. Вместе с тобой, Гундоров, будет больше.

Г у н д о р о в. А кто разве против? С генералом как-то крепче на земле себя чувствуешь. Я проклятого германа знаю по первой империалистической, товарищ генерал.

  *Гундоров снимает пилотку, показывает на большой шрам.*

Зазубрина от немцев. Ношу с той войны. Злости на Гитлера у меня хватит.

П о л б и н. Ну и что о нем думаете?

Г у н д о р о в. Одолеть его трудно, но можно.

П о л б и н. Правильно. Только панике не надо поддаваться. (Птицину). Лейтенант!

П т и ц и н. Я, товарищ генерал!

П о л б и н. Делаем прямо тут сборный пункт. Окруженцев много – будем собирать в один кулак. Из-за незнания обстановки разрозненные группы наших войск сталкиваются с противником и в неравном бою гибнут. Нужна самоорганизация.

П т и ц и н. Есть сделать сборный пункт!

 *Возвращается Н и к и т и н - с ним группа красноармейцев, среди которых В о л к о в е ц, А б р а м о в, медсестра Г а в р и л о в а.*

П о л б и н (на пришедших). Мать честная, сколько же вас много!

Н и к и т и н. Остальные в тенечке остались. Возвращаться – плохая примета, товарищ генерал-лейтенант, но не мог не привести этих ребят к Вам. Сдаю, как говорится, с руки на руки. Конечно, немного «нарядные», но Вы сами с ними разберетесь. И что ценно – их тут много, человек 300. У меня они составили бы два добрых эскадрона.

П о л б и н. Точно, Иван Семенович, - «нарядные». И не поймешь, военные они или гражданские. Может, останетесь? Как я буду без Вас? Два эскадрона, уверен – и полк будет. Обзаведемся радиостанцией – дай срок!

Н и к и т и н. Это память обо мне. Любо мне, как Вы цементируете людей вокруг наших армейских скрижалей. Очень любо, товарищ генерал-лейтенант! Живы будем – увидимся, Иван Васильевич. (Уходит).

П о л б и н. Ну, как сказал генерал Никитин, обратимся к нашим армейским скрижалям. Кто такие, бойцы? Или не бойцы?

В о л к о в е ц. Старший лейтенант Волковец.

П о л б и н. Почему не в форме?

В о л к о в е ц. Да уж какие сутки бродим, товарищи генерал. Отступаем от самой границы.

П о л б и н. Неужто 10 армия?

В о л к о в е ц. Она самая. Старший лейтенант Волковец.

П о л б и н. Мы больше вашего бродим, но форму не снимаем.

 В о л к о в е ц. Опасно ходить в форме. Кругом фашисты, да и свое кулачье снова клыки показало.

П о л б и н. Значит, советуете снять форму? Может быть, просто кончить борьбу, смириться с врагом?

 *Молчание.*

Вообще-то вы правы, предосторожность нужна. Но прекращать борьбу мы не будем и форму свою не снимем. Ясно?

В о л к о в е ц. Так точно.

П о л б и н. Разведкой занимались?

В о л к о в е ц. Так точно. Очень любопытно мне, что происходит вокруг. (Смеется).

П о л б и н (смеется). Интересный подход. А немецкого козленка можете в зубах принести, товарищ Волковец?

В о л к о в е ц. Запросто, товарищ генерал-лейтенант! Даже такого козлища, как Гитлер!

 *Громкий общий смех.*

 Кстати, с нами политрук есть.

А б р а м о в (представляется). Старший политрук Абрамов.

П о л б и н. А я помню вас, товарищ Абрамов. (Пожимает ему руку). Секретарь полкового партбюро? Город Лида?

А б р а м о в. Так точно. Двести сорок пятый гаубичный полк, тридцать седьмая стрелковая дивизия.

П о л б и н. Будете у нас комиссаром, товарищ Абрамов. У нас тут тоже, в основном, коммунисты и комсомольцы.

А б р а м о в. Слушаюсь, товарищ генерал.

 *Из толпы выходит Г а в р и л о в а.*

Г а в р и л о в а. Я – Евдокия Гаврилова, медицинская сестра.

П т и ц и н (шутливо). Все, я ранен.

Г а в р и л о в а. Я тоже после ранения, между прочим.

П т и ц и н. А я лейтенант Птицин, адъютант товарища генерала.

Г а в р и л о в а. Будем знакомы. Евдокия.

 **Одиннадцатая сцена .**

 *Первая половина июля 1941 года. Солнечный день. Из-за кустов торчит ствол танка. В о л к о в е ц и П т и ц и н наблюдают за танком.*

В о л к о в е ц. Наши. Три танка БТ-7.

П т и ц и н. Брошенные?

В о л к о в е ц. А вон, хозяева под танком лежат. От солнца прячутся.

П т и ц и н. Напугаем, товарищ старший лейтенант, этих курортников?

В о л к о в е ц. Не будем рисковать, Птицин. А вдруг они быстрее схватятся за винтовки? Тем более, у одного немецкий автомат.

П т и ц и н (не дослушав Волковца, в шутку). Хенде хох, красноармейцы!

 *В ответ раздается автоматная очередь. В о л к о в е ц и П т и ц и н еле* *успевают плюхнуться на землю.*

Вы че, трактористы? С дуба рухнули? Генерала чуть не убили!

IТ а н к и с т. А ты кто сам «руки вверх»?

П т и ц и н. Лейтенант Птицин. Адъютант первого заместителя Командующего фронтом. Вообще понятия нет! Что за люди! Ей-богу трактористы!

I Т а н к и с т. И где же ваш генерал?

 *Неожиданно появляется П о л б и н.*

П о л б и н. Здравия желаю, товарищи танкисты. Я старший над этим шутником. Оборону держите? Старший есть?

I Т а н к и с т. Я за старшего, товарищ генерал. Боеприпасов у каждой машины по комплекту, а горючего нет.

II Т а н к и с т. Вот бы, товарищ генерал, горючего раздобыть! Все снаряды тогда пустили бы в дело, а так сиди и жди, когда на тебя кто из врагов нарвется...

П о л б и н. Так вы тут немцев поджидаете?

I Т а н к и с т. Так точно.

П о л б и н. Хвалю, что технику не бросили и горите желанием еще отомстить фашисту.

П т и ц и н (смотрит в бинокль). А вы удачливые, трактористы. Слышите?

 *Все прислушиваются. Доносится гул моторов.*

П о л б и н (смотрит в бинокль). Немцы! Танковая колонна. 28 танков. Не теряем ни минуты! Открываем огонь по моей команде!

 *Танкисты разворачивают ствол орудия.*

Доложите готовность!

I Т а н к и с т. К стрельбе готов, товарищ генерал.

П о л б и н. По ведущему танку – огонь!

 *Раздается выстрел.*

 *П о л б и н смотрит в бинокль и дает команды.*

Огонь! Огонь! Еще огонь! Неплохая работа! 12 танков горят. И прямо-таки хорошо горят! Огонь, товарищи!

 *Раздается еще один выстрел, танкисты возвращаются к П о л б и н у.*

I Т а н к и с т . Снаряды кончились, товарищ генерал.

 *Раздаются орудийные выстрелы со стороны немцев – разрывы снарядов недалеко от танка.*

П о л б и н. Жалко, хорошо стреляете. А вот и немцы пришли в себя.

 *Ответный огонь со стороны немцев усиливается.*

 *Тут же раздается звук самолетов.*

П о л б и н. Оперативно фрицы работают! Уже и авиация тут как тут. Меняем позицию! За мной, товарищи танкисты!

 *Раздается свист бомб. Пулеметные очереди.*

 *Световая и звуковая перебивка.*

 **Двенадцатая сцена.**

 *Середина июля 1941 года. Ночь. Звуки летнего леса. П о л б и н смотрит на часы. Появляется Г а в р и л о в а – на плече санитарная сумка и винтовка.*

П о л б и н. Вы зачем здесь, товарищ Гаврилова?

Г а в р и л о в а. Хочу быть среди первых сегодня в атаке, товарищ генерал-лейтенант.

П о л б и н. Я Вам этого не разрешаю. Будете в середине группы, как договаривались.

 *Неожиданно рядом раздается глубокий вздох. П о л б и н идет на вздох,*

*Г а в р и л о в а снимает с плеча винтовку, идет за ним. В темноте еле заметны два курящих бойца – М о р о з о в и П р о ш к и н.*

М о р о з о в. Эх и соскучился я по своей, Прошкин.

 *Неожиданно перед ним вырастает фигура П о л б и н а.*

П о л б и н. А хороша она?

 *Боец вскакивает, привычным движением расправляет сборки на гимнастерке, взяв под козырек, гаркает.*

М о р о з о в. Так точно, товарищ генерал, жена у меня замечательная.

П о л б и н. Тише ты, боец! Как фамилия?

М о р о з о в. Красноармеец Морозов.

П о л б и н. Не торопитесь домой, товарищ Морозов. Мы еще в Берлине не были. Там, если пожелаете, мы вас на немке женим.

Г а в р и л о в а (присоединяется к разговору, тоже со вздохом). А нас куда, товарищ генерал, в таком случае? (Смеется).

П о л б и н. Ну, вы, конечно, будете вне конкуренции, товарищ Гаврилова.

М о р о з о в. А по мне, товарищ генерал, лучше моей Ольги нет. Не знаю, какие там красавицы в Германии, а только глаза б мои на них не смотрели. Моя Ольга пахнет детьми. А губы - парным молоком.

 *П р о ш к и н прыскает от смеха.*

П р о ш к и н. Скажет тоже! Жена пахнет парным молоком! Что она – корова у тебя?

М о р о з о в. Сам ты корова, Прошкин! Не знаешь – молчи!

П р о ш к и н. Да знаю! Тоже был женат. И корова была, а молоком не пахла. А вот от соседа, Никифорыча, воняло – потому что он молоко с дойки возил.

М о р о з о в. Дурак ты, Прошкин, и не лечишься!

 *П р о ш к и н довольный хохочет.*

(Полбину). Знаете, товарищ генерал, как узнал, что идем сегодня в наступление, на сердце легче стало. Прямо скажу — умирать неохота.

П р о ш к и н. Это правда, что гарнизон в поселке большой, товарищ генерал?

П о л б и н. Нормальный, товарищ Прошкин. Справимся! Не первый раз.

М о р о з о в (о своем). Может, и меня в этом поселке смерть ожидает. Но не о ней дума моя сейчас. Авось мимо пройдет. А вот руки чешутся. Не терпится фашистов бить. Вот бил бы и бил! Бил бы и бил! Я, товарищ генерал, так думаю, ни один патрон зря не выпущу. Стрелять немало приходилось: и на Халхин-Голе, и когда на карельском фронте воевал, и за эти дни уложил нескольких гитлеровцев – Прошкин не даст соврать. Так что глаз наметан.

П р о ш к и н. Зря хвалишься, Серега, курицу и ту боишься зарезать.

М о р о з о в. Чудной ты, Прошкин! Курица - ведь то птица, благородное существо, а это фашисты...

П о л б и н (Морозову). Мое приказание тебе, Морозов: после боя явиться ко мне и доложить, скольких гитлеровцев убил.

М о р о з о в. Есть, товарищ генерал. Непременно доложу.

П о л б и н (смотрит на часы). Ну, что, тушим сигареты. Идем в атаку, бойцы. (Гавриловой). Повторяю, Евдокия: вперед не лезть! И винтовку свою мне отдайте!

М о р о з о в. Подбирайте сзади, сестричка, если что.

  *П о л б и н достает ракетницу, стреляет из нее.*

П о л б и н. Ура, товарищи! В атаку! За мной! Группа Абрамова, должно быть, уже на окраине села! Идем на соединение!

 *Сначала звучат одиночные выстрелы, потом автоматные очереди, после – пулеметные очереди. Раздается несколько артиллерийских выстрелов, но после взрывов гранаты пушки замолкают.*

 *Автоматная трескотня раздается со всех сторон. Выстрелам вторят разрывы гранат.*

 *Световая и звуковая перебивка.*

 *Появляются П о л б и н, П т и ц и н, В о л к о в е ц, А б р а м о в.*

П о л б и н (тяжело переводит дыхание). Молодец, Волковец! Шустрый ты, однако, малый! Ловко немецкий пулемет подавил!

В о л к о в е ц. Веселая была ярмарка, товарищ генерал! Мне понравилось!

П о л б и н. Где наша медсестра? Не потеряли?

П т и ц и н. Раненых перевязывает – их очень много, товарищ генерал.

А б р а м о в. Но и мы, товарищ генерал, более 250 человек живой силы противника истребили.

П о л б и н. Более чем крупная победа! Очень хорошо! Поздравляю, товарищи! Каковы наши безвозвратные потери?

А б р а м о в. 70 человек.

П о л б и н. Надо предать земле достойно.

А б р а м о в. Уносим с собой, за селом похороним.

П о л б и н. Правильно. Сейчас сюда обязательно прилетит их авиация. Так что надо поторапливаться.

А б р а м о в. Поторопимся, товарищ генерал.

П о л б и н. А из трофеев что?

А б р а м о в. Тоже неплохо: свыше ста легковых и грузовых автомашин, около пятидесяти мотоциклов, несколько орудий разного калибра и передвижных радиостанций, тысячи ящиков с боеприпасами, склад с продовольствием, а оружия столько, что им можно было вооружить две такие дивизии, как наша.

 *Подходит П р о ш к и н. А б р а м о в и В о л к о в е ц уходят.*

П р о ш к и н. Товарищ генерал, разрешите обратиться.

П о л б и н. Разрешаю.

П р о ш к и н. Помните Морозова, дружка моего, который по жене своей скучал? Погиб он, бедняга, а гитлеровцев бил, как куропаток...

*На глазах П р о ш к и н а выступают слезы. Он достает из кармана измятую фотографию, подает ее П о л б и н у.*

 Вот, взял у Морозова. Его жена.

П о л б и н. Действительно красавица.

 П р о ш к и н. А Ваши где, товарищ генерал?

П о л б и н (вздыхает). Сын-летчик где-то воюет. А где жена с дочерью – мне неизвестно.

 *П р о ш к и н вздыхает, уходит. Возвращается А б р а м о в.*

А б р а м о в. Товарищ генерал, что будем делать с трофеями? Уж больно хорошие.

П о л б и н. Часть возьмем с собой, а остальное уничтожим!

А б р а м о в. Жаль уничтожать-то, ведь все нужное!

П о л б и н. Погибших унесли?

А б р а м о в. Так точно.

П о л б и н. А с трофеями – всего, товарищ старший политрук, в лес не перетащишь. Берем только оружие, боеприпасы, продовольствие, машины с радиостанциями и несколько мотоциклов. Радиостанции сегодня – пожалуй, главнее всего. Мы столько времени оторваны от внешнего мира, ничего не знаем о событиях на советско-германском фронте, не имеем представления, где ведут бои войска нашего Западного фронта, и вообще не знаем, что делается в стране. Радиостанции свяжут нас с Большой землей.

А б р а м о в. Товарищ генерал, разрешите Волковцу и еще нескольким водителям доставить радиостанции на место новой стоянки.

П о л б и н. А как вы это сделаете? Фрицы же кругом на дорогах.

А б р а м о в. А у нас теперь есть свои фрицы. (Весело кивает на появившегося Волковца - тот в форме немецкого офицера).

В о л к о в е ц. Мы тут немножко помародерствовали, товарищ генерал-лейтенант. Извините. Но если поддержите - машины немецкие, форма тоже, чего еще нужно?

П о л б и н. Поддерживаю. Только голову не суйте в пекло. Сейчас будут тут бомбить, но в лес за нами не пойдут. Бояться нас начал фашист.

 *Доносится звук автомобильных моторов, уходящих в темноту.*

 *Далеко в небе слышится тяжелый гул бомбардировщиков.*

 **Тринадцатая сцена.**

 *Конец июля 1941 года. Лес. Летний солнечный день.*

 *П о л б и н и А б р а м о в. Раздаются гулкие отзвуки артиллерийской канонады.*

П о л б и н. Канонаду слышите? Это наши! Регулярные части!

А б р а м о в. Так точно, товарищ генерал. Линия фронта всего в десяти километрах.

П о л б и н. Надо рисковать, комиссар – иначе время упустим, и фронт уйдет без нас. Пойдете за линию фронта?

А б р а м о в. Сочту за честь, товарищ генерал.

П о л б и н. Нужно установить связь со своими. Ясно, что такую задачу легче всего может выполнить небольшая группа.

А б р а м о в. Разрешите попытать счастья нам с Волковцом.

П о л б и н. Не люблю я сантиментов, но вы мне очень дороги, политрук. Оба. Вы, друг мой, товарищ боевой, - основа нашей разведки, ее душа, если можно так выразиться. Рисковать обоими я не могу.

А б р а м о в. Не хотите пустить обоих, разрешите мне подобрать другого напарника. Но с Волковцом мы уже на волне.

П о л б и н. Ладно. Пусть будет по-твоему. Уж слишком большой соблазн - вырваться из окружения. Так хочется скорее влиться в одну нашу большую фронтовую семью и бить фашистского гада! Может, удастся вам выйти сразу на нашего Командующего фронтом.

 *Вбегает взволнованный П т и ц и н.*

П т и ц и н. Товарищ генерал! Сейчас будет повторное важное сообщение! Касается Вас! (Сконфуженно). И нас всех.

 *Тишину разрывает далекий радиоголос из Москвы.*

Г о л о с Д и к т о р а. Приказ № 0250.  Москва. По постановлению Государственного Комитета Обороны были арестованы и преданы суду военного трибунала за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти бывший командующий Западным фронтом генерал армии Павлов Д. Г., бывший начальник штаба того же фронта генерал-майор Климовских В. Е., бывший начальник связи того же фронта генерал-майор Григорьев А. Т., бывший командующий 4-й армией генерал-майор Коробков А. А.

А б р а м о в. Кажется, с нашим Командующим мы уже не встретимся, товарищ генерал-лейтенант.

Г о л о с Д и к т о р а. Верховный суд Союза ССР 22 июля 1941 г. рассмотрел дело по обвинению Павлова Д. Г., Климовских В. Е., Григорьева А. Т. и Коробкова А. А.

Судебным следствием установлено, что:

а) бывший командующий Западным фронтом Павлов Д. Г. и бывший начальник штаба того же фронта Климовских В. Е. с начала военных действий немецко-фашистских войск против СССР проявили трусость, бездействие власти, отсутствие распорядительности, допустили развал управления войсками, сдачу оружия и складов противнику, самовольное оставление боевых позиций частями Западного фронта и этим дали врагу возможность прорвать фронт…

б) бывший начальник связи Западного фронта Григорьев А. Т., имея возможность к установлению бесперебойной связи штаба фронта с действующими частями и соединениями, проявил паникерство и преступное бездействие, не использовал радиосвязь в результате чего с первых дней военных действий было нарушено управление войсками;

в) бывший командующий 4-й армией Западного фронта Коробков А. А. проявил трусость, малодушие и преступное бездействие, позорно бросил вверенные ему части, в результате чего армия была дезорганизована и понесла тяжелые потери.

Таким образом, Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т. и Коробков А. А. нарушили военную присягу, обесчестили высокое звание воина Красной Армии, забыли свой долг перед Родиной, своей трусостью и паникерством, преступным бездействием, развалом управления войсками, сдачей оружия и складов противнику, допущением самовольного оставления боевых позиций частями нанесли серьезный ущерб войскам Западного фронта.

Верховным судом Союза ССР Павлов Д. Г., Климовских В. Е., Григорьев А. Т. и Коробков А. А. лишены военных званий и приговорены к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение.

Предупреждаю, что и впредь все нарушающие военную присягу, забывающие долг перед Родиной, порочащие высокое звание воина Красной Армии, все трусы и паникеры, самовольно оставляющие боевые позиции и сдающие оружие противнику без боя, будут беспощадно караться по всем строгостям законов военного времени, не взирая на лица.

Приказ объявить всему начсоставу от командира полка и выше.

Народный комиссар обороны СССР СТАЛИН.

 *Тяжелое молчание.*

П т и ц и н. Товарищ генерал, если мы пойдем на прорыв и выйдем из окружения, то Вас ждет… То же, что и их…

П о л б и н. Что ждет – то и ждет, Женя. Будем готовить прорыв. У нас теперь достаточно сил.

 *Появляется В о л к о в е ц – он ведет К о з л о в а и П о л и щ у к а.*

К о з л о в (издали, увидев Полбина, разводит руки для объятия). Полбин?! Иван!

В о л к о в е ц (Полбину). Вот, задержали на дозоре, товарищ генерал. Без документов.

П о л б и н (Абрамову). Я Вам даю добро, товарищ старший политрук.

А б р а м о в (Волковцу). Следуй за мной, товарищ старший лейтенант.

 *А б р а м о в и В о л к о в е ц уходят.*

П о л б и н (Козлову). Прошу предъявить документы.

К о з л о в. Какие документы? Я – генерал Козлов. Разуй глаза, Полбин!

П о л б и н ( Козлову, сухо). Да, я первый заместитель Командующего фронтом Полбин.

К о з л о в. Какого фронта, Полбин? Какой замкомандующего?!

П о л б и н. Ну, я в отличие от Вас, могу удостоверение показать, если форме не доверяете. (Требовательно). Ваши документы!

К о з л о в. Полбин, ты не офонарел? Я - Козлов! Козлов! Ты с ума спятил?!

По л б и н. В третий раз прошу вас предъявить документы.

К о з л о в. У меня нет документов.

П о л б и н. Как так нет документов?

К о з л о в. Так вышло, я их, наверное, выронил... Оставил в кителе, когда менял вот на эту... красноармейскую.

П о л б и н. Оставили документы в кителе? А генеральские знаки различия у вас тоже на том кителе?

К о з л о в (вздыхает). Да.

П о л б и н. И почему же я должен вам верить, что вы - генерал Козлов?

К о з л о в. Но ты же меня знаешь, мы же с тобой вместе в академии учились. Вместе на курсах были.

П о л б и н. Допустим. Но если бы вы встретили не меня, кто бы мог подтвердить вашу личность, звание и должность?

К о з л о в. Вот он.

 *К о з л о в кивает на красноармейца в кожаной куртке.*

 Это мой водитель.

П о л б и н. А у вас есть документы, товарищ боец?

П о л и щ у к. Есть... Есть, товарищ генерал!

 *В о д и т е л ь распахивает кожанку, достает из кармана гимнастерки обернутую в тряпицу красноармейскую книжку.*

П о л б и н (читает). "Красноармеец Полищук Сергей Павлович. Полк №». Ясно. Вы подтверждаете личность, звание и должность этого человека, вместе с которым вас задержали?

 П о л и щ у к. Так точно, товарищ генерал, это действительно генерал Козлов, я его водитель.

П о л б и н. Значит, вы удостоверяете, что это ваш командир?

П о л и щ у к. Так точно, товарищ генерал.

К о з л о в (нервно). Брось издеваться, Полбин! Всё в рядового генерала играешься? А сам ждал, когда Командующий округом подставится!?

 П о л б и н (Полищуку). Хорошо, что хоть вы можете удостоверить личность вашего командира, а то, не ровен час, могли бы и расстрелять его. Документов нет, знаков различия тоже, гимнастерка чужая, только сапоги и бриджи комсоставовские... При каких обстоятельствах оказались здесь?

К о з л о в (кипит от негодования). Сейчас я тебе все расскажу... Сейчас!

П о л б и н. Пока я не вас спрашиваю. (Полищуку). Говорите, Полищук.

П о л и щ у к. Когда приехали в штаб дивизии, началась бомбежка. Один шофер из тыла сказал, что высадился немецкий десант. Я сразу, на всякий случай, развернул машину. Потом товарищ генерал выбежал из штаба, и мы поехали в сторону Гродно. Кругом была стрельба, а на перекрестке увидели немецкие танки. Мы шеметом свернули на глухую лесную дорогу.

П о л б и н. И что дальше?

П о л и щ у к. Потом товарищ генерал приказал мне достать мою старую гимнастерку - я возил ее для ремонта, чтобы возиться под машиной. Товарищ генерал свою одежду снял –мою надел, сказал, что придется теперь пешком выходить из окружения, и велел мне облить машину бензином и поджечь. Но только я, товарищ генерал, не знал, что документы остались в кителе. А так все вместе с машиной и спалил…

П о л б и н. Вы слышите? (Повернулся к Козлову). Ваш боец переживает, что не напомнил вам о ваших документах. Интересно, что было бы, если б он вам о них напомнил? (Водителю). Идите, Полищук! Вы свободны.

 *Шофер уходит. Тяжелая пауза.*

К о з л о в. Зачем вам понадобилось при мне спрашивать его? Могли бы спросить меня, не компрометируя перед красноармейцем.

П о л б и н. А я спросил его потому, что больше доверяю рассказу бойца с красноармейской книжкой, чем рассказу переодетого генерала без знаков различия и документов. Который удрал при первой опасности! Все бросил и удрал. Партийный билет тоже сожгли?

К о з л о в. Все сгорело. Но я при оружии. Я могу воевать. Товарищ первый заместитель Командующего! О чем долго говорить? Я не мальчик, все понимаю.

П о л б и н. Что вы понимаете?

К о з л о в. Свою вину. Я смою ее кровью. Дайте мне роту, наконец, взвод, я же все-таки не к немцам шел, а к своим, в это можете поверить?

П о л б и н. Не факт, что шли к своим. Просто шли в зависимости от обстоятельств, как обернется... Пойдите и станьте в строй с этим вашим новеньким автоматом и попробуйте, как вы говорите, смыть свою вину кровью... немцев… А понадобится - и своей. Данной мне здесь властью вы разжалованы в рядовые до тех пор, пока не выйдем к своим. А там вы сами объясните свои поступки, а я - свое самодурство.

К о з л о в. Все? Больше вам нечего мне сказать?

П о л б и н. Скажите спасибо, что за трусость не расстреляли.

К о з л о в. Твоя власть, Иван Васильевич, все выполню, но не жди, что я тебе это забуду.

П о л б и н. Командующий фронтом, начальник штаба, начальник связи, командующий 4-й армией – все расстреляны.

 *Тишина.*

Подумайте о себе, Козлов.

 *Все уходят. П о л б и н один. Возвращается А б р а м о в.*

 *В руках у него клинок, он передает его П о л б и н у.*

А б р а м о в. Забыл передать, товарищ генерал.

П о л б и н. Откуда он у вас? Это клинок генерала Никитина.

А б р а м о в. Нашел в куче трофеев.

П о л б и н. В плен угодил Иван Семенович. Как сердце чувствовало.

 **Четырнадцатая сцена.**

 *Начало августа 1941 года. Ночь.*

 *Появляется К о м а н д у ю щи й в виде сна П о л б и н а.*

К о м а н д у ю щ и й. Спите, товарищ Полбин?

П о л б и н. Сплю, товарищ Командующий фронтом.

К о м а н д у ю щ и й. Какой я теперь Командующий фронтом, Иван Васильевич. Разжалован в рядовые. Лишили всех наград.

П о л б и н. Да, ведь Вас расстреляли. 22 июля.

К о м а н д у ю щ и й. Это Вы во всем виноваты, Иван Васильевич.

П о л б и н (удивленно). Я?

К о м а н д у ю щ и й. Вы. Вы. Если бы Вы не упорствовали, я бы сам полетел в Белосток, вместо Вас.

П о л б и н. И это что-то изменило бы?

К о м а н д у ю щ и й. Я погиб бы с генералом Хацкилевичем. В моем любимом танке. В моей тридцать четверке. Как герой погиб бы.

П о л б и н. В таком случае, виноват, товарищ генерал армии.

 *К о м а н д у ю щ и й достает листок бумаги, передает его П о л б и н у.*

П о л б и н. Что это?

К о м а н д у ю щи й. Мое донесение Сталину и Молотову. Вы же считаете, что это я допустил немецкий прорыв 22 июня. Читайте.

П о л б и н (читает). Донесение № 867 от 18 февраля 1941 года…

…Необходимо Западный театр военных действий по-настоящему привести в действительное оборонительное состояние путем создания ряда оборонительных полос на глубину 200—300 км, построив противотанковые рвы, надолбы, плотины для заболачивания, эскарпы, полевые оборонительные сооружения…

Учитывая, что в обороне страны должны не на словах, а на деле, принять участие все граждане Советского Союза; учитывая, что всякое промедление может стоить лишних жертв, вношу предложение: учащихся десятых классов и всех учащихся высших учебных заведений, вместо отпуска на каникулы, привлекать организованно на оборонительное и дорожное строительство, создавая из них взводы, роты, батальоны под командованием командиров из воинских частей…

Перевозку и питание учащихся организовать бесплатно за счет государства (красноармейский паек)».

 *П о л б и н замолкает.*

К о м а н д у ю щ и й (договаривает текст Донесения). Считаю, что только при положительном решении этих вопросов можно и должно подготовить вероятные театры военных действий к войне…

 *Пауза.*

А знаете, что Сталин просил передать мне через наркома обороны Тимошенко?  «…При всей справедливости его требований, у нас нет сегодня возможности удовлетворить его „фантастические“ предложения».

По л б и н. Я не политик, Дмитрий Григорьевич, но, кажется, Вы указали руководству страны на ее нерасторопность.

 *Молчание.*

К о м а н д у ю щ и й. Я не считаю себя предателем.

П о л б и н. Но Вы же признали свою вину!

К о м а н д у ю щ и й. Какую вину?

П о л б и н. Что признаете себя виновным в том, что не успели проверить выполнение командующим 4-й армией Коробковым своего приказа об эвакуации войск из Бреста.

К о м а н д у ю щ и й. Все верно. Еще в начале июня месяца я отдал приказ о выводе частей из Бреста в лагеря. Коробков же моего приказа не выполнил, в результате чего три дивизии при выходе из города были разгромлены противником.

П о л б и н. А был ли этот приказ, Дмитрий Григорьевич?

К о м а н д у ю щ и й. Был!

П о л б и н. Следующее Ваше признание, скорее, говорит об обратном,

К о м а н д у ю щ и й (с тревогой). Признание в какой части, Иван Васильевич?

П о л б и н (цитирует протокол суда). «Я признаю себя виновным в том, что директиву Генерального штаба РККА я понял по-своему и не ввел ее в действие заранее, то есть до наступления противника. Я знал, что противник вот-вот выступит, но из Москвы меня уверили, что все в порядке, и мне было приказано быть спокойным и не паниковать. Фамилию, кто мне это говорил, назвать не могу».

К о м а н д у ю щ и й. Ну да! Так и есть!

П о л б и н. Господи! Дмитрий Григорьевич! Товарищ дорогой! Ну нельзя! Нельзя нам понимать вышестоящие Директивы, Приказы, Указы «ПО-СВОЕМУ»! Нельзя! Иначе все превращается в хаос!

 *Заметно, что П о л б и н вытирает слезы.*

 *Долгая пауза.*

П о л б и н. Хоть теперь, Христа ради, скажите: почему мы не выполнили Директиву от 18 июня за подписью Сталина? О приведении войск первого стратегического эшелона в полную боевую готовность. У нас было целых 4 суток! Сталин верил нам, своим генералам! А мы? Мы-то на что и на кого надеялись? Если бы мы это сделали, в Бресте не уничтожали бы наших красноармейцев сонными, в казармах! На чьей совести кровь двух стрелковых дивизий и одной танковой? Которых мы оставили в Бресте?

К о м а н д у ю щ и й (бормочет). Эту Директиву я понял по-своему…Все верно… Все верно, Иван Васильевич… По плану прикрытия 28-й стрелковый корпус в составе 42-й и 6-й стрелковых дивизий должен был организовать оборону на широком фронте на подготавливаемых позициях. Это наш с тобой начальник штаба Климовских своих прямых обязанностей по проверке, как выполняются отданные мной распоряжения, совершенно не выполнял….

И Коробков, командующий 4-й армией, - тоже хорош оказался. Он поступил как предатель.

 *Из темноты выходят Н а ч а л ь н и к Ш т а б а,*

*К о р о б к о в и Г р и г о р ь е в - все в белых сорочках.*

Н а ч а л ь н и к Ш т а б а (представляется). Начальник…(Запинается). Бывший Начальник Штаба Западного Фронта генерал-майор Климовских. Решением Верховного Суда СССР от 22 июля19141 года разжалован и приговорен к расстрелу.

 *Раздается выстрел, К л и м о в с к и х растворяется в темноте.*

К о р о б к о в (представляется). Бывший командующий 4-армией генерал-майор Коробков. Верховным судом СССР разжалован и приговорен к расстрелу.

 *Раздается выстрел, К о р о б к о в тает в темноте.*

Г р и г о р ь е в (представляется). Бывший начальник связи Штаба Западного фронта генерал-майор Григорьев. (Командующему). Коробков не виноват, товарищ генерал армии. Вы не дали нам приказа о полной боевой готовности.

 На суде Ульриху я при Вас же сказал: выезжая из Минска, мне командир полка связи доложил, что отдел химвойск не разрешил ему взять боевые противогазы из НЗ. Артотдел округа не разрешил ему взять патроны из НЗ и полк имеет только караульную норму по 15 штук патронов на бойца, а обозно-вещевой отдел не разрешил взять из НЗ полевые кухни. Таким образом, даже днем 18 июня довольствующие отделы штаба не были ориентированы, что война близка... И после телеграммы начальника Генерального штаба от 18 июня войска не были приведены в боевую готовность.
Ведь верно, Дмитрий Григорьевич?

 *Молчание.*

Все это так. К великому сожалению. На нашей с вами совести смерть тысяч безвинных красноармейцев и офицеров. Наш с Вами расстрел – страшная, но справедливая мера.

Разжалован и приговорен к расстрелу.

 *Раздается выстрел. Г р и г о р ь е в растворяется в темноте.*

 П о л б и н. Слышали, Дмитрий Григорьевич?

К о м а н д у ю щ и й. Слышал. Я завидую тебе, Иван Васильевич.

П о л б и н. Чему?

К о м а н д у ю щ и й. Что ты в окружении.

П о л б и н. Мы идем на прорыв, Дмитрий Григорьевич. Мои разведчики 9 августа установили связь с командующим 19-й армией, генерал-лейтенантом Коневым. Завтра, 11 августа, мы проведем совместную с ним операцию. Новый Командующий Западным фронтом маршал Тимошенко нас полностью поддерживает.

К о м а н д у ю щ и й. Сто раз подумай. Голова у человека одна.

П о л б и н. А летных шлема два.

К о м а н д у ю щ и й. При чем летные шлемы?

П о л б и н. Да так, к слову. Жена на прощание два летных шлема мне сунула.

 *Сон П о л б и н а тает. Входит Г а в р и л о в а.*

Г а в р и л о в а. Товарищ генерал-лейтенант, Иван Васильевич, смотрю, не спите. Я давно хотела сказать… У Вас левый рукав на сорочке в крови. Давайте застираю.

П о л б и н. Да? Это старая кровь, Гаврилова.

Г а в р и л о в а. Старой крови нет. Кровь есть кровь, товарищ генерал.

 *Пауза.*

У нас же завтра большое торжество, Иван Васильевич! Мы выходим из окружения!

П о л б и н. Да, товарищ Гаврилова. Торжество!

 **Пятнадцатая сцена.**

 *14 августа 1941 года.*

*Кабинет Сталина. С т а л и н стоит у окна.*

 *Входит П о л б и н.*

П о л б и н. Разрешите, товарищ Председатель Государственного Комитета Обороны?

С т а л и н. Мы подвергли глубокому анализу все то, что произошло у Вас на Западном фронте. И дали оценку действиям руководства и штаба фронта.

 *Заметно, что П о л б и н а бросает в пот.*

Мы будем и дальше вести беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов. Враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица.

Руководство Вашего фронта проявило бездействие и халатность. Западный фронт потерял 418 тысяч человек. А всего каков был количественный состав?

П о л б и н. 625 тысяч.

С т а л и н. Две третьих личного состава погибло в одночасье. Уничтожено 3 188 танков, 1830 орудий. Из 44 дивизий Западного фронта в окружении побывало 32. На седьмой день войны 28 июня 1941 года немцы заняли столицу советской Белоруссии Минск.

 *Пауза.*

И все потому, что эти люди приказы понимают «ПО-СВОЕМУ»… Это преступление, которое заканчивается большой трагедией. Дисциплина подменяется хаосом в армии и в стране.

 *Пауза.*

А так не должно быть. 22 июня вечером мы подписали и разослали в округа Директиву №3 – о всеобщем контрнаступлении войск приграничных округов. Командующий Западным округом Вам лично дал поручение сформировать ударную конно-механизированную группу, чтобы отбросить поджигателей войны от нашей территории.

 *Выжидающе смотрит на П о л б и н а.*

П о л б и н. Так точно, товарищ Председатель Государственного Комитета Обороны.

С т а л и н. В существующих условиях сделать это было трудно, но Вам удалось организовать хороший концентрический удар. Вы не стали приказ понимать «ПО-СВОЕМУ». И это правильно. Ваша группа уже 23 июня нанесла врагу первое поражение. Мы показали миру, что хваленая немецкая армия - не такая уж сильная. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.

 *Пауза.*

Я правильно говорю, товарищ Полбин?

П о л б и н. Так точно, товарищ Председатель Государственного Комитета Обороны. Враг силен, никто не говорит. Но мне удалось посмотреть ему в глаза в ближнем бою, когда выходили из окружения.

С т а л и н. Есть в них превосходство?

П о л б и н. Нет, товарищ Сталин. Есть страх, потому что мы на родной земле. Что правда за нами. И мы обязательно победим.

С т а л и н. Что Вам не хватило для развития успеха под Белостоком?

П о л б и н. Резервов, товарищ Сталин.

С т а л и н. А у вас командующий фронтом днём 25 июня еще и вывел из подчинения весь 6-й механизированный корпус на другой участок фронта.

П о л б и н. Это было уже после героической гибели командующего 6-м механизированным корпусом, генерал-майора Михаила Хацкилевича.

С т а л и н. Героев страны мы ценим, товарищ Полбин. А предателей, трусов и паникеров – нет. Мы с ними боремся. (Читает). «В результате утратившая наступательные способности конно-механизированная группа Полбина вскоре была окружена и разгромлена в районе Белостока в ходе Белостокско-Минского сражения».

 *Пауза.*

С т а л и н. Сколько дней Вы были в окружении.

П о л б и н. 45 дней, товарищ Председатель Государственного Комитета Обороны.

С т а л и н (снова заглядывает в листок на столе). Сколько человек Вам удалось собрать в свое соединение?

П о л б и н. В первые дни окружения удалось собрать почти пять тысяч человек. Были потери в боях с гитлеровцами. Когда выходили из окружения, нас было 1654 вооруженных красноармейцев и командиров, 103 раненых.

С т а л и н. И Ваши отряды уничтожили штабы двух немецких полков, 26 танков, 1049 легковых, транспортных и штабных машин, 147 мотоциклов, 5 батарей артиллерии, 4 миномета, 15 станковых пулеметов, 8 ручных пулеметов, 1 самолет на аэродроме и склад авиабомб. Свыше тысячи немецких солдат и офицеров были убиты.

П о л б и н. Так точно.

С т а л и н. И немцы предлагали вознаграждение за Вашу голову – 50 тысяч рейхсмарок? (Читает). «11 августа генерал-лейтенант Полбин ударил немцев с тыла, прорвал немецкий фронт и соединился с нашими войсками».

 *Пауза.*

Хорошая Одиссея у Вас получилась. Вы встали на пути врага героически, как исполин, и разорвали вокруг себя кольцо окружения. (Неожиданно). Вы верите в своих коллег, в генеральский корпус?

П о л б и н. В моем положении иначе нельзя, товарищ Сталин.

С т а л и н. Вот я тоже верил. Очень верил. Многое прощал генералам и маршалам . Они честь мундира предают, а я вхожу в их положение…Они понимают мои Приказы «ПО-СВОЕМУ» – а я вхожу в их положение... Но так же невозможно достичь Победы. Так они «ПО-СВОЕМУ» будут понимать и Родину, и даже родную Мать…

Понимаю, что строгий Отец в доме – всегда причиняет неудобства. Понимаю, что хочется, чтобы он уехал …Или умер…Согласны порой заменить его хоть чертом, хоть Гитлером…

Но строгий Отец все это должен понимать и никогда не отказываться от своей отцовской роли… Мы будем выжигать эту беду каленым железом.

 *Молчание.*

Вот Вы, я слышал, своего коллегу, генерала, в окружении в рядовые разжаловали?

П о л б и н. Так точно. Но он геройски погиб при прорыве, товарищ Председатель Государственного Комитета Обороны.

 *Пауза.*

С т а л и н. Завтра у Вас день рождения, товарищ заместитель Командующего Западным фронтом?

П о л б и н. Так точно, товарищ Председатель Государственного Комитета Обороны.

С т а л и н. Юбилей.

П о л б и н. 49 лет, товарищ Сталин.

С т а л и н. Значит, юбилей. У мордовского народа, среди которого Вы родились, 49 – священная цифра. Не знаете, почему?

П о л б и н. Никак нет, товарищ Сталин.

С т а л и н. Вот и я не знаю.

 *Молчание.*

Чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех — и у врагов, и у друзей, особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью.

 *Пауза.*

Говорят, что Вы любите поэзию?

П о л б и н. Так точно, товарищ Сталин.

С т а л и н. Какие стихи Вы вспоминали во время своего рейда?

П о л б и н. Постоянно повторял стихи одной девочки, Арины, которую убило на моих глазах. В первый день. 22 июня.

С т а л и н. Вы их помните?

П о л б и н. Я теперь не имею права их забывать до конца своей жизни, товарищ Сталин. (Декламирует).

 Мы разам дружна ўстанем

 У шарэнгу як адзін.

 Вядзе да Перамогі Сталін.

 Герой наш з былін.

С т а л и н. Как ее фамилия?

П о л б и н. Пока не знаю, товарищ Председатель Государственного Комитета Обороны. Звали Арина. Арина Родионовна, - так мама ее звала. Папа работал в руководстве области.

С т а л и н. Вы сами его найдете? Или мне помочь Вам?

П о л б и н. Я справлюсь, товарищ Сталин.

С т а л и н. Вы по-прежнему определяете себя как рядового генерала?

П о л б и н. Так точно, товарищ Председатель Государственного Комитета Обороны.

С т а л и н. И что мне подарить Вам на день рождения, товарищ рядовой генерал?

По л б и н. Возможность и дальше служить Советской Родине, родной партии, ее руководству и уничтожать фашистскую нечисть!

С т а л и н. Служите, товарищ Полбин. Будете заместителем Командующего Западным округом маршала Тимошенко. Мы вас поставим в пример всем фронтам.

П о л б и н. Служу Советскому Союзу, товарищ Председатель Государственного Комитета Обороны.

 **Шестнадцатая сцена.**

*16 августа 1941 года. П о л б и н со своими бойцами-окруженцами. У всех приподнятое настроение.*

П т и ц и н. Качаем, товарищи, нашего именинника! Товарища заместителя Командующего Западным фронтом! Ура, товарищи!

П о л б и н. День рождения был вчера! Уймитесь же, товарищи дорогие!

 *Несколько рук поднимают П о л б и н а над головой, ликуют.*

Г о л о с а. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!

 *Включается радио.*

Г о л о с Д и к т о р а. «Приказ Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии от 16 августа 1941 г. № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия» .

Г о л о с С т а л и н а. Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать, что в нашей освободительной войне с немецко-фашистскими захватчиками части Красной Армии, громадное их большинство, их командиры и комиссары ведут себя безупречно, мужественно, а порой — прямо героически. Даже те части нашей армии, которые случайно оторвались от армии и попали в окружение, сохраняют дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести врагу побольше вреда и выходят из окружения. Известно, что отдельные части нашей армии, попав в окружение врага, используют все возможности для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться из окружения. Зам. командующего войсками Западного фронта генерал-лейтенант Полбин, находясь в районе 10-й армии около Белостока, окруженной немецко-фашистскими войсками, организовал из оставшихся в тылу противника частей Красной Армии отряды, которые в течение 45 дней дрались в тылу врага и пробились к основным силам Западного фронта.

Все эти и другие многочисленные подобные факты свидетельствуют о стойкости наших войск, высоком моральном духе наших бойцов, командиров и комиссаров. Но мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели место несколько позорных фактов сдачи в плен. Отдельные генералы подали плохой пример нашим войскам.

Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том, что в рядах Красной Армии, стойко и самоотверженно защищающей от подлых захватчиков свою Советскую Родину, имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы. И эти трусливые элементы имеются не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего состава. Как известно, некоторые командиры и политработники своим поведением на фронте не только не показывают красноармейцам образец смелости, стойкости и любви к Родине, а наоборот — прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблюдают поля боя, а при первых серьезных трудностях в бою пасуют перед врагом, срывают с себя знаки различия, дезертируют с поля боя. Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирующих к врагу и сдающихся ему в плен или таких малодушных начальников, которые при первой заминке на фронте срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя! Если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать. Можно ли считать командирами батальонов или полков таких командиров, которые прячутся в щелях во время боя, не видят поля боя, не наблюдают хода боя на поле и все же воображают себя командирами полков и батальонов? Нет, нельзя! Это не командиры полков и батальонов, а самозванцы. Если дать волю таким самозванцам, они в короткий срок превратят нашу армию в сплошную канцелярию. Таких самозванцев нужно немедленно смещать с постов, снижать по должности, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из рядов младшего начсостава или из красноармейцев.

П р и к а з ы в а ю: Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.

 *Г о л о с С т а л и н а уходит на второй план, П о л б и н сам произносит часть Приказа.*

П о л б и н (строго). «Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться ему в плен, – уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев.

 *Снова громко звучит Г о л о с С т а л и н а.*

Г о л о с С т а л и н а. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах. Ставка Верховного Главного Командования Красной Армии Председатель Государственного Комитета Обороны СТАЛИН.

 *Тишина.*

П о л б и н. Вы все поняли, товарищи офицеры?

А б р а м о в. Очень своевременный Приказ, товарищ генерал. Его надо воспринимать как духовную и нравственную мобилизацию армии и общества.

П о л б и н. Вот-вот, товарищ старший политрук! (Птицину). А ты все понял, товарищ адъютант?

П т и ц и н. Так точно, товарищ генерал-лейтенант.

П о л б и н. Что понял?

П т и ц и н. Что Вы служите примером для всей нашей рабоче-крестьянской Красной Армии.

П о л б и н. Не так, товарищ лейтенант. Если я смалодушничаю…

П т и ц и н. Не-не-не! Чтобы Вы? Смалодушничали?

П о л б и н (твердо, с нажимом). Если я смалодушничаю, у тебя есть законное право меня пришлепнуть на месте, Птицин!

 *Пауза.*

Ты чего не весел?

П т и ц и н. Жаль, товарищ заместитель Командующего. У всех ордена. Абрамов и Волковец – вообще Герои Советского Союза. Даже у меня орден Боевого Красного Знамени. А Вам – ничего. Ни повышения, ни ордена.

П о л б и н. Да разве в этом счастье, мой дорогой боевой товарищ? Когда выходили из окружения, ты думал об ордене?

П т и ц и н (смеется). Да Вы что?! Только бы выжить и в плен не попасться.

П о л б и н. Вот ты и ответил на свой вопрос. Думаешь, я о чем-то другом мечтал? А бог, если он есть, услышал, о чем печалится наша душа, - и помог нам.

 *Пауза.*

 *Оживление за сценой. Входит В о л к о в е ц, он сопровождает*

 *Р о д и о н а Н и к о л а е в и ч а.*

В о л к о в е ц. Товарищ генерал-лейтенант, к Вам гость.

П о л б и н. Родион Николаевич?

Р о д и о н Н и к о л а е в и ч. Говорят, Вы меня искали, товарищ генерал-лейтенант.

П о л б и н. Так получилось, что Ваша семья погибла у меня на глазах.

Р о д и о н Н и к о л а е в и ч. Я знаю. (Отворачивается, чтобы не показать свои слезы). Первый секретарь обкома партии мне сказал. А ему из Москвы сообщили…

П о л б и н. Я не вышел бы из окружения, Родион Николаевич, если бы не Ваша дочурка…

Р о д и о н Н и к о л а е в и ч. Ариша… Арина Родионовна…

П о л б и н. Она пообещала потрепать мне «вусяки», если я не сохраню о ней память. (Птицину). Принеси, лейтенант, Аришино добро. Или пусть медсестра Гаврилова принесет – она у нас теперь отвечает за сохранность цветка.

 *П т и ц и н убегает, возвращается с Г а в р и л о в о й – у той в руках фикус.*

Р о д и о н Н и к о л а е в и ч. Наш фикус?!

Г а в р и л о в а (Полбину). Разрешите передать, товарищ генерал?

П о л б и н. Разрешаю.

Г а в р и л о в а (волнуется). Этот цветок спас мне жизнь. Однажды я с группой разведчиков пошла на боевое задание. Очень сложное – проникнуть чуть ли не в штаб крупной немецкой части. Товарищ генерал решил, что мне лучше взять с собой цветок… Ваш фикус…Для легенды – что я из мирных жителей, так сказать… Мы со старшим лейтенантом Волковцом уже справились с заданием…Уже можно было покидать населенный пункт – и тут в темноте совсем неожиданно я нос к носу столкнулась с немецким офицером. «Партизан», - завопил немец, а сам за кобуру хватается. Я почувствовала, что умираю прямо сейчас.

И тут – цветок так ко мне прижался! Это была Ваша Ариша! Я сразу поняла! Она так обняла меня листьями фикуса – что я заплакала! Просто заревела!

Немец обратил внимание на цветок – и стал весело лопотать «фикус»! «Фикус»! И отправил меня восвояси… Это Ариша меня спасла…

 *Г а в р и л о в а снова обливается слезами, прижимает фикус к себе.*

П о л б и н. Я долго думал, передавать ли его Вам, Родион Николаевич? Боялся, что он постоянно будет Вам напоминать Вашу боль. Думал, пусть будет у меня – я привыкший к потерям. Сердце затвердело. И это не хорошо. Неправильно. Сердце должно иногда смягчаться. Думал, вот этот цветок и станет для меня таким целительным лекарством.

Р о д и о н Н и к о л а е в и ч. Так оставьте, Иван Васильевич. (На Гаврилову). Пусть девушка хранит его.

В о л к о в е ц. Извините, что я встреваю со свои мнением, товарищ генерал-лейтенант. Но выход здесь самый простой.

П о л б и н. Какой?

В о л к о в е ц. Отросточек.

П о л б и н. Отросточек? Правда, почему я сам не догадался! Ну ты и голова, Волковец! (Родиону Николаевичу). Можно так сделать, Родион Николаевич?

Р о д и о н Н и к о л а е в и ч. Обязательно можно, Иван Васильевич. У белорусов есть такая пословица: «Малые дзецi – рукi баляць, велiкiя дзеци – сэрца балiць». Пусть будет у нас одна боль на два сердца – это по-братски.

П о л б и н. Хорошо сказали: одна боль на два сердца – это по-братски. А у нас теперь одна общая боль на тысячи, миллионы сердец.

И все – ради Победы!

И ради священной Памяти о наших павших.

 *Вдалеке раздаются артиллерийские раскаты, которые плавно переходят в праздничные салюты.*

 **К о н е ц**