# ВСТРЕЧА С ШУМЕЙКО

 В прокуратуры группы войск в Германии наступило затишье. Прошел месяц. Москва не тревожила. Бохвостов как всегда вышел на работу и в субботу. Работы было много. К обеду ему позвонил неизвестный мужчина. Говорил с каким – то непонятным акцентом и предложил встретиться в кафе на улице Штрауса в четырнадцать тридцать.

 В назначенное время Бохвостов прибыл в кафе. На всякий случай пригласил майора Чертанова из особого отдела, показавшего себя честным человеком. Зашли в кафе немного раньше. Заказали по бокалу пива и по сто грамм шнапсу. В четырнадцать тридцать к ним подошел человек в гражданской форме, и еле выговаривая русские слова, сказал:

 - Ну, здравте Витл Льфович. И показал на рот, чтоб тот не шумел.

 Перед Бохвостовым стоял Алексей Шумейко. Удивления не знало границ. Бохвостов сорвался с места и сказал:

 - Здравствуй любезный мой друг. Как я хотел с тобой встретиться. Из глаз Виталия невольно полились слезы. Они текли сами. Было такое предчувствие, что сейчас он заплачет навзрыд.

 - Ничефо Вит-а-лий, перстань. Я всю знайту. Все херашо. Ты успокайся. Вся будат херашо.

 - Ой, Алексей, как ты изменился? Мне кажется, что мы с тобой постарели. Как у тебя дела? Ах да прости. Я все понимаю.

 Они стояли друг напротив друга и смотрели. Ни одного слова не произносили минуты три. Затем Алексей сказал:

 - Витал, вся будат херашо. Просты, я немног не так карошо говоря. Но это нэчаго. А кто эта с табой?

 - Это сотрудник особого отдела. Надежный, испытанный временем и жизнью. А ты надолго сюда?

 - На один чашок. Сказу тубе несколке словь и уедю. Пойдом выедем, погеворам.

 На улице Алексей передал сверток и сказал:

 - Витал, это касет пакожет тябе правде о проишетствия в Германо. Это операций был спланирован ЦРУ и МОСАДом. Но еля хош сохранит себя жизн, никаму не показыват этот касет. Берегис Москвы. Но поки мои други тибя охранят. В Германо тебя не угрожат жини. В Москав не соглашатся. Следовата удушал оперуполномач Филиманав. Ты его не трагат. Касет это запась ест. Посмотре на нее. Слади за ним. Он наме пригодся. Это ценат челевек. Его дадя рабатае в МОСАде. Я думайт мы его поменятам на другога человек.

 Виталий слушал друга и плакал, успокоившись, спросил:

 - Алеша, что с тобой произошло, что ты так плохо говоришь на русском языке, тебя что контузило?

 - Нет, Витал, это так у нас изучайт иностран язика. Как говорайт, зомбир. Но это не важно. Я рад теби видать здоровый. Думайт, што когда встретомся друг друге. Давай, Витал, будем прощат.

- Алексей, а если мне понадобится срочная помощь, где тебя искать?

 - Искат невоможноф. Вот тебя телевон. Не записывайт. Запоминайт. Позванф, назвайт имя Мамед и скажи, что надо. Сраз подет помащ. Но есля надо помош нам, назвайт тебя это имена и помогай. Поняф Витайл?

 Алексей схватил Виталия и крепко прижал к себе, - пройщат мой друга!

 Бохвостов не успел сказать прощай, как Алексей резко пошел к дороге к мчавшемся мерседесу. Запищали тормоза, Алексей вскочил в машину. Она резко набрала скорость и скрылась за поворотом.