**ЗНАКОМСТВО КРАСНОВА С БОХВОСТОВЫМ**

Краснов хлопнул в ладоши. Это прекрасно, что заместителем прибыл такой человек. Может будет легче навести порядок. Совместно прикрутим гаечки этим горе генералам. Видимо этот Бохвостов не трус.

На скорую руку Краснов собрал съестные припасы, вызвал машину и через двадцать мину был в прокуратуре.

У прокурора зазвонил телефон. Дежурный доложил, что прибыл генерал Краснов. Алексеенко обрадовано вскрикнул:

- Так чего же ты его там держишь садовая голова. Немедленно пропускай!

Через две минуты Краснов уже стоял на пороге кабинета. Увидев Краснова, Алексеенко засиял, расставил руки, пошел ему навстречу. Обнялись. Похлопали друг друга по плечам. Хозяин кабинет пригласил гостя присесть.

- Ну что тебя Ваня к нам привело, какие проблемы?

- Да никаких проблем, просто решил познакомится с твоим заместителем, говорят он рубаха парень. Чертовски смел и виртуозен.

- О, про вовка помовка, а вовк тут – промолвил прокурор со своим украинским акцентом! - Вот он заместитель прокурора.

Бохвостов, стал по стойке и доложился, - полковник Бохвостов.

Алексеенко присмотрелся и вскрикнул:

- Да вы что, братья! Смотри-ка, смотри-ка, как вы похожи друг на друга. Мужики, может вы и впрямь братья!

Перед Алексеенко стояли два высоких, черноволосых, худощавых мужика. Сходство невероятное. На расстоянии их не различить. Он смотрел и думал, - мужики, мужики, если вас кто-то кого-то заказал вам нужно беречься.

- Товарищи офицеры, ваша схожесть принесет друг другу много проблем. Иван Петрович, тебя особенно касается. Бохвостов по жизни всегда на острие ножа. На него уже были покушения. Он случайно избежал смерти. Да и на тебя Краснов давно охотятся особисты. Вы были оба в переделке. Вспомни Иван Петрович, как вы с Селезневым были обстреляны возле особого отдела. А зря тогда командующий не захотел возбуждать уголовное дело по факту покушения на вашу жизнь. Как вас сберечь мужики, ума не приложу.

- Сами будем беречься Максим Петрович, ответил Краснов и, как бы обращаясь к Бохвостову, - правда, Виталий Львович?

- Так точно товарищ генерал!

Алексеенко и Краснов начали вспоминать, как обстреляли Селезнева.

Бохвостов слушал и на ус мотал. Значит так, со стороны особого отдела и до авиакатастрофы были какие-то проделки. Видимо за гибелью Милермана тянутся более серьезные нити преступления. Нет, думал Виталий, здесь без преступной руки Москвы не обошлось. Ведь не зря сбежал Феньковский, не зря скоропостижно «скончался» заместитель министра обороны Спирин. А народ-то баял о другом, - не скончался, а застрелился. Да и газетенка на английском языке кем-то была ему подброшена в кабинет еще в Берлине. Именно в той газете было написано, что генерал Спирин застрелился, а заместителя директора ЦРУ пожизненно лишили свободы за торговлю наркотиками. А они то тесно были связаны между собой. Что же получается, что заместитель министра обороны СССР в преступной связке с заместителем директора ЦРУ? Странно, а может я заболел и меня явно поразила паранойя. Но нет же. Ведь что-то особисты искали в кабинете, да и Алексей на что-то намекал. Жаль, что он так хреново разговаривает на русском языке. Его мозг раскручивал эпизод «посещения» особистами кабинета. Стоп, так они искали газетенку. Ах, как жаль, что ее не сохранил, - подумал Бохвостов. Постой, постой, я же просил переводчика перевести ту статеечку на русский язык. Да, интересно, переводчик настучал на него особистам. Вот это номер. Как же я до этого не додумался в Берлине. Виталий окончательно убедился. Особисты искали газетенку. Вот она в чем причина недоверия с их стороны. Его мозг переключился на авиакатастрофу. Почему вдруг устроили авиакатастрофу Милерману. Нет, думал Виталий, как не крути все это завязано на Москву.

Во время разговоров Краснов начал доставать съестные припасы. Выложив на стол пару бутылок водки, грамм триста обыкновенной колбасы, головку лука и булку хлеба, посмотрел на Алексеенко и спросил:

- А ты то, что стоишь? Давай стаканы.

Бохвостов увидел, что Краснов выложил продукты побежал к себе в кабинет и через минуту возвратился с закуской. Прихватил баночку красной икры и немого баранины. Выложив на стол.

Увидев это, Краснов хлопнул в ладоши и сказал:

- Ну, мужики, здорово живете!

- Так это припасы еще с Москвы. Виталий Львович как знал, что у нас шаром покати. Да и он не промах, тут договорился с каким-то местным торгашом, что тот его будет обеспечивать продуктами питания.

- Виталий Львович, у вас оказывается бульдожья хватка. Наверное, здесь задержитесь надолго. Сам же откупоривал бутылку, подмигнув Алексеенко. А, пожалуй, ты прав Виталий Львович, здесь, особенно в прокуратуре не достает твердой руки. Я прав, - спросил он у Алексеенко.

- Как всегда, ответил Алексеенко, - думаю, что Виталий Львович внесет свою весомую лепту, особенно по делу авиакатастрофы.

- Вы правы Максим Петрович, но я бы дополнил, улыбаясь, сказал Виталий, - в деле поставок крупных партий наркотиков в Союз особистами.

- Виталий Львович, а вы не боитесь прослушки, спросил Краснов.

- А чего мне бояться, я же их не прослушиваю, у меня, в отличие от них, есть неопровержимые доказательства совершенного ими преступления. Это пусть они боятся нас, - парировал Бохвостов.

- Слушайте мужики, чего-то мы все о работе и о работе, вмешался Алексеенко. Давайте выпьем и поедим, а то я изрядно проголодался.

Взяв в руки стаканы, чокнувшись, пожелав друг другу здоровья и молча выпили. Приступили к трапезе. Немного поев, Краснов предложил снова наполнить стаканы. Разлили, чокнувшись, и снова выпили. У каждого на «душе» повеселело. Спиртное расходилось по телу, как брехня по селу. Слово взял Алексеенко.

- Вот видите, мужики как жизнь построена, одни совершают преступления, другие расследуют их, третьи судят, четвертые охраняют. Цепочка замыкается. Все логично. Все обеспечены работой. Вот уж потрудилась, так потрудилась матушка Природа. Вот представляете, не будь такой цепи, чем мы занимались бы?

- Максим Петрович с природой никто не спорит, вмешался Виталий, но мне кажется, в нашем вопросе Природа должна внести коррективы. Ведь мы могли бы заняться чем-то более полезным для общества, нежели убивать друг друга.

- А вам не кажется мужики, что она, матушка Природа, в этом имеет сильную логику. Представим, что на земном шаре войны не будет сто лет. Как вы думаете, на сколько возрастет население планеты? Я лично думаю, раза в три, а может больше. А чем прокормить эту ораву. Планеты не хватит. Куда же девать население? Завладевать другими планетами? Что не говорите мужики, а войн не избежать. Не станет их на нашей планете, начнутся войны межпланетные, а это, мне кажется еще хуже, чем земные войны. Так что не судите так, без войн на земле не обойтись, - закончил Краснов.

- Слушай Иван Петрович, обратился к нему Алексеенко, по твоей теории можно оправдать все и, наверное, ты прав, но нельзя же поощрять наркоторговцев, ведь они уничтожают молодежь. Здесь не только не понадобятся межпланетные войны, тут и земные отпадают. Наркотики, если им не противостоять, уничтожат весь мир.

- Фу, меня в пот бросило, ты прав, а я не задумывался над этим, парировал Краснов. А ведь и впрямь мужики так оно и будет. Я вот недавно встретил Селезнева, так он такое рассказал за покойного оперуполномоченного особого отдела подполковника Резлина, что волосы дыбом встали. Ведь он то до чего додумался еще тогда, когда мы груз двести отправляли в гробах с окошечками. Вы знаете, он головы, яко бы погибших, делал из воска. Мужики, это уму не постижимо. И вы знаете, кто встречал этот «груз»? Нет, ни за что не догадаетесь. Это начальник управления КГБ СССР. Вы слышите, начальник управления! Это же не какой ни будь клерк из КГБ, а начальник управления. Я думаю, что этот начальник, наверное, затрахал своих подчиненных, что те не борются с наркоторговцами, что никого не могут выявить.

-Так это, наверное, идет речь о выявлении конкурентов, - вмешался Бохвостов.

- Вот, вот. Именно так думал и я, - ответил Краснов.

- Ну что мужики, еще по одной и как говорят по койкам, мы с Виталием Львовичем в прокуратуре и днюем и ночуем. Он в своем кабинете, а я в своем. Выпитое спиртное брало свое. Алексеенко продолжал, - бл… дожились, вынуждены спать на рабочем месте. Я бы бл… хотел бы увидеть главного военного прокурора на своем месте. Бесятся они там, в Москве, а нас в хвост и гриву… Я не помню, когда последний рас спал с женщиной. А спать с кем попало, не хочется. Мне то уже стукнуло тридцать девять. Вроде бы и не старый, а веду жизнь как евнух. Вот есть у вас в штабе одна красивая девушка, так ваши кобели, наверное, давно замордовали бедную женщину.

- Это ты кого имеешь в виду Максим Петрович, случайно не капитана медицинской службы Гальперину? Она мне тоже приглянулась. Но я тебя уверяю, никто с ней еще не спал. Она видимо такая же, как и ты, Максим Петрович, с кем попало не ложится. Зря ты думаешь про нее так. Это не женщина, а огонь. Вот кому-то повезет. Она же ведь была замужем, а когда развелась, попросилась в Афганистан. Честно говоря, мужики, мне жалко наших русских женщин. Да ведь, по сути, в мире нет равных нашим женщинам. Они и трудяги, и жены, и матеря прекрасные, и друзья. С какой стороны не подходи, они лучше всех в мире. А посмотрите, какие они красивые. Любо дорого смотреть. Нет, мужики, не умеем мы ценить наших женщин. Огрубели мы здесь. Честно говоря, я не знаю, что я буду делать, когда возвращусь в Союз.

Алексеенко сидел как-то понуро. Молчал. Краснов обратил на это внимание. Он знал, что жена Алексеенко полгода как ушла от него. От совместного брака у них есть двадцати трех летний сын. Отец здорово помогает сыну. Да и сын не промах. Учится в Бауманском. В отце души не чает. Дружат вдвоем. Смотрел на него с сочувствием. Думал, а может и впрямь, свести его с Гальпериной, а вдруг у них что-то получится. Правда, здесь же подумал и о возрасте, разница около пятнадцать лет. В слух спросил:

- А что Максим Петрович, Гальперина женщина видная и хирург не плохой, пользуется авторитетом, давай сведу тебя с ней.

- Да как-то неудобно. Я вроде бы взрослый, как она поймет, ответил Алексеенко.

- Да ты что, дрейфишь. Ты посмотри на себя, мужик как мужи, в придачу и генерал. Да, кстати, ты оформил развод с женой?

- Ты Иван Петрович и об этом знаешь? - спросил Алексеенко.

- Максим Петрович, ты не обижайся, работа у меня такая. Значит так, Максим Петрович, завтра, в крайнем случае, послезавтра мы с тобой посетим госпиталь, а там я представлю тебя Гальпериной. Я вижу, ты по ней сохнешь.

- А я то вижу, мой шеф какой-то грустный. Я так и понял, что в этом замешана женщина. Ну, Максим Петрович, вы молодчина. Мой совет, женщины не любят застенчивых. Будьте посмелее и все получится. У вас могут быть еще и дети. Разве пятьдесят лет возраст для мужчины?