**ПОДГОТОВКА К БЕГСТВУ ПОЛКОВНИКА КГБ СССР В ПАКИСТАН**

 Никто не понимал, что случилось. Кому помешал прокурор? Ведь он был спокоен и никому дороги не переходил. Странно, думал Бохвостов, что случилось. Может была другая задача. Может простое сведение счета с начальником разведки группы войск. А если это касается меня одного, а их решили уничтожить со мной за компанию. Бохвостов терялся в догадках.

 - Товарищ генерал, я жалею, что мы не проверили личный состав особого отдела сразу после броска гранаты. Уверен, мы кого-то бы в особом отделе не досчитались. Я тут, пока вы отсутствовали, спрашивал дежурного, попал ли кто в удаляющуюся машину. Он ответил, что один из солдат сказал, что полоснул непосредственно по автомобилю. Стало быть, кто-то обязательно ранен. Значит, тот кто-то пошел в госпиталь. Вот сейчас прошу вас позвонить хирургу и спросить, не обращался ли кто в госпиталь с таким ранением.

 Прокурор, не мешкая, снял трубку и попросил соединить с хирургом. На лице Алексеенко засияла улыбка. Бохвостов понял, трубку взял «хирург».

 - Галя простите, что вынужден вас побеспокоить, не обращался кто-либо с огнестрельным ранением из сотрудников особого отдела? Прокурор посуровел. Что ответила Гальперина Бохвостов не слышал, но вдруг Алексеенко задал следующий вопрос:

 -Как его фамилия? Как, как? - В телефоне прозвучало, - майор Сидоров Старший оперуполномоченный особого отдела? Понял. Галя скажите, пожалуйста, а где пуля, которую вы вытащили у раненного.

 Гальперина ответила:

 - Да лежит она еще у меня в коробке из-под шприцов, - ответила Гальперина.

 - Понял – продолжил Алексеенко, Пулю немедленно заберите и сохраните. Мы с Виталием Львовичем сейчас будем у вас.

 Прокурор положил трубку.

 - Виталий Львович, поднимайтесь, выспитесь в Союзе, а еще лучше на пенсии. Поехали в госпиталь. Да, нужно вызвать следователя Сергиенко.

 - Не нужно Максим Петрович, он еще не уходил.

 - Тогда срочно одевайся и в машину. Сам пулей выскочил из кабинета.

 Через две минуты все трое сидели в машине. Группа прикрытия уже их ожидала.

 - Поехали, - приказал прокурор.

 Через пятнадцать минут прокурор допрашивал майора Сидорова, где его ранили. Он вначале выкручивался, требовал немедленно вызвать заместителя начальника особого отдела. Прокурор был не приклонен. Присутствовавший следователь Сергиенко спросил Сидорова, куда он девал водителя. Сидоров скорчился. Бохвостову показалось, что это не от боли и в резкой форме задал вопрос:

 - Вы что считаете нас майор за дураков? Где водитель?! А ну быстро сволочь говори, где водитель, наберись смелости и сумей отвечать за свои поступки!

 Сидоров изменился в лице, вдруг его рука потянулась к воротнику лежавшей одежды. Бохвостов перехватил одежду.

 - Ну что скот, ты будешь говорить?

 У Сидорова начали трястись руки и зубы. Бохвостов нажимал:

 - Ну что дрожишь мудак. Нам все известно, в том числе и от кого ты получил команду нас кончить!

 - Товарищ полковник, дайте мне закурить, я все расскажу. Вон там, в правом кармане, лежат мои сигареты. Пожалуйста, дайте мне пачку.

 Виталий понял, в пачке есть сигарета с ядом и громко сказал:

 - Нет, я тебе не дам яда. Ты будешь отвечать перед советским правосудием.

 Сидоров, видимо пересилил всю боль, кинулся к Бохвостову. Отскочив в сторону, Бохвостов крикнул:

 - Я знаю ваши штучки, хрен ты получишь, а не яд! Лучше признавайся немедленно! Где девал водителя? Кто дал команду нас кончить?

 Алексеенко заворожено смотрел на эту картину. В душе удивлялся, где этому Виталий научился. Ах да, в Германии. Тем временем Сидоров корчился от боли. Бохвостов же повысив голос, требовал назвать заказчика. Наконец Сидоров сказал:

 - Водитель находится в машине в квартале от госпиталя. Он раненый. Ему нужна медицинская помощь. Я прошу немедленно вызвать заместителя начальника особого отдела.

 В допрос вступил следователь Сергиенко:

 - Вы имеете в виду Милермана, так его нет в живых, и вы это знаете. Вы лучше скажите нам правду, а потом мы посмотрим, как с вами поступить. Как следователь обещаю, щадить вас. Называйте фамилию заказчика.

Корчась от боли, Сидоров сказал:

 - В особом отделе сидит полковник Константинов и ждет меня. Он заместитель начальника одного из управлений КГБ СССР. Это он дал команду. Мне сказал, что вы все являетесь агентами ЦРУ и в связи с тем, что вы занимаете столь высокие посты и, что с вами иначе не совладать. Дал команду забросать ваш кабинет гранатами. Как видите, я бросил только одну, так как до конца не поверил Константинову.

 В допрос вступил Бохвостов:

 - Что находится в этой пачке?

 -Товарищ полковник, перед тем как отправить меня на такое задание Константинов дал мне какую-то таблетку и заставил выпить, а вот ампулку, которая находится в сигарете, сказал выпить через час два, максимум три, иначе умру. Так что прошу ради моего спасения дать мне эту ампулу, иначе я умру.

 Бохвостов пригласил дежурную по палате медсестру, терапевта и хирурга и сказал:

 - Сидоров, повторите в присутствии медицинских работников то, что только сказали нам.

 - Я повторю, только умоляю, дайте мне эту ампулу.

 - Так повторяйте!

 Сидоров повторил все с начала. Выслушав, терапевт сказал:

 - Чепуху вы городите товарищ майор, начитались книг и думаете, что все правда, что там написано. Иметь такой яд, по крайней мере, нужно жить в Италии и знать все их секреты.

 Тем временем Сергиенко составил протокол и попросил Сидорова подписать. Тот прочитал и подписал протокол допроса.

 Алексеенко облегченно вздохнул.

 - Значит так, товарищи офицеры, я вынужден поднять и доложить все командующему. Сейчас попрошу усилить охрану госпиталя и прокуратуры. Вы продолжайте.

 Подошел к телефону, представился и попросил телефонистку немедленно связать его с командующим. Через пару минут командующий подошел к телефону. Выслушав, командующий приказал немедленно явится в штаб. Прокурор возвратился в палату и сообщил, что его вызвал командующий.

 За это время терапевт собрал медицинский консилиум, который принял решение вскрыть ампулу и попробовать установить яд ли в ней или действительно какое-то противоядие. Вскрыли ампулу. В ней на самом деле был сильнодействующий яд. Пришли в палату и сообщили Сидорову, что его просто обманули. В ампуле яд.

 Услышав это, Сидоров еще сильнее задрожал. Его на койке просто подбрасывало. Бохвостов смотрел на эту позорную картину и думал, - какую же мразь подбирают для расправы над людьми, видимо сильные личности в киллеры не годятся. Это же нужно быть таким трусом. Нет, думал Бохвостов, сильный и умственно развитый человек убить другого не может. У человека срабатывает чувство гордости, что он человек. А вот эта мразь, живет дрожа, и, дрожа умирает. Нет, это не человек, это лишь похожее существо на человека. Вот на какую мразь опираются особисты. Нет, не одолеть им русского человека. Внутренне Бохвостов осознал себя русским человеком, рожденным русской женщиной, гордо поднял голову и произнес:

 - Сидоров, был бы ты человек, ты бы на такой поступок никогда не пошел. Ты просто внешне похож на человека, а внутренность твоя соответствует животному и страх у тебя животный. На твоем месте я бы просто покончил с жизнью.

 В коридоре послышался топот. Бохвостов насторожился. Соскочил и Сергиенко. На всякий случай, перезарядив автоматы, стали за двери. В палату постучали. Бохвостов крикнул, - открыто. В палату зашел командир взвода охраны прокуратуры.

 -Товарищ полковник усиление охраны прибыло. Нам дополнительно выделено двадцать пять человек. Разрешите расставить посты.

 - Расставляйте. Предупредите солдат, что без моего распоряжения никого не впускать. Если приедет кто из особого отдела, разоружать и доставлять ко мне в кабинет. А в случае появления полковника Константинова немедленно его арестовать и в наручниках доставить в прокуратуру.

 - Разрешите выполнять.

 - Выполняйте!

 В это время в палату зашла хирург Гальперина и сказала, что Бохвостова пригласили к телефону. Бохвостов подошел к аппарату. В трубке услышал голос Алексеенка.

 - Виталий Львович я звоню из кабинета командующего, как ты думаешь, нужно ли разрешение командующего на арест «москвича»?

 - Товарищ генерал, «москвич» всего лишь полковник. У вас есть законное право санкционировать его арест. Разрешите приять участие в его аресте и допросе.

 - Ваше участие обязательное. Берите охрану и встречаемся на перекрестке улиц, возьми в своем планшете нашу прокурорскую карту. Взял? Так вот ищи улицу под номером двадцать девять и сто шестьдесят. Нашел?

 - Так точно, нашел.

 - Виталий Львович, захвати с собой Сергиенко. Сотрудников прокуратуры я поднял по тревоге.

 - Товарищ генерал, все, мы выезжаем.

 Через десять минут прокурор и Бохвостов встретились. Оттуда направились в так называемое, второе здание особого отдела. Прокурор дежурному предъявил постановление на арест полковника Константинова и попросил его провести в кабинет, где находится полковник.

 Дежурный выпучил испуганные глаза, ничего не понимал:

 - Товарищ генерал, Константинов часа два тому покинул здание. Его в здании нет. Кабинет оставил открытым. При выходе сказал, что он срочно вылетает в Москву.

 Алексеенко посмотрел на Бохвостова и сказал:

 - Мы как всегда, опоздали. Получилась такая же ситуация как с Феньковским. Бл… не государство, а шпионское гнездо. Я не удивлюсь, если завтра сбежит один из членов Политбюро. В Москве, под носом КГБ СССР, сидит целое шпионское кубло, а они занимаются поставками наркотиков.

 Прокурор был сердитым. Накричал на дежурного:

 - Какого хрена стоишь, поднимай тревогу. Дай команду немедленно задержать Константинова!

 Дежурный вскинул руку под козырек, набегу крикнул, - есть!

 Через пару минут дежурный выбежал из комнаты и доложил по телефону, что Константинов вертолетом особого отдела вылетел в сторону Пакистана. Сейчас перелетает границу. Во время полета над территорией Афганистана радары зафиксировали, что из вертолета были выброшены какие-то тюки. Дана команда начать их поиск. Вертолет на позывные не отвечает. Пилоты на радиосвязь не выходят.

 - Ну что Виталий Львович будем делать? Давай советуй.

- Товарищ генерал поехали в прокуратуру. Там будет видно.

 Вышли из здания особого отдела, сели в машину и в сопровождении охраны поехали в прокуратуру.

 Светало. Догорали последние звезды. Воздух был чист и прохладен. На улицах появились отдельные прохожие.

 По дороге обсудили план деятельности. Во время разговоров Бохвостов вспомнил про водителя. И спросил у Сергиенко:

 - Товарищ подполковник, вы не слышали, поехал ли кто за водителем или нет?

 - Мне кажется товарищ полковник, что хирург дала команду скорой выехать и подобрать парня.

 Приехав в прокуратуру, Бохвостов позвонил в госпиталь и справился о водителе. Оттуда сообщили, что парня нашли мертвым. Скончался не от автоматного ранения, а от прямого выстрела в голову из пистолета «макарова».

 После такого сообщения Бохвостов зашел к прокурору и сообщил, что парень был застрелен выстрелом в голову.

 Алексеенко сидел за столом, обхватив свою голову руками. На сообщения Виталия не отреагировал. Положив руки на стол, спросил:

 - Ну что будем делать Виталий Львович? Видишь, чем ознаменовался твой приезд. Как они все враз зашевелились. И в Москве и здесь, в Кабуле. Что бы это могло означать. Может, они почувствовали, что под их ногами загорелась земля. Видимо ты их в Германии здорово пощипал. Нагнал на них страху. Вот и командующий туда же. Твоему приезду придает большое значение. Даже перехотел уезжать на повышение в Москву. Так и говорит: - мне этот парень сильно до души. Что касается водителя, то я думаю, нужно немедленно исследовать личное оружие сотрудников особого отдела. Провести баллистическую экспертизу.

 - Максим Петрович, первое, что мы обязаны сделать так это минут по тридцать поспать. На трезвую и выспавшуюся голову мыслить и думать легче. Это мое предложение. Так, что на боковую, и, баеньки минут на тридцать.

 - Ты прав Виталий. Все. Баеньки!

 Виталий ушел в свой кабинет, не раздеваясь, лег на диван и тут же уснул.

**\*\*\***