**УБИЙСТВО ГЛАВНОГО СВИДЕТЕЛЯ**

Дежурный стоял в коридоре и наслаждался. Думал, как здорово поют. Какие молодцы. Отродясь таких песен не слышал. А как они дружно поют? С какой душой, как звучно? Заслушался. Да, думал майор, столько лет служу в армии, а еще ни разу не слыхал, чтоб так. На дежурного нашла дрема. Посмотрел на часы, они показывали полночь. А песни не смолкали.

Вдруг из дежурки вышел прапорщик:

- Товарищ майор, только что позвонили из госпиталя и доложил, что неизвестные застрелили Сидорова, расстреляли три медсестры. Погибло четыре человека нашего караула. Со стороны нападавших так же есть потери. Три человека убитыми и два тяжело раненных. Раненные помещены в госпиталь. Видимо, нужно доложить генералу.

- Да, да. Сейчас доложу.

Дежурный побежал на второй этаж. Зашел в кабинет прокурора:

- Товарищ генерал, звонили с госпиталя. Убит Сидоров, три медсестры и четыре караульных. Со стороны нападавших три убитых и два тяжело раненных. Какие будут указания.

Алексеенко изменился в лице, а затем, заикаясь, промолвил:

- Вот и веселью конец. Ну, мужики, держитесь. Полковник Бохвостов возьмите с собой караул, несколько следователей и срочно в госпиталь. Раненым, во что бы то не стало, сохранить жизнь. Немедленно допросить. А лучше всего их привезти сюда, в прокуратуру. Галина Алексеевна, обратился он к Гальпериной, прошу срочно развернуть госпиталь прямо в помещении прокуратуры; - Пархоменко, подготовьте постановление на полную проверку особого отдела; - Алехин срочно свяжитесь с генералом Красновым, пусть даст поддержку для проведения обыска в помещении особого отдела. Остальным вооружиться и быть готовым на выезд. Никому и ничего не докладывать. Майор Жуков вы в дежурку, никого к телефону не подпускать. Полковник Черигов, немедленно заприте помещение прокуратуры и никого из прокуратуры не выпускать, кроме Бохвостова и его команды. Жуков, имейте в виду, кто бы не звонил – доклад один – все спокойно, происшествий нет. По местам товарищи офицеры. Да, полковник Бохвостов держать связь только со мной. Вперед!

Все из кабинета выскочили пулей. В течение нескольких минут все было блокировано. Хмеля как будто в голове ни у кого не было. Хмель прошел еще в кабинете прокурора. Каждый вооружился и ждал команды. Напряжение росло.

Два противоположных ведомства стали на путь войны. Каждый в отдельности думал – кто кого.

Алексеенко был полон решимости дать отпор, нет не ведомству, а негодяям, занявшим посты в этом ведомстве. Вдруг зазвонил телефон. Звонил генерал Кишкин.

- Максим Петрович, почему-то не отвечает Виталий, ты не подскажешь где он?

- Подскажу, Иван Пантелеймонович, он сейчас допрашивает одного офицера. Прокурор скривил.

- Что-то сложное, послышался вопрос с другого конца провода.

- Да нет Иван Пантелеймонович, пустяк. Напился молодой человек и набил комполка морду. Мелочь, разберется. А как там у вас?

- Да, так же, как и у вас. Рутина заела. Да и вообще Максим Петрович, видимо пора в отставку, а то черт и че творится у нас.

- Это чувствуется и у нас. Ну ладно Иван Пантелеймонович, закругляемся. Я тоже веду допрос. До встречи.

Прокурор положил трубку.

Напряжение росло. Снова зазвонил телефон. Звонил Краснов.

- Ну что там у тебя Максим Петрович?

- Да ничего, продолжаем пить. Ответил прокурор. Но, честно говоря, нужна твоя помощь.

- Сейчас выезжаю, прозвучало в трубке.

Чувство тревоги за предстоящий обыск росло. Алексеенко думал, докладывать командующему или нет. Еще немного подумал и вспомнил, как командующий говорил, - «пересадить бы их там всех». Значит так, решил про себя прокурор, будем считать, санкция есть. Но главное найти бы у них наркотики. Нужен веский повод, чтоб закрыть человек десять.

Тишину нарушил звонок телефона в кабинете Бохвостова. Кто-то настойчиво звонил. Алексеенко решил зайти в кабинет и поднять трубку. Зашел в кабинет и поднял трубку:

- Генерал Алексеенко у телефона!

- Слушай генраль, я друк Виталия. У тибя готовится обык особим отделом. У него во вторай корпусе болшай партия наркотика. Срочно делай обаск у них.

В трубке зазвучал короткий зуммер.

Это же надо, я только об этом думал. Кто же это мог бы быть? Виталий мне об этом ничего не говорил, постой, постой, вот откуда у него провизия, вот она и разгадка тайны Виталия. Ай да молодец Бохвостов. Вот откуда он узнал, что полковник Константинов пересек Пакистанскую границу. Должно быть, его друг сведущий человек, коль подсказывает о большой партии наркотиков, да еще где, в особом отделе. Вот это новость.

На лбу Алексеенко появился холодный пот. Пот пошел струйкой, не успевал вытираться. Тело прокурора дрожало. Он не знал, что с ним происходит. До этого случая он не знал, как может выступить холодный пот. Сейчас со лба стекали холодные струйки пота. Вытащил платок, втер лоб, а пот все тек и тек…