# ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ ПОКУТНЕВА

 Время неумолимо шло. Главный военный прокурор вооруженных сил СССР торопил с этим делом. Дело было взято на контроль в ЦК КПСС. Прошло два месяца и, вдруг руководитель Московской следственной группы в полночь позвонил Бохвостову на квартиру и доложил, что подполковник Покутнев внезапно умер.

 Бохвостов тут же доложил прокурору группы войск. Сам побежал в прокуратуру. Труп как лежал на квартире, так и остался. Бохвостов зашел в квартиру и все понял. Лицо Покутнева было синим. Все предпосылки, что его задушили. Эксперт тут же установил причину смерти. Смерть Покутнева наступила от удушья примерно час тому.

 Бохвостов зайдя в прокуратуру, сразу зашел в кабинет покойного. На столе лежал протокол допроса Аксенова. Прочитал. Аксенов дал показания, что ему сотрудники докладывали о своих подозрениях, но он не верил. Позвонил на квартиру Аксенова. Трубку взяла его жена и сквозь слезы сообщила, что муж только что застрелился.

 Час от часу не легче. Бохвостов впервые задумался над собственной жизнью. Какая она короткая и какая безжалостная. Как быть в этой ситуации? Как же он допустил, что застрелился Аксенов. Юля была права. Нужно было Аксенова арестовать. Сохранили бы человеку жизнь. Видимо он, честен и поступил, как настоящий офицер. Ох, господи, где бы найти Алексея Шумейко. Он то бы посоветовал, как быть. Как жаль, что так далеко Амиров.

 Он чувствовал, что зашел в тупик.

 В кабинет позвонил дежурный и доложил, что прибыл прокурор. В это время открылась дверь кабинета. Зашел Семен Исаакович. Молча подал руку и спросил:

 - Ну что будем делать Виталий?

 - Бог его знает Семен Исаакович. Честно говоря, ума не приложу.

 - Виталий, а может мне уйти в отставку?

 - Семен Исаакович, а что подумают офицеры? Испугались? Нет уж, Семен Исаакович, давайте доведем это дело до конца, а потом подумаем кому и куда. Это мое предложение. Я прошу вас даже не думать об этом.

 У Семена Исааковича отлегло от сердца и в душе поблагодарил Бога, что ему так повезло на заместителя.

 Бохвостов совместно с Семеном Исааковичем остались до утра в помещении прокуратуры. Собрались с силами и начали совместно вести допросы. Следствие зашло в тупик. Семен Исаакович попросил из Москвы дополнительной помощи. Через неделю прилетел заместитель Главного военного прокурора и забрал дело в производство Главной военной прокуратуры.