© Зеличенко А.Л., 2020. Все права защищены. Книга публикуется с разрешения автора.

Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования. Дата размещения на сайте [www.literatura.kg](http://www.literatura.kg): 24 апреля 2020 года

Александр Зеличенко

**Криминальное чтиво**

Оглавление

[H2O 4](#_Toc32440369)

[Аарон – следователь 5](#_Toc32440370)

[А Г Р Е С С О Р 8](#_Toc32440371)

[Алматинский «Джек Потрошитель» 11](#_Toc32440372)

[Банда. 14](#_Toc32440373)

[Бродяга. 15](#_Toc32440374)

["В гробу тебя я видел..." 17](#_Toc32440375)

[Высшая мера. 21](#_Toc32440376)

[Греческий заложник. 23](#_Toc32440377)

[Деревенский детектив. 27](#_Toc32440378)

[Дистрофик. 28](#_Toc32440379)

[ДНК 29](#_Toc32440380)

[Дуэль убийц 31](#_Toc32440381)

[Жемчужина Андижана 34](#_Toc32440382)

[Живодер. 37](#_Toc32440383)

[За строкой оперсводки. 38](#_Toc32440384)

[Залетный. 47](#_Toc32440385)

[Запах убийцы 48](#_Toc32440386)

[Засада в КАМАЗе 50](#_Toc32440387)

[Зубастый насильник 52](#_Toc32440388)

["Игрушки против оружия" 54](#_Toc32440389)

["Интервью в Буяноваце" 56](#_Toc32440390)

[Каннибал 60](#_Toc32440391)

[КЕША 61](#_Toc32440392)

[Кокарда 63](#_Toc32440393)

["Космическая" кража ... 64](#_Toc32440394)

["Красный сапог" 66](#_Toc32440395)

[Криминальный афрокыргызстанец 68](#_Toc32440396)

[Кровь родная – не водица? 70](#_Toc32440397)

[«Лёд» на Оке 73](#_Toc32440398)

[Лётчик – налётчик 75](#_Toc32440399)

[Ликвидация 78](#_Toc32440400)

["Лох-Несс" 81](#_Toc32440401)

[Мазурик из поднебесья 83](#_Toc32440402)

["Мерседес" – ... ловушка 84](#_Toc32440403)

[Милицейское призвание 87](#_Toc32440404)

["Моджахед" 90](#_Toc32440405)

[Музыкальный тайник 92](#_Toc32440406)

[Н а т а ш е н ь к а ... 93](#_Toc32440407)

[Наркокартель 95](#_Toc32440408)

[Наркокурьер 97](#_Toc32440409)

["Наркотик – почтой" 99](#_Toc32440410)

[Неврученный орден 101](#_Toc32440411)

[Некрофил 104](#_Toc32440412)

[Оборотень 106](#_Toc32440413)

[Однажды в Тавильдаре... 108](#_Toc32440414)

[Оперской постулат 112](#_Toc32440415)

[ОХОТА на "ПИЛИГРИМА" 115](#_Toc32440416)

[Памирский "Штирлиц" 119](#_Toc32440417)

[«Патрон» 124](#_Toc32440418)

[Педофил 131](#_Toc32440419)

[Первая командировка 133](#_Toc32440420)

[Первое расследование 135](#_Toc32440421)

[Показательное раскрытие 138](#_Toc32440422)

[Полковничий захват 140](#_Toc32440423)

[Пропавший табун 142](#_Toc32440424)

[Пуд соли... 145](#_Toc32440425)

[Пчелки под кайфом 148](#_Toc32440426)

[Р Е В Н И В Е Ц 149](#_Toc32440427)

[Расправа 151](#_Toc32440428)

["С А Х А Р А" 154](#_Toc32440429)

[Серпентарий 158](#_Toc32440430)

[Сестринская честь 161](#_Toc32440431)

[Скотник из УГРО 163](#_Toc32440432)

[Скотокрад 166](#_Toc32440433)

[Случайная жертва 168](#_Toc32440434)

[Стервятник на уткоферме 171](#_Toc32440435)

[Стюардесса 172](#_Toc32440436)

[Судьбу определил ... "Макаров" 174](#_Toc32440437)

[Сыворотка правды 175](#_Toc32440438)

[Сыскная миниатюра 176](#_Toc32440439)

[Тельняшка 177](#_Toc32440440)

[Трёхгрошовый рецидивист 179](#_Toc32440441)

["Тротиловый эквивалент" 181](#_Toc32440442)

[Трюкач 182](#_Toc32440443)

[Тульский Токарева 184](#_Toc32440444)

[Убийство в Томске-7 187](#_Toc32440445)

[УЛИКА 189](#_Toc32440446)

["Форменные" мошенники 192](#_Toc32440447)

[Фоторобот 196](#_Toc32440448)

[Хороший коп 198](#_Toc32440449)

["Шайтан – 18" - 201](#_Toc32440450)

["Шилом бритый" 204](#_Toc32440451)

[Экстрасенсы 206](#_Toc32440452)

[Як – наркокурьер 210](#_Toc32440453)

[«Японец» на Памире 212](#_Toc32440454)

# H2O

***Вскоре после окончания Великой Отечественной, народный комиссар внутренних дел маршал Лаврентий Берия подписал приказ, призванный укрепить кадры могущественного ведомства. Командные должности отныне доверялись только лицам с законченным средним образованием.***

      ... Первого сентября во Фрунзе открылись вечерние курсы комсостава. Шестая школа на бульваре Дзержинского раскрасилась звездами, золотом погон, парадной формой. Многие прибыли в шашках, боевых орденах. За знаниями собрался цвет сыска, молодые и старики. Недавние герои-фронтовики. Защитившие тыл в суровое военное лихолетье. Гонявшие басмаческие банды в двадцатых. Ходившие в штыки в Гражданскую.

      Войдя в класс, учительница – выпускница сконфузилась и оробела. Хотела убежать, но тут почтенный аксакал сказал: "Не бойся, дочка. Фашиста одолели, ну а с такой красавицей и науку постигнем... Давай, учи!"

    Открылся журнал, началась перекличка. "Азимбеков" "Я! Старший сержант милиции Таштан Азимбеков, участковый-уполномоченный Кагановичского РОНКВД, в органах семь лет, имею правительственную награду – медаль "За отвагу"! Все это – на одном дыхании, по-военному. Училка опять оторопела ...

   И так – каждый. Пока знакомились, пол урока прошло. А еще ведь и материал объяснять надо! "Ну а я – Мария, приехала по распределению из Ленинграда, буду у вас классным руководителем и химию преподавать. Это – мой первый в жизни урок. Можно у вас спросить? Почему все именно в восьмой класс записались? Сейчас проверю знания, может, кого-то сразу в девятый или в десятый переведем, кому-то, так нам директор сказал, можно и досрочно экзамены сдать, аттестат выдать. Согласны?!"

      Ответом было молчание. Это потом уже поняла Мария, что, претендуя на обязательную семилетку, ученики её в восьмом собрались, выше как бы и неудобно... "Кто напишет формулу воды?" Тишина... "Ну, воды, это ж просто!" – класс помалкивал. Вконец растерявшись, химичка готова была расплакаться. Заметив слезы, с задней парты поднялся офицер средних лет. Скрепя портупеей, цепляясь ножнами, под всеобщее одобрение прошагал к доске. Заскрипел мелок...

      "Ученики мои внимательно следили, что происходит у доски, на лицах – заинтересованная поддержка. Я ж сидела спиной. Поняв, что ответ готов, обернулась. Белым по черному, ломким почерком, на доске большими буквами было выведено "БАДА". Класс согласно кивал ...

# Аарон – следователь

***«Как Вы лодку назовёте, так она и поплывет»...***

Каким, ну скажите, каким человеком должен был вырасти ребёнок под сенью библейского имени Аарон!? Наичестнейшим и наипорядочнейшим, живущим исключительно по законам Небес...

Так и вышло. Правда, чудом избежавший сталинских репрессий дед-богослов, знавший Священный Коран наизусть и в совершенстве владевший арабским, назвал младенца Гаруном-аль-Рашидом. Видать, известный мулла желал своему внуку судьбы легендарного халифа-праведника.

Шёл 1956-й, и когда родители пришли в ЗАГС за метриками, их высмеяли, заявив, что советского ребенка так называть нельзя. И протянули растерявшимся справочник имён народов СССР. Первое попавшееся, Аарон, показалось созвучным... Братишку, кстати, позже Рашидом назвали...

... В 1974-м, удивив и родню, и друзей, наш герой стал слушателем Карагандинской высшей школы МВД СССР. Зубрилкой не был – и без того интересно. Прогульщиков к экзаменам натаскивал. Да так, что один бооольшой генерал-мырза громогласно заявляет, что диплом получил только благодаря ааронову «репититорству»...

Мечтал об уголовном розыске – не склалось: место, что ему выделили, один «маклёвый», чей отец солидный пост в те времена занимал, перехватил. И, волею судьбы, стал наш Аарон следователем...

Со временем – следователем от Бога.

За двадцать лет сотни уголовных дел расследовал, а уж скольких негодяев за решетку, куда им и дорога, отправил – не счесть. На сделку с совестью не шёл никогда. Улик не фабриковал, невиновных, не смотря на грозные окрики «сверху», крайними не делал, Закон соблюдал. За что его не только коллеги, но и уголовные уважали.

И лишь однажды...

Аарон тогда в транспортной милиции служил. Работа особо трудная и сложная. Вот только представьте, совершена, допустим, кража в скором поезде Алма-Ата – Москва. Попробуй накоротке не добыть доказательств, не опросить свидетелей, не глубоко место происшествия осмотреть – по всей стране великой, что в те времена одну шестую часть всей суши занимала и СССР звалась, потом метаться будешь. И совсем не факт, что найдёшь.

Однокашник мой, не смотря на возраст и стаж, к тому времени уже ассом слыл. И потому именно ему поручили расследовать резонансное дело о кражах-грабежах из железнодорожных вагонов, совершенных в 1981-82 годах, более сотни эпизодов! Приказом Министра внутренних дел специальную группу создали, и его, старлея, руководителем над шестью майорами-подполковниками назначили!

Больше месяца Аарон тома запылённые изучал. Все они были похожи, как под копирку:, на десяти километрах, от 7 до семнадцатого близ станции Отар, поезда из-за специфического рельефа местности снижали скорость до 5 км/час. Движение здесь было интенсивным, товаров перемещалось великое множество.

Этим и пользовались преступники. В основном ночью, но зачастую и при дневном свете, вооруженные обрезами 6-8 «абреков» на ходу сбивали пломбы и выбрасывали из вагонов всё, что под руку попадется: ковры, холодильники, стиральные машинки, магнитолы... Затем весь дефицит этот подбирался, сортировался и, по версии следствия, складировался, затем постепенно реализовывался через перекупщиков и барахолки.

Не свойственный коммунистической идеологии термин «Организованная преступная группировка» тогда только-только нарождался. Но дерзость обнаглевших грабителей, их нечеловеческое, позволявшее уворачиваться от засад и погонь, везение, свидетельствовали о сплоченной, как тогда говорили, банде. Членов которой, по всей видимости, должна была отличать недюжинная физическая сила и специальная подготовка.

Именно поэтому руководитель оперативно-следственной группы отошёл от шаблона и не стал шерстить «рядовой» криминалитет – наркоманов, ранее судимых, бродяг. Решил – и по тем временам такой подход был инновационным – потрясти спортсменов, уже начавших возвращаться из горячих точек дембелей и им подобных окрест.

Только начали – «повезло»: за разбойное нападение на бензоколонку с убийством заправщика попался некий десантник-афганец, слегка контуженный под Баграмом. Того вовсю крутила прокуратура и убойщики, но зацепиться никак не могли.

Тогда к подозреваемому подпустили «железнодорожника» Аарона...

На вопрос, как общий язык найти удалось, следак ответил просто: «Работать надо». Но факт остается фактом: уже через неделю задержанный привёл к отрытому в земле глубокому схрону, откуда один за другим извлекли вещдоки по более чем пятидесяти кражам!

... В условленном месте в лесополосе налётчиков ждал трактор с закрытым прицепом. На него грузили добытое, отвозили в «склад», привязывали к транспортному средству размашистую сосновую лапу и в буквальном смысле заметали следы.

Следствие установило, что трактором управлял 15-летний братишка десантника. Вот его-то, пообещав «сознанку», тот и попросил убрать из дела. Посовестившись три дня, следователь так и поступил...

А вскоре бандиту и убийство на заправочной станции доказали. И поделом получил тот «вышку»...

«Отмазанному» судьба старшего брата уроком послужила. Уехав на Север, подальше от знакомых и родных мест, тот шахтером стал. Заслуженным. С Аароном до последнего времени связь поддерживал. Медалью «За доблестный труд» очень гордился..

А мог бы на зоне сгнить.

О том своём решении наш друг Аарон Тампишев ни разу не пожалел.

# АГРЕССОР

"Закрытие" года в милиции – время особое. Подбиваются результаты, подгоняется статистика. Особое внимание – раскрытию преступлений. Выделяются перспективные, разрабатываются версии, создаются и укрепляются опергруппы – идет бой за процент!

Проблема проблем – "глухари". За двенадцать месяцев их скапливается немало. Бесперспективные, они сильно снижают показатели раскрываемости. Кое-какие пытаются прекратить, для чего Закон предусматривает четкие основания. И, поскольку "не установление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности", к ним явно не относится, идут на различные хитрости. Так было и 30 лет назад...

...В 1978-м начальство беспокоил Кант. Показатели здесь были ни к черту, и в помощь местным направили ассов столичных. Как водится, провели совещание, раздали задания, худо-бедно закрепили транспорт. Работа закипела!

Замначу РОВД с прикомандированным досталась престарелая кража. "Висела" еще с весны, больше полугода. "Хотите – раскрывайте, хотите – прекращайте. С живых не слезу", – напутствовал Шеф...

В районе располагалось училище, где готовились военные летчики для развивающихся стран так называемой народной, лояльной к СССР, демократии: африканской, латиноамериканской, восточноевропейской. Кант по праву гордился, что здесь ставили на крыло трёх будущих президентов государств "сбросившей оковы колониализма" Африки...

У курсантов водились деньжата, диковинные шмотки, экзотические напитки и сигареты. Вокруг всегда крутились путаны. Развлекаясь на берегу канала, "голубки" – потерпевший с подругой – полезли купаться. А выйдя из воды, остались в чем мать родила – вещи исчезли. Сомалиец может и не стал бы шум поднимать, но пропали личные документы...

В те годы это считалось ЧП: пострадал-то ведь иностранец, да возможно еще и будущий главнокомандующий! А потому рыли всерьез, проверили связи проститутки, ею самою до седьмого колена. Окрестных алкашей, бомжей, наркоманов, судимых. Все без толку! Отработав имеющиеся версии, пропустив сквозь милицейское сито сотни потенциальных подозреваемых и получив за это выговора "за непринятие мер к раскрытию опасного правонарушения", сыскари до поры до времени забросили дело в дальний угол.

... С чего-то надо было начинать. Чтоб в сотый раз опросить потерпевшего, поехали в училище. Здесь выяснилось, что месяц назад сомалийца ... выслали из страны. "Вы что, газет не читаете?! – грозно уставился замполит. Страна эта вероломно напала на дружественную нам Эфиопию! Всю военщину депортировали..."

Вот те на! "Висяк", выходит, вообще терял перспективу хоть когда-нибудь быть раскрытым. Ведь даже найди мы вещи, кто ж их опознавать-то будет?! Расследование надо было прекращать. По-любому. Поразмыслив, сыщики рванули ... в библиотеку. Нашли нужную "Правду" – печатный орган Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза...

Вскоре родилось единственное в своем роде "Постановление о прекращении уголовного дела". Начавшись, как водится, с фабулы, дальше, явно в разрез с четко выверенными юридическими формулировками и постулатами, документ походил на передовицу главной коммунистической газеты страны:

"...Вероломно нарушив Договор, сомалийская военщина, подогреваемая захватническими инстинктами и интересами, нарушила государственную границу дружественной нам Эфиопии и развязала на кровавую агрессию, в результате погибли сотни ни в чем не повинных лиц, в основном гражданское население – старики, женщины и дети"

"Принимая во внимание, что СССР прервал с Сомали дипломатические отношения и депортировал всех его граждан, в том числе и потерпевшего по уголовному делу N..., который, закончи он летное училище, стал бы "ястребом" и бомбил бы населенные пункты дружественной Эфиопии,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Производство по уголовному делу N ... в связи с не установлением места нахождения потерпевшего (агрессора) прекратить. О принятом решении уведомить надзирающего прокурора.

Заместитель начальника Кантского РОВД

капитан милиции ..."

Все это, повторяю, в рамках жестко терминированного процессуального документа – "Постановления о прекращении уголовного дела", чьи каноны и формулировки (юристы меня поймут!) выверялись многими десятилетиями!

"Заклеймить агрессора" согласился и прокурор. Оценив "высокий стиль" подкрепленного двумя бутылками знаменитого в ту пору пятизвездочного армянского коньяка документа, он размашисто подписал: "УТВЕРЖДАЮ".

Обжаловать решение было некому...

# Алматинский «Джек Потрошитель»

С Юркой Кимом дружим с Караганды, с «Вышки», скоро сорок пять лет. Оптимист и балагур, он задаст, поддержит и разовьёт любую тему. И только на служебную, не знаю уж почему, – табу.

В свой недавний приезд в Алматы я посетовал, что такси здесь вызвать не возможно. По старой, еще с советских времён, традиции, извоз отдан частным бомбилам, что о лицензии и шашечках слыхом не слыхивали. Завидев вытянутую руку, те ждут конечную точку и цену. Не устраивает – не торгуясь, уезжают. А если подобрали и место осталось, могут и попутчика подсадить.

«Помню, наш Джек Потрошитель этим воспользовался», – вдруг сказал Билл, как зовут друга самые близкие.

Учуяв детектив, я буквально прилип к нему...

Представь роскошную сорокалетнюю женщину. Красивую, умную, обеспеченную. Модницу. К тому же – известную журналистку, редактора популярного глянцевого журнала.

И, – ключевое слово, – одинокую...

Короче, девичник был. В ресторане, на Первой Алма-Ате. Подвыпили, и оказалось, что всем нужно в разные стороны. За кем-то друзья иль мужья подъехали, одна за другой, разъехались. Наша же – нашлись свидетели – попутку поймала...

Но домой не доехала. А на утро старичок-боровичок, что с утреца собачку выгуливал, на берегу БАКа, Большого Алма-Атинского канала, труп обнаружил. Догадываешься, чей!?

Без изнасилования. Но – полураздетая и с тринадцатью (!) ножевыми, пять из которых оказались смертельными.

Первая версия – убили, чтобы ограбить. И то – ни сумочки, ни денег, ни ювелирки. Тяжесть совершения под это не подходила, но начальство приказало именно сюда силы бросить – два месяца потеряли!

Тут, в Станице, – новый труп. И опять без намёка на секс, но – с особой жестокостью. В пять утра продавщица булочную открыла, с минуты на минуту свежую выпечку подвезти должны были. Соседи слышали, как незадолго в дверь магазина стучали, но кто – в темноте не разобрали. Хлебовозы и обнаружили тело...

Поползли слухи о Потрошителе. И, хотя обе алматинки от лондонских жертв Потрошителя лондонского отличались напрочь, злые языки, выдумывая подробности, чесали вовсю...

У молодайки из хлебного, однако, ничего не пропало. Взялись за ранее судимых, психбольных, алкашей и наркоманов окрест. Почти сразу же в поле зрения попала семейка из местных:пятеро братьев и три сестры. Все ранее судимы. И отец, причем за разбой. Мать-бедолага, единственная за решеткой не побывавшая, так всю свою жизнь им по очереди передачки носила да из тюрьмы, одного за другим, ждала.

Карма?

Взялись за мужиков. У троих сразу ж обнаружилось железное алиби, пахан к тому времени помер, младший зону топтал. А вот средний...

Средний тогда в психушке, где и взяли его, находился. На учете-то он давно состоял, раз в год ложился, проверялся, подлечивался. Врачи пояснили, что необходимость «вахтового метода» характером заболевания обуславливалась: лечение агрессивность снимало, таблетки два-три месяца действовали. Но, что характерно, обычно Салманова (фамилия изменена) в установленный срок с милицией госпитализировали, а тут сам вдруг пришел, в закрытый стационар попросился: «Чувствую-де, вот-вот начнется. Заприте!»

Догадываешься, когда он сдаваться пришел? Аккурат после второго убийства...

При задержании рецидивист финку выхватил, медсестру в заложники взять пытался. Но здесь, в отделении с решетками, санитары, оказалось, лучше нас обучены – вмиг скрутили.

На удивленье, Салманов «раскололся» уже на первом допросе.

«... Ближе к полуночи тормознул я попутку, по привычке назад завалился. Глядь – «тёлка» поддатая глазками сверкает. Невзначай как бы прижался, та вроде не против. Слово за слово, к БАКу подъехали, я машину остановить попросил, червонец водиле кинул. Выходя, ее за собой потянул. Вышла...

В лесопосадке быстро разделись. Ну, ниже пояса. И тут – катастрофа: не стоит! У меня так бывало... ей, видать, тоже сильно хотелось, и руками, и губами колдовала. А потом, дура, смеяться надо мной начала! Враз разум затмило, нож, что всегда со мной, сам собой в руке оказался. На десятом ударе кончил...

Продавщицу – три дня за ней наблюдал – точно так же зарезал. И опять, лишь клинок в руки, эрекцию моментально почувствовал. А как она в агонии забилась, сперма – как из вулкана...

Короче, не возьми вы меня, я б не остановился...»

В отношении инкриминируемых деяний Салманова признали вменяемым.

Суд приговорил его к высшей мере.

# Банда

... В 1991-ом, завершив упорную комбинацию, с грузом наркотиков взяли рецидивиста Лыкова. Опыт подсказывал: за ним есть что-то еще... Кропотливо взялись за дело. Добытое подтверждало, что марихуана была лишь малой толикой преступного промысла "Лыкова и Компании".

Расследование выяснило, что за год до описываемых событий тот создал банду из ранее судимых. Её отличала обширная география: воровали в Бишкеке, Канте, Токмаке, разбойничали в Казахстане. Но больше всех досталось Караколу – вотчине Лыкова. Брали все, от французской монеты червонного золота 1875 года чеканки и серебряных часов "Павел Буре – поставщик двора Его Величества" стоимостью в десятки тысяч долларов до женских гигиенических тампонов и пачки лезвий для бритья. Солидное обвинительное заключение заняло 87 страниц.

Главным в нем было жестокое убийство.

... Лыков с Якубовым из двух украденных ружей соорудили обрезы и хранили в тайнике в подвале многоквартирного дома. Знать бы подельнику, против кого обернутся стволы!

Являясь "каптёрщиком", тот, якобы, присваивал общаковское. За что Лыков и Красных решили рассчитаться. Зная слабость Якубова к золоту, главарь "проговорился", что, умыкнув как-то в одиночку старинные украшения, припрятал их в горах и ищет покупателя. Абдрасул вызвался посмотреть товар. Вечером добрались до Теплоключенки, раздобыли лопату, поднялись в горы и заночевали в чабанском домике.

Утром, на безлюдье, Лыков спокойно собрал обрез, сказав, что заприметил поблизости лису и намерен поохотиться. Когда Якубов повернулся, выстрелил в спину. Красных добил из второго ствола. Труп закопали, не забыв обыскать. Орудия преступления и документы выбросили в реку.

***За умелые действия и профессионализм, проявленные при разоблачении банды, МВД Кыргызстана в далеком теперь 1992-м были поощрены начальник отдела по борьбе с наркобизнесом Бишкека полковник милиции Владимир Николенко, его заместитель Виталий Додис, оперуполномоченные Вадим Шоев и Юрий Цейтлин.***

# Бродяга

***22 октября 1995 года примерно в 18 часов в своей квартире***

***N 4 дома 19 по улице Кыргызстана в Оше обнаружен труп***

***Жаркова Кязима Аблясовича, 1947 года рождения, с***

***признаками насильственной смерти.***

***(Из суточной оперсводки)***

Орудие преступления – обычный кухонный нож, которым был буквально истыкан труп, нашли тут же, при осмотре места происшествия. И ... куча пустых бутылок вокруг.

Как водится, создали опергруппу, выдвинули версии, проверили многих подозреваемых. Среди прочей мелькнула информация, что за день до убийства Жарков с каким-то парнем продавали его, жарковские, стулья – очень хотелось выпить. Сделали фоторобот, повсюду направили ориентировки – тщетно.

Прошло три месяца. Заступив на службу, помощник дежурного местного приемника-распределителя для бродяг решил перелистать ориентировки – нет ли чего новенького. Взгляд в который раз споткнулся о злополучный фоторобот – кого-то он сильно напоминал помдежу. Благо, свободное время в этот раз было – милиционер полез в сейф с картотекой постоянной клиентуры. Очередная карточка заставила призадуматься – Юрия Турбина из Кашгар-Кишлака в приемнике знали хорошо, раньше он был здесь частым гостем. Но вот уже с год куда-то пропал...

Фотографию, в числе прочих, предъявили очевидцам продажи стульев. Те безоговорочно опознали Турбина, его объявили в розыск. Но прошел еще год, прежде чем стало известно, что шабашит он где-то в соседней Андижанской области Узбекистана. Ориентировка ушла и туда. Через неделю пришел ответ из тамошней тюрьмы, знаменитой когда-то на весь Союз пересылки: есть у нас такой, но никакой он не Турбин, а Ашуров Рустам Хасанович, севший за кражу. В Андижан срочно выехали ошские оперативники.

...Турбин-Ашуров сначала все отрицал. Но явно нервничал, когда опера восстанавливали картину и подробности убийства, расписывали его "динамику" – пьянку до бессознания, неосторожно оброненную потерпевшим брань, что случайно слышала соседка, бурную реакцию бродяги...

Точку поставило заключение эксперта – на рукоятке ножа остался фрагмент отпечатка турбиновского пальца, идентифицировать который по бумажной дактилокарте никак не удавалось. "Живьем" же это стало возможно.

Через три дня убийца дал признательные показания...

# "В гробу тебя я видел..."

***История эта случилась в начале 1990-х, во время, метко окрещенное "парадом суверенитетов". Многие из ее участников еще служат в системе правоохраны Кыргызстана, России. Некоторые ушли в бизнес. И да не будет у них проблем! А потому автор предпочитает обойтись без личных имен и фамилий...***

В правоохранительной системе Кыргызстана тогда сложилось "двоевластие". Еще существовали структуры, напрямую подчинявшиеся Москве, но им буквально наступали на пятки новые, "суверенные". Что ни день появлялись ноу-хау: контролируемые поставки – поэтапно передаваемый наркогруз позволял выявить всю преступную цепочку; контрольные закупки – оперативникам, по американскому образцу, было позволено внедряться в банды и под маской покупателей даже приобретать какое-то количество "товара".

На сбытчиков марихуаны из соседнего Казахстана тогда одновременно вышла небольшая мобильная группа из Центра, и республиканский отдел по борьбе с наркобизнесом. Отдадим им должное – ведомственность преодолели легко. И, сопоставив данные, заключили: противник серьезный, дело поставлено на широкую ногу, наверняка имеется крутая "крыша".

Начали действовать. Ввязались в переговоры – "сколько, где, почем?" Те действовали осторожно, маскировались, то и дело меняя тактику. Купцам "из самой Белокаменной" казахстанцы заявили, что готовы представить хоть тонну наркотика. Лишь бы в цене сошлись. А еще продавцы наотрез отказывались транспортировать марихуану: "Сдаем, расплачиваетесь, а там уже ваши проблемы..."

Неизвестно, кто прикрывал преступников у соседей, а потому важно было вытянуть группу в Кыргызстан, заставить "пригнать" товар сюда. Доказывая респектабельность, "коммерсанты" за ценой не стояли: за несколько раз взяли "на пробу" в общей сложности 8 килограммов высококачественной чуйской анаши. Игра стоила свеч...

И сбытчики, казалось, поверили. Пообещали лошадьми перевезти 20 мешков из Мерке в наш приграничный район. Но только в им одним известное отдаленное урочище. А как их там проследишь? Вдруг, как часто бывало, вооруженное прикрытие на хвосте приведут? Снова переговоры, особая плата за риск. Для пущей убедительности пришлось поделиться планом дальнейшей транспортировки – чтоб обмануть посты, арендовать автобус... похоронного бюро. Но как, скажите, несчастный ПАЗик в ущелье то заберется?

Деньги ли, виртуозный артистизм москвичей – подействовало! Обговорили время и дату поставки. И начали планировать операцию.

Прежде всего – секретность. Чтоб обеспечить радиомолчание и заставить связистов в назначенный час работать только на нас, пришлось, к примеру, менять диапазоны и задействовать на базовой высокогорной станции МВД коллег из России. "Ритуальный" автобус гнали из самого Бишкека. Позади штабелевали семь новеньких пахучих гробов, в которых, якобы, и намеревались вывозить приобретенное. В нижний уложили омоновца – со своей экипировкой тот едва поместился. "Надеюсь, домовины не пригодятся" – пошутило высокое начальство. Как сглазило!

Недалеко от места предстоящей сделки, – вдруг понадобятся, – закамуфлировали джигитов из батальона конной милиции. Под рукой держали и три готовых в любую минуту сорваться с места оперативных авто с полными экипажами. Чуть дальше, чтоб лаем не выдали, разместили служебных собачек. Все готово...

Стемнело, как появились сбытчики. Семеро, на лошадях. Двое, не торопясь, спешились, деловито вошли в автобус, где, по договору, были лишь водитель и покупатель. Один из гостей завел разговор, второй же, пройдя назад, принялся как бы невзначай ногой гробы шевелить...

"Лежу, обливаюсь потом. Вдруг слышу – грохот над головой. Понял – проверяют! Сказать, испугался – ничего не сказать. Жуть взяла! Сейчас вот откроют, и пристрелят в упор, как лоха, броня не поможет! Вскочить? Сорву операцию! Подтянул автомат стволом вверх, откроют, думаю, выстрелю первым" – рассказывал потом бывалый сержант...

"Ей, что гремишь там?! Привезли или как? Опять все с начала, проверяться надумали?! У нас и бабки с собой, считайте" – открыв внушительных размеров дипломат, в сердцах сказал купец. Аккуратные, "запачкованные" сторублевки приковали к себе внимание – те плюнули на гробы.

"Мужики, не рискнули мы сюда товар тащить. Говорят, в Бишкек москвичи какие-то приехали, спецы по наркотикам. Давай к нам, там все схвачено. Да и недалеко совсем, километров семь вглубь. А? Сейчас джигиты наши еще раз трассу пробивали – тишина! А оттуда мы вас проводим, а?"

По легенде место встречи менять было нельзя никак. Но дрогнуло подполковничье сердце, столько сил в операцию вбухали, и – сорвется?! А может, погеройствовать захотелось, хоть в этом он никогда не сознается. Поехали! Шофер только тревожно в глаза старшему посмотрел и подчинился...

Так мы потеряли "Объект" – поисковый маячок в Казахстане работать отказался. Да и не готовы были к обороту такому...Через обговоренные полчаса начали осторожно подтягиваться к месту сделки и, не найдя никого, в тревоге взялись за проческу. Прошло часа полтора...

"Первый – "Горе". Перехватили радио из Меркенского РОВД. Дежурный там начальству о стрельбе докладывает. Да с перепугу – открытым текстом!" Вот, дождались!

На всех парах – в Мерке. А это – километров 30! На подступах заговорила рация. Подполковник-"купец" из автобуса на связь выйти пытался. Говорил на военном языке: "У нас – задержанные и "двухсотый". Просим передать в МВД Кыргызстана или в Панфиловский РОВД. Мы на окраине города, в районе ПМК. Прием!" В ответ, испуганно: "Вы кто???"

Примчались, картину застали такую: автобус под завязку (позже полторы тонны марихуаны насчитали) забит пахучим зельем. Поверх – хрипит продавец, из хорошо нам знакомых, с аккуратным пулевым отверстием во лбу. Омоновец под прицелом четверых на корточках держит. Тут же и "покупатели" с малокалиберными (серьезное оружие, чтоб не демаскировать, с собой не взяли) пукалками в руках трясущихся...

"Приехали, темно вокруг, какие-то люди маячат. Да всадников кругом понатыкано. Ну, давай они товар грузить. И расчет требовать. Тут я и скомандовал, руки, мол, вверх, уголовный розыск! Тот, раненый, обрез выхватил, да как даст по нам дробью! Ну я и выстрелил не целясь! И надо же, прямо в лоб! Хотел бы, так не попал! Тут боец наш из гроба восстал, это надо было видеть! Шум, крики, пальба, все в рассыпную...Что с подстреленным делать будем?"

Оцепили все вокруг, прочесали. Благо, рассвело, еще три мешка анаши нашли. Раненного немедленно в больницу, где он скоро скончался. Пока следователь занимался осмотром, отправил москвича-подполковника и нашего водителя в Бишкек, отписываться. Тут уж, собравшись с силами, и коллеги местные подоспели.

Пообещали им все объяснить потом, пока ж попросили помощи. И весь день допрашивали, обыскивали, задерживали. Результаты, по территориальности, пришлось подарить коллегам. Дело получилось красивое, с одиннадцатью обвиняемыми.

"Крыша" у наркоторговцев и у убитого главаря действительно оказалась внушительной. Но после поднявшегося на уровне трех республик шума даже она серьезно вмешиваться не посмела. Генпрокуратура интересовалась, почему без согласования вооруженные опера перешли суверенную границу, стрельбу устроили. Почему, наконец, такая серьезная операция не проводилась совместно силами двух республик. Пришлось объяснять что-то о спонтанности, неуправляемости событий... Впрочем, вскоре победные реляции в прессе об "обезглавленном наркоспруте" все расставили по местам.

Победителей не судят!

# Высшая мера

***Смертная казнь у нас, как известно, отменена. Но периодически в обществе дискутируется возможность ее возвращения. В этой связи и вспомнилась одна история, что слышал, когда был слушателем Карагандинской высшей школы МВД СССР...***

Историю государства и права преподавал доцент Юров. Занятный, отметим, человек, был неудобен в диалогах – никогда не смотрел в глаза собеседнику. Такая манера напрягала, мешала общаться. Эпатаж, болезнь? Слухи ходили самые разные, и однажды, улучив момент, мы спросили подполковника напрямую.

"Со времен печально знаменитого ГУЛАГа, – последовал ответ, – в следственном изоляторе Караганды в исполнение приводился смертный приговор. Казнь в разные эпохи называли всяко – высшей мерой социальной защиты, исключительной мерой наказания... Суть же сводилась к одному – зачитывали Постановление комиссии Верховного Совета, отклоняющей ходатайство о помиловании, ставили к стенке, и – пуля в затылок.

По первому диплому я – медик. В СИЗО отслужил шестнадцать лет, по долгу службы обязан был фиксировать смерть, протокол подписывать. Представляете, общаешься с человеком, пусть он даже трижды насильник и убийца. А ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ ЕГО РАССТРЕЛЯЮТ! Вот и отвык в глаза смотреть ... Потом заочно юрфак закончил, сбежал оттуда.

Много уж лет прошло, а случай один до сих пор помню. Здесь на Сортировке в бараках парочка запойная жила. Бродяжили, бутылки собирали, уголь на станции воровали. Пили безбожно, каждый день, да так, что доставалось всей округе! Сколько раз мужик бабу свою в мороз лютый голой на улицу выставлял да с топором гонялся – не счесть.

Тут вдруг пьянчужка пропала. Ну и ладно, вначале и не хватился никто. Хмырь как пил, так и пьет. Прошло пол года. Как-то взялись нужник общественный чистить. Средь дерьма труп нашли. Женский, расчлененный. Осмотр провели из рук вон плохо – смердило очень, тело разложилось, в фекалиях всё... Следствие вскоре о пропаже вспомнило, алкаша арестовали. Свидетелей – пол поселка: как избивал, убить грозил да топором размахивал – все видели.

Суд да дело – ВЫШКА! Мужик за много лет по-настоящему в тюрьме только и протрезвел. И написал "помиловку". Ну и сидит в камере смертников, ждет. Месяц, второй, третий... Бывало, люди судьбы своей годами дожидались...

... Как-то поутру в ворота тюремные баба стучит. Да громко так, требовательно! "Мужика мово отпустите, живая я!" Дежурный вышел, прогнал. Та опять подшофе явилась – милицию вызвали. Забрали тетку, а потом звонят в прокуратуру – послушайте, мол, тут история любопытная.

Разобрались – та самая "расчленённая", из-за которой весь сыр-бор! Жива-живёхонька! Надоело, рассказывает, и после очередной драки подалась с геологами в тайгу. Почти два года на них батрачила...

Месяц инстанции обходили, чтоб бедолагу того вытащить. Освободили, а через неделю – письмо из Москвы: прошение о помиловании отклонить, приговор привести в исполнение.

Чуть задержись "геологиня" – "шлёпнули" б мужика..."

# Греческий заложник

***Cлучившуюся в 1998-м историю эту невероятную рассказал коллега-инструктор, подполковник греческой полиции и непосредственный участник событий Георгиос Покас, с которым накрепко связали два миротворческих балканских года. По его утверждению, в Греции это был первый подобный случай...***

... Начальника криминальной бригады полицейской префектуры майора Покаса телефон поднял примерно в пять утра. Свершился разбой, неизвестный напал на владельца прибрежного ночного ресторана, что рано утром вывозил немалую выручку. Не смотря на наведенный ствол, бизнесмен умудрился расшвырять наличку. За что и поплатился: преступник в сердцах тяжело ранил его из сорок пятого калибра. После серии операций, ампутации ноги, потерпевший почти через год скончался от тромба кровеносной артерии.

Но выстрелы те оказались роковыми и для налетчика. Их слышал живший неподалеку старик. На него-то и наткнулся майор со товарищи, отрабатывая округу. Сын старика знал еще больше: он возвращался с дискотеки, когда на опушке оливковой рощицы заметил машину с одиноким водителем. Ему еще это тогда показалось странным: мужик в уединенном месте, без девушки? А вскоре раздались выстрелы, к "БМВ" метнулась чья-то тень, и авто рвануло с места. Парень смог обрисовать автомобиль, особенно запомнив характерную раскраску бампера.

"Шеф, я, кажется, знаю эту машину", – сказал оперативник из местных, – ее водит рецидивист Панаётис, что только пару недель как освободился. Семь лет за решеткой. В последний раз украл он тяжелый золотой крест из монастыря окрест. Я сам его сажал". Вот это удача!

Не сразу, нашли Панаётиса. Тот, как водится, поначалу все отрицал. Ночевал, дескать, у девчонки в соседнем городе, она подтвердит. Добирался туда на собственной машине. Да, бампер раскрашен. А что, нельзя!? "Ловушки" бывалый вор не заметил – машину-то легко опознают, а угон не заявлен...

Майор наезжал по полной программе: "Так, преступление я, главное, раскрыл. Знаю, стрелял не ты, ты – за водителя. Собираешься отвечать сам – дело твое. С твоим прошлым получишь пожизненное заключение. Поможешь – зачтется. Сам ходатайствовать буду". Тут, как нельзя кстати, позвонил прослышавший об успехе окружной прокурор, с которым связывала многолетняя совместная работа. По тону беседы распознав "дружескую ногу", Панаётис решил колоться. "А что, я за него сидеть буду, что ли!? Да еще и до смерти самой... Зачем стрелял, ведь договорились лишь попугать трактирщика?! Крутой, да! Василиос это, мы с ним последний срок вместе мотали, но освободился он много раньше. Сам меня нашел, ствол показывал. На испуг взять обещал, чтоб без крови. Я его после в Афины отвез, договорились, что добычу поделим, как все успокоится. Адреса не знаю, но показать – покажу..."

Начал готовить группу захвата. Пришел сам директор департамента, выслушал, пожелал удачи. Ребята с Панаётисом уехали, Покас сел за рапорт, запросы. Думалось – все, раскрыли, конец. Оказалось – только начало...

По легенде Панаётис должен был позвонить и потребовать немедленного раздела денег. Обстоятельства, мол, изменились, не могу ждать, хочу уехать на время из страны. За единственным подъездом дома, куда накануне вошел разыскиваемый, наблюдали.

Позвонил из телефонной будки неподалеку. Василиос, казалось, поверил: "Где ты? Сейчас спущусь..." Но, – блокированный подъезд оказался проходным, – вышел совсем из другого дома, почти в ста метрах. А потому имел возможность осмотреться. И распознать засаду.

Но и его заметили. Поняв, что раскрыты, опера рванули на задержание. Суббота, полдень, центр, полно людей. А рецидивист, молниеносно выхватив гранату, рванул чеку... Дальше все, как в замедленной киносъемке: сыщики притормаживают, народ – в рассыпную, преступник же свободной рукой прижимает к себе женщину с коляской! Заложники...

Дальше, под четырьмя взведенными пистолетами, бандит хладнокровно требует машину. И, – а что оставалось делать, – получает-таки полицейский "Мерседес". С одной оговоркой: отпустив потерявшую сознание жертву, берет с собой спеленатого по рукам и ногам полицейского. Виртуоз, одной рукой в час пик он ведет авто, другую же, с лимонкой, постоянно держит в расстегнутом гульфике жертвы. Наслышавшись, что при захвате полицейские накрывают взрывное устройство специальным металлическим коробом, гангстер таким вот оригинальным способом намеревался им воспрепятствовать...

К тому моменту наш криминалист знал уже, что разыскиваемый и не грек даже, а – румын. В Элладе живет семнадцать лет, судим неоднократно, в последний раз – за дерзкую попытку ограбить банк. "Наследил" по всем Балканам, разыскивается Интерполом... Узнав о заложнике, коллеги, что брали его в последний раз, в один голос заявили: "Чуть что – рванет. Не задумываясь". Того же мнения был и персонал тюрьмы...

"Мерс" блокировали за городом. Трассу опутали посты, неотлучно дежурили снайперы, в небе завис вертолет с прожектором. Но несмотря на все заслоны, местность была полна журналистами. Еще бы: даже не многочисленные переговоры открытым текстом, а настоящий радио рёв раздавался уже за семьдесят километров до Афин! Чтоб пропустить такое, "пишуще-снимающая братия" должна была бы быть абсолютно слепой и глухой!

Прибыв, Покас первым увидел Панаётиса за рулем ... полицейской машиной! Во всеобщей суматохе на этого никто не обращал внимания! Полагаясь только на интуицию, майор вступил в переговоры. Предложение о размене заложника, у которого лишь пару недель родилась дочка, румын выслушал молча. "Кто в обмен?" "Я"... "Слыхал о тебе, начальник. Панаётиса небось ты расколол?! Сочтемся с ним. О'кей, для начала надень-ка наручники..." Тут подал голос подчиненный: "Шеф, не дури. Я справлюсь. Думаю, придется нас сейчас отпустить. Скажи там генералам, выхода нет. Не дай Б-г, еще стрелять начнут...".

Начальства всех рангов вокруг действительно собралось достаточно. Обсуждали штурм, снайперский выстрел. Предложение "свернуть" операцию встретили праведным гневом – о фиаско греческих пинкертонов завтра узнают все Балканы! О заложнике, казалось, забыли... Выручил окружной прокурор. Взяв ответственность на себе, он позвонил министру, что был в тот момент за границей. Выслушав обстановку, Первый распорядился "осаду снять". И, во избежание жертв, машину с заложником не преследовать.

Надо ли говорить, что всех силовиков перевели на казарму? "Рыли землю", но заложник дал знать о себе только через день. Позвонил, и попросил ... забрать из оружейной мастерской его пистолет... "Шеф, это – сигнал: я знаю, где он обычно оружие ремонтирует" – сказал сержант. Прочесывая подвалы окрест, в дальнем углу нашли обезноженного коллегу. К счастью, живого. "Стокгольмский синдром", шеф. Между нами что-то вроде понимания возникло. Позвонить разрешил, я сказал, что если моя "Беретта" потеряется, под суд пойду. А сам сигнал вам дал. Молодцы, догадались...". Румыну ж опять повезло: уйдя за съестным, он почуял опасность. И – не вернулся...

Прошла неделя. Страсти поостыли, патрули на улицах поредели. Начались "поиски крайнего": как допустили такое в центре столицы!? Как вдруг – звонок из тюрьмы. От Панаётиса: "Начальник, не хватало, чтоб пришелец у нас в Греции хозяйничал! Я его и отсюда нашел. Говорить только с тобой буду". При встрече "патриот" достаточно подробно нарисовал план мансарды-лежбища в районе трамвайного кольца. Провели разведку – все сходилось...

Спецназ, казалось, подкрался бесшумно. Но чутье и тут не подвело "зверя": в последнюю минуту он влез в мусоропровод и через пару минут оказался в квартире этажом ниже. Где за обеденным столом собралась семья – девушка, впервые пригласившая домой жениха, ее мама и братишка-инвалид. Опять – взведенная и спрятанная под невестиной юбкой лимонка, опять – заложники. И – многочисленные телекамеры...

После коротких переговоров пожилая женщина выкатила из квартиры инвалидное кресло, повинуясь требованиям, туда передали видеокамеры. Румын сообщил, что готов выпустить и оставшихся, если в обмен ему привезут того самого полицейского, что уже был в заложниках. Действительно, "Стокгольмский синдром" ... Вскоре он запросил наркотики, в ожидании истязал жертвы. Их многократно усиленные микрофонами стоны слышались по всей Греции. Шел "прямой эфир", в полицию и на студию звонили десятки возмущенных людей. Начался штурм...

... Невесту гранатой разорвало. Жених выжил, тяжело раненый террорист скончался через несколько дней, так и не придя в сознание. Панаётису, как обещали, зачлось. Опять же не без вмешательства окружного прокурора, срок он получил минимальный. И вскоре был уже на свободе, уехав "промышлять" за границу…

# Деревенский детектив

... Весть о том, что на одной из молочных ферм района пало сразу 67 коров, нашла начальника тамошнего угро за многие километры – Самсон был на сессии в милицейской спецшколе. По телефону едва разобрал: "... отравили бурёнок. Поднимается кипиш"...

Три дня ушло, чтоб сдать всё досрочно и добраться до малой родины. Район, большинство населения которого составляли немцы, был полон оперативниками из области и Фрунзе, а вскоре прибыли "волкодавы" из самой Москвы: им пахло терроризмом...

Из-за столичного снобизма, приезжие с местными сыщиками не водились. И сразу ж взялись за загрансвязи работников МТФ. "Не там роют, – собрал своих Самсон, – какие тут диверсанты?! Другое здесь что-то ..." Да и яд, чем травили животных, был явно не из ЦРУ – обычный, против мышей и крыс, какой можно было купить в любой ветеринарной аптеке.

... Поговаривали, что завфермой напропалую изменяет жене с воспитателем местного детского сада. Проверили. Оказалось, пару недель тому, устав бродить в любовном треугольнике, "голубки" расстались с диким скандалом.

Решили побеседовать с экс-любовницей. Чтоб не пугать детишек, в детсад приехали в тихий час и, проходя через раздевалку, обратили внимание на приоткрытую дверцу шкафчика с фамилией отвергнутой любовницы.

То была тумбочка ее дочки, воспитанницы того же садика. Переодеваясь для сна, девочка забыла прикрыть ящичек. Невольно заглянули вовнутрь. Среди вещей обнаружили ... правильно, сверток с остатками крысиного яда.

Рыдая, ревнивица вскоре в подробностях признавалась в "теракте"...

... Отказавшись даже от "победных" ста граммов, москвичи спешно ретировались.

# Дистрофик

... В ночь под старый Новый год в центре города нашли труп с вывернутыми карманами. Прирезали мужика жестко, как агнца жертвенного. И никаких улик! "Висяк"... Проводя осмотр, наткнулись следователи на дверь в подвал, где обитали два маленьких беспризорника – мальчишки 13 и четырнадцати лет.

Те – пьяные в стельку. Чуть протрезвели, милиция – за дело: без родителей, адвоката, под подпись инспектора по делам несовершеннолетних добивается "чистосердечного признания". Резал старший, младший – свидетель.

С перепугу, тот стоит до конца. И даже в суде показывает, что видел, как Вовка спьяна ножом махал. Вторым свидетелем – сотрудник ИДН, подтвердивший, что "чистосердечку" пацаны писали добровольно... Третьим (о, кощунство!) вину засвидетельствовал адвокат-"назначенец", присутствовавший при повторном допросе.

Приговор – 9 лет. У сироты только бабушка. Она-то и обратилась к защитнику Рыбалкину, – слава впереди человека идет. Скромный гонорар на кассацию оплатила из "гробовых" – денег, собранных на похороны...

Сергей Васильевич, как всегда, подошел к делу творчески. Изучая, споткнулся о написанные рукой опера первые объяснительные задержанных. "...Купили бутылку водки, выпили в подвале, из закуски – 2 ломтика хлеба".

Из медпункта школьного затребовал амбулаторные карты. Повезло, совсем недавно прошла всеобщая диспансеризация с обязательным взвешиванием. Обоим клиентам поставили дистрофию: каждый едва дотянул до сорока кг.

Заручился письменным заключением медпрофессуры: если два детских организма, с таким весом и при такой закуске примут по стакану сорокаградусной, каждый получит алкогольное отравление, граничащее со смертью. При этом сознание и физическая активность парализуются полностью...

...Отмена приговора, доследование. После года под стражей – освобождение с прекращением уголовного дела.

Но в СИЗО Вовка присел на наркотики. И через год попался за хранение дозы. Рыбалкин защищал – безуспешно. Дали 2 года. Незаконный год не защитали – нет на то в законе указания.

И получила страна очередного обозленного рецидивиста.

# ДНК

***Случилось это в Стокгольме много лет назад. Будоражащие кровь преступления тогда еще не стали обыденностью, описываемый случай, как теперь принято говорить, вызвал "большой общественный резонанс". И стал первым в истории шведской криминалистики.***

... Пропал ребенок, девочка семи лет. Играла себе во дворе, и вдруг исчезла. На ноги подняли всех, искали во дворах и подъездах, проверяли чердаки и подвалы, на всякий случай прочесали лесополосу вокруг недалекого кладбища – безрезультатно.

А через несколько дней на свалке обнаружился девичий трупик с явными признаками насилия. Подробностей лучше не знать, они ужасны. Следы спермы были повсюду, тело укутано в целофан. С упаковки эксперты изъяли ... собачью шерсть. Во множестве.

Надо ли говорить, что на поиски маньяка, – а что это был именно маньяк, сомнений не вызывало, – поднялась вся полиция. Сотни подозреваемых, экспертиз, проверка алиби психбольных, наркоманов. Не только в столице, но и по всей стране. Зацепок не было...

Сексманьяки, как правило, серийны. Затаив дыхание, ждали новых жертв, утренние газеты шли нарасхват. Школы усиленно охраняли, детей повсюду сопровождали, были приняты все меры предосторожности. И преступник затих. Лег на дно.

Новое дело случилось через год. На сей раз в пленку укутали тело убитой проститутки. Те же повреждения, та же собачья шерсть. Добытые улики изучались скрупулёзно и тщательно. Вычисленная по сперме группа крови подозреваемых совпадала, что косвенно подтверждало версию о маньяке. Других методов исследований в те годы не было. Следственная машина опять зашли в тупик. Сперму заморозили, и до лучших времен поместили в холодильную камеру.

... Появилось учение о ДНК, её универсальности и неповторимости. Знания эти все чаще использовались и в криминалистике, в Швеции ж, однако, все присматривались...

Нужно было громкое дело, что открыло б дорогу науке. Долго искать не пришлось – по заданным параметрам компьютер выудил файл двадцатилетней давности. Было принято беспрецедентное решение – получить, причем добровольно, образцы ДНК всех, кто так или иначе фигурировал в следственных документах. Таких были сотни, многие уехали, умерли!

Среди множества фигурантов проходил неприметный серенький мужичонка. Его всего лишь видели близ свалки, где обнаружили девочку. А потому в свое время нашли, опросили и, посчитав достаточным, благополучно забыли.

И вдруг – стопроцентное совпадение ДНК! Сразу и не поверили – уж слишком незаметной была фигура. Но со свойственный шведам педантизмом довели начатое до конца. Взяв санкцию, обыскали дом подозреваемого. Коттедж раскатали по бревнышкам, изъяв даже грязевые уплотнения между паркетинами. И именно в них нашли шерсть домашнего фокстерьера, давно отошедшего в мир иной. А еще – микроскопические кровяные вкрапления. Первая оказалась идентичной волоскам, прилипшим к целофановым саванам несчастных жертв, вторые соответствовали их группам крови.

Суд счел улики более чем достаточными. Насильник получил пожизненное.

Остается добавить, что историю эту рассказал мне шведский полицейский Кнут Дрейер, принимавший участие в обоих этапах операции. В рамках обучающих программ ОБСЕ, он два года делился опытом с коллегами-кыргызстанцами.

# Дуэль убийц

Живущий по понятиям блатной мир, и с этим хочешь – не хочешь, приходится считаться, – параллельная реальность. На самом верху уголовной иерархии – карманники, воры, мошенники всех мастей, что по большому счету не жалуют убийц, особенно тех, что "валят" из-за кошелька.

Но вынуждены с ними считаться.

В советские времена, например, высшую меру наказания, растрел, применяли редко, суды давали максимально возможный по тем временам срок – пятнадцать лет лагерей, при этом первые пять, как правило, в тюремной одиночке, в далекой уральской или сибирской зоне. Годы холода, камера два на полтора, невозможность нормального общения, злые конвоиры и многие другие острожные прелести "ломали" даже бывалых.

Но тех, кто выдерживал такой пресс, по приходу в "людскую" зону встречали спокойно, без лишних притирок. Живи, дескать. Ну те и "чалились", как могли, искали родственную душу. При этом оставшийся срок "тянуть" предстояло до звонка, без всяких надежд на амнистию или условно-досрочное освобождение – УДО.

Другое дело, одиночка часто калечила не только тело, но и разум. И прошедшие её жили дальше уже по каким-то своим, особым, понятиям "лагерной философии". В подтверждение – эта история, рассказанная при очередной встрече давним другом Кобой Кудайбергеновым, опытным зоновским оперативником...

... Одного за другим, с небольшой разницей, этап доставили к нам в "строгую" зону двоих из Коми-лагерей. Оба отбывали за жестокие убийства, и первую пятилетку, как водится, провели в камере. Без солнца и общения. Лишь параша и шконка – узкие нары, что днём накрепко пристегивались к стенке. Всё.

"Новичков" приняли настороженно, но спокойно. И зэки, и колонийское начальство. Определили в бригаду, провели профилактическую беседу. Ну и, как водится, установили негласное наблюдение: кто их знает, убийц этих?!

Время шло. Двое "скорешились", и работали, и нары рядом. Ни к активистам, ни к "отрицаловке" не примыкали, в разборки колонийские не лезли. Зато книги любили, прочитанное меж собой обсуждали.

Прошло три года – наблюдение сняли.

... Даже обычные телефоны в те годы редкостью были, именно поэтому Кобу, живущего от колонии далеко, по тревоге не подняли. Но рабочий день начинался рано – первая смена на работу в 7.30 шла, и на разводе оперативник присутствовал обязательно.

Потому в семь утра на проходной изнервничавшийся дежурный доложил: ЧП, мол, двойное убийство...

Веришь, в маленьком закутке рабочей зоны кровь чуть не по голень стояла. В ней – два трупа. Да, тех самых, убийц. Узкое, замызганное, никогда не мытое оконце света не пропускало. Потому когда следователь осмотр места происшествия начал, мощную переноску включили.

Сфотографировав все, криминалист и медик обратились к трупам. У одного – артерия шейная перерезана, и печень – насквозь. Второго ж ударом в сердце на тот свет отправили. Я такое впервые видел, растерялся. Чтоб виду не показать, решил пойти бригаду опросить. Тут-то следак, интеллигентный такой мужик лет за пятьдесят, и спросил: зачем, мол?

"Смотри, здесь крови полно, а за дверью, я специально искал, – ни капельки. Не думаю, что во всей зоне у вас виртуозы найдутся, чтоб совершив такое, не наследить. Обязательно бы хоть капли, а то и потёки нашлись. Ан нет. И собаку следовую пускали, – дальше двери не пошла. Думаю, сами они друг дружку порешили. Не поделили что-то, и сошлись чисто по лагерному. Давай вот лучше отпечатки вокруг проверим, да оружие поищем".

Полез я в лужу, и точно: меж трупами – два уголка железных, металла в те времена в рабочей зоне хватало. Одинаковые в длину и в ширину, заточенные, зазубрины, и те схожи. Вместо рукоятки ж ветошью обмотаны. Именно их экспертиза позже и признала орудиями убийства...

Посторонних же отпечатков пальцев обнаружено не было: в помещение, по всей видимости, давно никто не заходил. Очевидно этим оно "дуэлянтам" и приглянулось...

Но что третьих лиц в деле не замешано, еще предстояло доказать. Опросили бригаду, отвечали практически одинаково: ничего, дескать, особенного в последнее время в поведении не замечали, да и держались эти двое особняком. На смену, как все, выходили, работу немудреную делали – металлическую стружку упаковывали. Жили себе в барачном углу, чай варили, да книги читали...

Честно говоря, не так уж много на зоне тогдашней книжников-то и было. Знал я ещё одного книгочея из другого, правда, отряда. Пригласил. Да, говорит, знал обоих, чтивом обменивались. Я маленькому как-то Дрюона дал, а он не возвращает. Ну, встретились в столовой, спрашиваю, когда вернешь, мол? А он: да, наверное, уже не успею. На следующий день их и нашли...

Вот так вот!

Вызываю следователя, а свидетель ценнейший показания давать отказывается. "Слышь, лейтенант, я тебе по-свойски, втихую, рассказал. А здесь – допрос, под протокол. Что братва скажет?"

Пришлось напомнить, как в прошлом году я досрочное свидание ему устроил, да посылку продуктовую сверх нормы получить разрешил. Да намекнуть, что тому еще четыре года "чалиться", всякое случиться может. Да и не делал он ничего против "понятий": фамилий не называл, никого не сдавал...

Вот на этих-то показаниях, заключениями судебно-медицинской и криминалистической экспертизы плюс другими, как прямыми, так и косвенными, уликами подтвержденных, следователь в возбуждении уголовного дела и отказал.

Вернее всего, так оно было.

Поспорили те крепко из-за чего-то. "Консенсуса", как теперь принято говорить, никак не получалось. Вот и решили насмерть сойтись, лагерники. Дескать, кто выживет, тот и прав. Потому-то и оружие одинаковое вымеряли, и после смены не вышли – охрана уже чуть было побега не объявила.

Так и решили друг друга жизни. Маленький, попроворнее, дважды резануть успел. Но и сам от последнего тыка не увернулся. А может даже и умышленно: кореша ведь.

... А из-за чего спор вышел – теперь уже никогда не узнаем...

# Жемчужина Андижана

... С очередным этапом в колонию-строгач, где начальником оперчасти служил тогда мой друг Коба Кудайбергенов, прибыл типаж, ранее дважды судимый за мошенничество, некто Хайрулла.

Ну что же, масть эта обычно на зоне погоды не делает, потому сразу в поле зрения «кума» он не попал. Учитывая техническое образование, трудоустроен был в отдел главного механика на завод – тогда производства в колониях вовсю работали. С обязанностями справлялся, да еще и «вольным» инженерам подсказывал.

Обжившись, пришёл как-то зэк к руководству, и так, исподволь, «шантажнул»: дескать, зарплату колонийским занижаете, и если я не в доле, всё, дескать, им расскажу. А там и до бунта недалеко...

Так история эта до оперативной части дошла.

Коба в своей манере сначала всё досконально проверил. Убедившись, что обмана нет, удивился: чтоб сиделец вот так, нагло администрацию шантажировал! Изучил личное дело. Последний приговор, за многоэпизодное мошенничество в Андижане и Оше, показался каким-то невнятным. Особенно настораживало то обстоятельство, что хотя большинство преступных эпизодов свершилось в Узбекистане, суд состоялся в Оше, в другой республике.

Решив не ходить вокруг да около, оперативник вызвал Хайруллу на беседу. Тот знал, к кому идёт: капитан Кудайбергенов – служивый со стажем, справедливый, но жесткий, законы и иерархию лагерную знает досконально. Это тебе не «техническая интеллигенция» из заводоуправления. Такому не зачешешь!

...По душам поговорить удалось только через пару месяцев. И тогда, за пиалой крепкого чая, услышал мой друг эту потрясающую историю...

«Основные криминальные деньги сегодня на приписках делаются. Главным образом, хлопковых. И конечно же, миллионы те не дехканам простым достаются, а чиновникам разным. Вокруг них такие, как я, и промышляли.

Долго возле андижанских партбоссов кормился. В общепите по мелочи подворовывал, звёздного часа ждал. И однажды, на тое у руководителя, что в тройку крупнейших входил, его дочку увидел. Слухи о её красоте витали давно, но такого... Сказать Шехерезада – ничего не сказать. Одни голубые (!) глаза на прекрасном азиатском лице бриллианта-карбункула стоили...

А ещё заметил, как на девушку мужики смотрят. И возник в моей забубенной головушке план «разводки». Без деталей пока.

... Была в Шымкенте подруга одна. Влюбилась в меня, фартового, еще в свои восемнадцать, три года назад. Попрошу – всё для меня сделает. Фигурой, лицом, даже походкой на Андижанскую Пери походит. Одежду вот только подобрать, грим и макияж соответствующие.

Но где глаза сапфировые, глубин немыслимых, взять?!

В конце концов, и это решили. В Москве тогда уже линзы ставили...

Как подвёл девчонку под олигархов – рассказ особый. Троицу средней руки маслокрадов в Ташкент, на партактив, привёз. В «Голубых куполах», самом шикарном по тем временам ресторане, под звуки «Яллы», они «андижанку» с подружками и увидали. Боялся, слюной захлебнутся: мало девушка-фиалка нежная, сама мысль, что с дочкой Всемогущего любовь крутишь – афродезиак...

Дальше – дело техники. Снял квартиру в столице, где та, якобы, в престижном ВУЗе училась. Аппаратуру установил. Видео к нам ещё не дошло, но фото цветные тоже достаточно откровенными получались.

Ими и шантажировал. Приходил в кабинет, «вещдок» показывал. Большинство понимали, что с ними разъярённый отец-«башкарма» сделает. Платили, не торгуясь. От пятидесяти до ста тысяч. Кто тут же из сейфа вынимал, кто пару дней, чтоб нужную сумму собрать, на коленях выпрашивал.

Один, правда, возбух. Не боюсь, дескать! Ну, я тоже не пальцем деланный: к папе не пойду, жене твоей отнесу! Тут же в тайник за картиной полез, но сумму я уже вдвое больше назвал...

Год бабло косил. Немеряно. Подругу на всю жизнь обеспечил. И себя не забыл.

Поняв, что хватит, в соседний Ош перебрался. Через полтора года за афёры в тамошней автосети попался. В СИЗО чалился. Про Андижан уж и позабыл почти.

Напомнили...

Фотографии шантажные и негативы я честно уничтожал – такими вещами не шутят. Один только раз слабинку дал: ишак облпотребсоюзовский мне нехило доплатил, чтоб «память ему, старику, оставил»! А когда того за хищение брали, чекисты тамошние при обыске картинки и нашли. Жадность фрайера сгубила...

Слышал, даже отец реальной Пери тем «вещдокам» поверил. Сгоряча чуть дочь не прибил, а когда разобрались, велел, чтоб нашли и наказали меня, но «без шума и пыли». Потому-то судили в Киргизии, за кордоном. И только по одному эпизоду.

И подругу на три года свободы лишили. Она в колонии женской сидит...»

Под предлогом про друга выведать, Коба сиделицу ту навестил. Даже после зоновской еды, недосыпа, барачной скученности, антисанитарии, без косметики, парфюма и иссык-кульской глазури в очах она ему Нефертити запомнилась...

Значит, история эта правдивая.

# Живодер

... Кровь была всюду. Брызги на потолке, потеки на стенах, большая лужа на полу сторожки. Все объясняло распластанное тут же тело – удар был столь силен, что, надвое раскроив череп, острый топор рассек сонную артерию. И, пока судмедэксперт изучал труп, криминалист усердно щелкал фотоаппаратом, а следователь строчил протокол, сыщики искали свидетелей...

Шел осмотр места происшествия. Ограблен был магазин смешанных товаров на оживленной трассе Талас – Джамбул. Зарубив сторожа, налетчик (а было ясно, что орудовал одиночка) унес пять бутылок водки и пару "Портвейна". Походя, тем же взятым в сторожке и валявшимся неподалеку колуном убийца буквально снес голову собачонке, что как "звонок" была привязана у крыльца. Проводя необходимую в таких случаях панорамную съемку, эксперт зацепил объективом изуродованное тельце дворняги. И, составляя фототаблицу, среди прочих приобщил к делу и этот снимок.

Улик, включая отпечатки пальцев, хватало, и через неделю преступление раскрыли. Вскоре убийца, алкаш из соседнего села, что в тот вечер был практически невменяем, предстал перед судом. И, перелистывая уголовный томик, адвокат случайно приоткрыл перед ним страничку с фотографией обезглавленного животного...

Что тут началось! Зарубивший отца семерых (!) детей и впервые за много лет окончательно протрезвевший лишь в тюрьме, подсудимый, до того спокойно рассматривавший снятые в разных ракурсах фотографии жертвы, вдруг озаботился. "А собаку-то кто растерзал?" "Да ты, наверное". "Быть того не может – и, уже в истерике, – я мухи не обидел, петуху в суп не мог головы свернуть! Щенят и котят у пацанов отбирал, чтоб не мучили. В кровать с собой брал, от холода спасал, а уж чтобы засечь существо живое...Не я это!!!" "Но сторожа-то ты убил?!" "Так то – че-ло-век!" И ну головой об пол...

Заседание в тот раз перенесли. Но свои пятнадцать лет ("вышку" применяли редко) "защитник животных" все-таки получил. Срок отбыл от звонка до звонка, без всяких амнистий. А потом подался на Север. Где, говорят, и сгинул...

# За строкой оперсводки

... Гомон аэропорта, сутолока, толкотня. Казенный призыв диктора. Душный салон юркого ЯК-40. Сквозь иллюминатор модерновый столичный "Манас" представляется раскаленным солнечным диском. Грохот мотора, взлет...

Пытаясь подремать в неудобном просиженном кресле, Сейтек прикрыл глаза. До Таласа – час лета. "Эх, хорошо бы там встретиться с тезками, однокашниками Маматовым и Асановым. Сколько лет прошло, как они окончили милицейскую спецшколу? Восемь? Нет, девять! Прозвище носили "Три Сейтека, три мушкетера". Всегда вместе были. А после распределения разлетелись в разные края, и общаются теперь по телефону. Все некогда. У Маматова, кажется, недавно третья дочь родилась. А Асанову, мельком слышал, недавно очередное звание присвоили. А какое? То ли "старлей", то ли "капитан милиции"? Вроде б в столицу его недавно перевели? Узнать бы, да не забыть поздравить обоих...

Самолет тряхнуло, приятные воспоминания мигом забылись. Мысли вернулись к делу Забелецкого, расследовать которое он и спешил в Талас. Итак, чем мы, как говорится, располагаем?

*Начальнику Управления уголовного розыска МВД Киргизской ССР полковнику милиции Албанову К.У. Спецсообщение. 20 июля 1978 года в селе Буденовка Таласского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп Забелецкого Игоря Владимировича, 1926 года рождения, уроженца села Черново Красноярского края, проживавшего в городе Фрунзе по адресу ул.Солнечная, д.192*

*Первоначальными следственными и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что Забелецкий с не установленным мужчиной по имени Юра строил по частному найму дом в Буденовке, причем работал в основном один, а Юра пьянствовал, на замечания Забелецкого отвечал: "Молчи, а то у нас разговор будет короткий..."*

*После обнаружения трупа Юра в селе не появлялся, местонахождение его неизвестно. Собранные данные дают основание подозревать в убийстве именно его. Составлен фоторобот, оповещены соседние подразделения милиции.*

*Сведения о подозреваемом: примерно сорока лет, выше среднего роста, глаза темные, блондин, предположительно европейской национальности. Особых примет нет.*

*Возможно, в 1965 году он был освобожден из исправительно-трудовой колонии N 3, где отбывал наказание вместе с Забелецким И.В., осужденным за хулиганство. Из опроса соседей установлено, что у подозреваемого есть семья, жена и двое детей: девочка и мальчик. Оба предположительно школьного возраста. Где-то в районе рабочего городка во Фрунзе якобы живет его мать.*

*Следует учитывать, что если преступник по национальности татарин, то он может быть Юнусом, Юлдашем, Юсупом, Юргалы, и т.п.*

*Все сведения о подозреваемом отрывочны, почерпнуты свидетелями из разговоров с ним, поэтому могут быть неточными.*

*Начальник отделения уголовного розыска Таласского РОВД С.Маматов*

– Ну что же, для начала совсем не плохо. Только не зря Сейтек сомневается, сплошные "возможно", "якобы", "где-то"...

Самолет сильно тряхнуло. За бортом – "прокисшее молоко", сплошная облачность. Опять тряхнуло. "Быстро, надежно и без хлопот вас похоронит Аэрофлот" – не прошено всплыла "крылатая" фраза. Опер усмехнулся: ну нет, скоро очередную звезду к погонам прикалывать!

*Начальнику УУР МВД Киргизской ССР Албанову. Рапорт. На розыск преступника, совершившего убийство в Буденовке, ориентирован личный состав органов внутренних дел республики и прилегающих районов Казахстана, внештатные инспектора, члены добровольных народных дружин, а также курсанты Фрунзенской средней спецшколы милиции и школы первоначальной подготовки Министерства внутренних дел Киргизской ССР, подразделения патрульно-постовой службы Управления внутренних дел г. Фрунзе. Сотрудникам указанных подразделений передано необходимое количество экземпляров фоторобота. С.Шаршенбаев*

*В Информационный Центр МВД Киргизской ССР. Требование. Прошу сообщить сведения о наличии судимости у гражданина Забелецкого Игоря Владимировича, 1926 года рождения, уроженца села Черново Красноярского края, прописанного по адресу г. Фрунзе, ул. Солнечная, 192.*

*Ст. оперуполномоченный УУР С.Шаршенбаев*

*Управление уголовного розыска, отдел по особо важным делам. Интересующий вас гр.Забелецкий И.В. был осужден народным судом Первомайского района г. Фрунзе по стать е215, части 1 УК Киргизской ССР(хулиганство) к десяти месяцам лишения свободы 3-го января 1965 года. Освобожден в мае того же года с учетом примерного поведения. Инспектор ИЦ Р.Алдашева*

\*\*\*

Улица Солнечная. Широкая и многоэтажная в центре, она сужалась и петляла по окраине. Когда еще в шестом классе Сейтек решил, что станет милиционером, как отец, он часто ходил на такие вот окраинные одноэтажные улочки, тренировать наблюдательность и воображение. По размерам и планировке усадеб, высоте заборов и внушительности таблички о "злой собаке" он пытался представить себе их обитателей. Кто они? Как живут?

Дом под номером 192 оказался стареньким, но аккуратным и свежевыбеленным. Под окнами и в горшочках на подоконнике росли цветы. Предупреждения о свирепом четвероногом страже не было вовсе. Сейтек постучал, и во двор вышла пожилая женщина. Серовато-бледное, припухшее от недавних слез лицо. Покрасневшие веки, опущенные плечи, усталая шаркающая походка. Ноги в синих буграх вздувшихся вен. "Здравствуйте. Моя фамилия Шаршенбаев. Я из уголовного розыска". "Проходите",– устало вздохнула женщина.

*Начальнику Управления уголовного розыска республики от Забелецкой Нины Васильевны, 1927 года рождения, проживающей г. Фрунзе, ул. Солнечная, 192, работающей мастером ткацкой фабрики, Объяснение. По существу заданных вопросов поясняю, что мой муж говорил, что едет работать с каким-то мужчиной, о котором ничего не рассказывал. Когда мой муж в 1965 году отбывал наказание за хулиганство и освободился через несколько месяцев, к нам в гости несколько раз приходил парень, с которым он познакомился в колонии. Его имени я не помню, но предполагаю, что это и мог быть Юра, которого вы разыскиваете. С ним ли они уехали – я не знаю. Забелецкая.*

Допросы, опознания, другие следственные действия были впереди. Сейчас же Сейтек пытался напасть на след предполагаемого убийцы и задавал только самые необходимые вопросы. О преступнике было известно до обидного мало, и время потому пока работало на него.

*Рапорт. ... Из показаний жены убитого следует, что когда ее муж в 1965 году освободился из колонии и прибыл к семье во Фрунзе, к ним в гости несколько раз приходил мужчина. Забелецкая предполагает, что это и есть Юра, с которым ее муж познакомился в колонии. Это предположение подтверждается также показаниями свидетелей из Буденовки.*

*Учитывая, что Забелецкий находился в колонии всего четыре месяца и освободился по амнистии и, если работавший с ним преступник по имени Юра действительно тот самый знакомый, то он должен был выйти на свободу также в 1965 году.*

*Для отработки этой версии мною совместно со старшим оперуполномоченным УУР Тарковским В.П. была изъята из архива и проверена картотека лиц, освободившихся из исправительно-трудовой колонии в 1965 году. При изучении данных картотеки было установлено несколько человек, носящих имя Юра и подобных ему имен, из них по возрасту примерно подошли одиннадцать. В Информационном Центре были получены их дактилоскопические карты, которые вместе с отпечатками пальцев, изъятыми на месте происшествия, были направлены на сравнительное исследование в экспертно-криминалистический отдел. Получено заключение, что изъятые с места происшествия пальцевые отпечатки не принадлежат ни одному из указанных выше лиц, в том числе и убитому. Шаршенбаев*

Итак, отпала основная версия. "Самое очевидное часто оказывается не самым вероятным". Кто это сказал? Да какая разница! Придется начинать с начала...

\*\*\*

– Сейтек, ты что ли? Ах мушкетер чертов! Почему выкаешь, с ума сошел? Сколько ж мы не виделись?

– С высоким начальством я, извините, привык общаться официально. Вдруг у них настроение плохое? А не виделись уже больше двух лет. Вы уже скоро майором будете, а я все в "старлеях" хожу. К нам, участковым, отношение особое: все только "давай-давай"...

– Понял, все понял. Но и ты молодец. Почему не позвонил, как в столицу перевелся? Ладно, вот убийство раскроем, обещаю "походатайствовать"...

*Справка. С целью установления неизвестного преступника по имени Юра мной проведена беседа с участковым инспектором старшим лейтенантом милиции С.Асановым, обслуживающим район Рабочего городка. Он пояснил, что территорию принял недавно, всего пять месяцев назад, поэтому сказать конкретно ничего не может. Участковый инспектор, обслуживающий данный участок до него, перевелся в Узбекистан. Для проведения проверки Асанову оставлено несколько экземпляров фоторобота.*

*Старший оперуполномоченный уголовного розыска С.Шаршенбаев*

\*\*\*

Я, только я одна во всем виновата, – дочь убитого, Рая, говорила быстро, на одном дыхании. Из-за меня он в эту шабашку впутался. Мама, конечно, ничего не расскажет. Папка наш тихоней был, за себя постоять не мог. И сидел-то, одно название, что за хулиганство. Поссорились они, мать его обозвала как-то. Отец обиделся, вещи собрал, ушел из дома. Она в отместку: "Ах, так!" Написала заявление, присочинила, чего и не было. Женщине в таких случаях веры больше, сами знаете. Забрали отца. Тут мать спохватилась, да поздно, дело уже в милиции завели. Мама с тех пор на него как на святого смотрела, все простить себе не могла. А он – простил, отсидел – и простил.

Почему в его смерти себя виню? А вы на бумажку эту взгляните – каль-ку-ля-ци-ей называется. Замуж я собралась, парень только что после армии, родителей нет, говорит, давай просто так распишемся? А я – свое: нет, свадьбу хочу, не хуже, чем у подруг. Ох, дуреха! Подсчитали, одного вина и водки на четыре сотни, а где их взять-то? Вот я и пристала к отцу – мужчина ты или нет, дочь единственную прилично замуж выдать не можешь! Да ты вокруг себя посмотри, как люди живут! В общем, допекла я его. В Кировку, к брату своему съездил, но и тот деньгами не помог, сам недавно сына женил. А я не отстою. Вот и подался отец в бригаду "дикую". С завода, где столько лет проработал, уволился, и подался...

Больше девушка не выдержала, разрыдалась. Утешать ее Сейтек не стал, не хотелось. И аргументов не находилось...

*Из показаний Забелецкой Раисы Игоревны, 1959 года рождения: "В начале июня к нам домой приходил мужчина лет сорока, среднего роста, волосы светлые, одет был в коричневые брюки и светлую рубашку. Отец называл его Юрой, они недолго поговорили, и неизвестный ушел. Мама тогда на смене была. Вечером отец сказал мне, что едет куда-то в Таласский район с Юрой строить дом по частному найму. Еще он сказал, что компания не надежная, и если долго не будет вестей, его надо искать. Отец волновался, замкнулся, на наши вопросы о подробностях этой поездки не отвечал. Рано утром ушел".*

*Талас, РОВД, Маматову. Опросите Забелецкого Сергея Владимировича, проживающего в селе Кировское, Панфилова, 12. Выясните, когда приезжал брат – Забелецкий Игорь, зачем, какие намерения высказывал. Албанов.*

*УУР МВД Киргизской ССР, полковнику милиции Албанову К.У. Забелецкий С.В., шофер пассажирской автобазы. По месту работы и жительства характеризуется положительно. При опросе пояснил, что брат приезжал в последних числах июня, просил одолжить денег на свадьбу дочери. Очень расстроился, что пришлось отказать, считает, что это и явилось причиной смерти. Никаких намерений Забелецкий И.В. не высказывал, на следующий день уехал.*

*Забелецкий Сергей рассказал также, что когда он в Таласе оформлял свидетельство о смерти, к нему подошла незнакомая женщина. Она рассказала, что в городе живет некий Юра, фамилия которого Ясиевский, Яблуневский или Ясиневский. "Юра" шабашничает, пьет, хулиганит. Женщину опрашиваемый не запомнил, нам установить ее пока не удалось. Лица с указанными и подобным им фамилиями по учетам органов внутренних дел не проходят.*

*Кроме того, мною вновь был опрошен хозяин строящегося дома, где работал И. Забелецкий – гражданин Чонмурунов Сатыбалды. Дополнительно он сообщил, что Юра как-то говорил, будто его семья проживает в шестом микрорайоне города Фрунзе. Рассказывал разыскиваемый и о том, что предпоследний, третий срок наказания, он отбывал в ИТК-3 в Киргизии. После освобождения пробыл на свободе всего четыре месяца, а потом, совершив новое преступление, был вновь осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Последний срок он якобы отбывал в ИТК, дислоцируемой в Казахстане, откуда освободился в начале 1978 года. Начальник ОУР С.Маматов*

Смотри-ка, называет номера колоний!? О таких вещах зря не болтают, ведь собутыльники тоже могут оказаться "из бывших" и потребовать назвать фамилии, клички, сроки. Зацепка? Так-так...Если предположить, что до последней судимости Юра пробыл на свободе всего 4 месяца, а потом снова сел на пять лет и вышел в начале семьдесят восьмого, то, значит, он должен был освободиться из колонии N 3 после третьего срока в начале семьдесят третьего года...

*Начальнику ИТК-3 МВД Киргизской ССР полковнику Давлеталиеву К.К. В связи с возникшей в ходе расследования убийства необходимостью прошу представить в Управление уголовного розыска списки лиц, освободившихся из колонии в октябре-декабре 1972 г. и январе-марте (включительно) 1973 года. Начальник УУР полковник К. Албанов*

-– Ответ получим не раньше, чем через неделю, – сказал, подписывая запрос, Албанов. Что у нас есть еще?

-– Да кажется все, товарищ полковник.

-– Нет, не все. Во-первых, запросите Казахстан о "Юрах", освободившихся в начале года с особого режима. Понимаю, бумаг им перебрать много придется, но проверить эту информацию надо. Во-вторых, в Буденовке этот Юра что-то говорил о своей семье?

-– Да, говорил. У него, якобы, есть жена и двое детей-школьников, мальчик и девочка.

-– Так, хорошо. Маматов дополнительно сообщает, что живут они якобы в шестом микрорайоне. Попробуйте проверить по школам, брат и сестра, скорее всего в одной и той же учиться будут. Побеседуйте с учителями, но учтите, что сведения могут быть устаревшими, вряд ли такой человек постоянно поддерживает контакты с семьей. Да, вот еще что. Способ совершения убийства весьма специфичен. Запросите-ка еще раз наш Информационный Центр и ГНИЦУИ МВД СССР, пусть проверят специфический почерк и поищут Юру-убийцу по своим учетам. Да, поручите своему другу Асанову (зря что ли о нем ходатайствуете?) встретиться с ветеранами, что в отставке недавно – Тарановым, Жакиповым, Горященко, Кокаревым. Может, они задерживали и сажали этого дерзкого Юру?

... В школу Сейтек пришел к девяти. Каникулы, в здании пусто. Перед дверью в кабинет директора задержался, прочел надпись: "Шабданалиев Шамшы Акынович, заслуженный учитель республики".

За столом сидел пожилой лысоватый человек в темном, не смотря на июльскую жару, костюме, и светлой рубашке. Ослабленный узел галстука казался единственной уступкой лету. Человек натужно кашлял, прижимая ко рту клетчатый платок. Свободной рукой он указал на стул.

– Вам нехорошо, может, воды?

Директор отрицательно покачал головой, сделал над собой усилие и, справившись с кашлем, облегченно вздохнул, вытер платком влажную лысину.

– Ничего, не беспокойтесь, это быстро проходит. У меня ранение в легкое было, а последние три года еще и астма привязалась. Все бы ничего, уроки вести трудно – кашель мучит. Ну, чем могу служить?

Выслушав гостя, директор разложил перед ним 36 классных журналов и стал помогать искать однофамильцев и близких родственников. Отобрали 14 человек. Предстояла проверка.

\*\*\*

..."Мушкетер" пришел без звонка. Начал полу шутя, полу серьезно:

-– Разобрался, товарищ начальник. У меня на участке три ранее судимых "Юры" проживают, от 35 до 45 лет. Кулматов Юнус, сорока, Юлдашев Юсуп, тридцати восьми лет, два раза сидел за карманные кражи, и четырежды судимый Семин Юрий Сергеевич, ему 42.

Асанов говорил размеренно, держался спокойно, всем своим видом подчеркивая, что оперативно выполнять задания министерства ему не впервой.

-– Кулматов сейчас отбывает новый срок где-то под Свердловском, Юлдашев освободился восемь месяцев назад и уехал в Заравшан, на стройку. Семье часто пишет, я узнавал. Последнее письмо три дня назад пришло, жена его соседям читала. Остается Семин. Освободился пол года назад, но дома пока не появлялся. Сам он, собственно, здесь даже не прописан, а по Лесной, 17, живет его мать, Вера Максимовна, пенсионерка. Конфликтная, вечно чем-то недовольная, замучила жалобами на соседей. Проверяли – ничего не подтверждается. А дней десять назад старуха вдруг завела собаку. Квартальный заметил у нее по ночам свет в чердачном окне. А ведь раньше она вместе с курами спать ложилась. Кто ж там, на чердаке? Ближайший сосед, Усов, он в последнее время по ночам за садом своим приглядывает, сегодня раненько прибежал ко мне и говорит, что видел во дворе у Веры Максимовны мужчину с ружьем. Незнакомец прокрался вдоль забора и постучал. Дверь открыла хозяйка, вроде как ждала. Похоже, Семин вернулся и прячется от людей.

-– Ясно. За домом присматривай, Семина упустить никак нельзя. Если это, конечно, он. Помощь пришлем сегодня же, вот только начальству доложу. И осторожнее, ружье ведь там фигурирует...

Копию фотографии Семина в анфас и профиль из ИТК-3 прислали на третий день вместе с краткой характеристикой, что осужденный отличался крайней злобой, за неподчинение администрации дважды помещался в штрафной изолятор...

Из Москвы, ГНИЦУИ МВД СССР, фельдсвязь доставила фамилии восьми Юриев, отбывавших в 1968-78 годах наказание за убийства, совершенные удавкой. В списке под номером 7 значился Семин Юрий Сергеевич, уроженец города Фрунзе.

*Из протокола опознания по фотографии: "...Из предъявленных мне фотографий опознаю лицо, запечатленное на фото под номером три. Это и есть человек, называвший себя Юрой, который вместе с Игорем Забелецким строил мой дом в Буденовке, о чем я ранее давал подробные показания. Узнаю его по характерному прищуру глаз, слегка выдающемуся подбородку, глубоким морщинам на лбу... Свидетель С.Чонмурунов*

На фотографии, значащейся в протоколе под номером три, был запечатлен особо опасный рецидивист Семин Юрий Сергеевич. На эту же фотографию уверенно указала и Забелецкая – младшая...

\*\*\*

Маматов, Шаршенбаев и Асанов внимательно изучали собранные материалы. Как говорится, пробу ставить негде.

... Пил Семин давно. Напившись – сатанел. По-настоящему трезвел только за решеткой. Детям не помогал, друзей презирал, путая их с собутыльниками. Жена устала ждать, устала жить в бесконечной тревоге перед окончанием очередного срока отсидки непутевого мужа – ведь опять возьмется за старое. Забелецкого убил, очевидно, в пьяном угаре. Одинокий двуногий волк, движимый инстинктами лютого зверя. Травимый, дико озлобленный на самого себя и весь мир. Из тех, кому терять нечего, а потому – опасный вдвойне. Его предстояло "брать". Не задерживать, не арестовывать, а именно "брать". Не зря именно так выражаются оперативники.

... "Мушкетеры" ворвались в дом первыми. Мать и сын сидели за самогоном, меж ног Семин держал ружье. Оттолкнув старуху, пытавшуюся прикрыть собой сына, он вскинул двустволку. И рухнул под "мушкетерским" выстрелом. И раздался вой. Протяжный, утробный вой волчицы, почуявшей смерть детеныша...

# Залетный

На место происшествия – улицу Курчатова – "Скорая" и милиция прибыли почти одновременно. Проезжую часть перегородили "Жигули", рядом истекал кровью их хозяин, как потом выяснилось, владелец пункта обмена валют С.Оморов, скончавшийся по пути в больницу. Чуть поодаль, с продырявленной пулей головой, лежал труп некоего В.Чудова (по документам).

"Разбой" – зафиксировала милицейская сводка. На месте происшествия нашли расточенный под "Макарова" газовый пистолет, кучу гильз, наручники и поддельное удостоверение офицера МВД. По раскрытию работали крепко и сделали много. Но – не везло...

В конце года все резонансные дела затребовало Управление по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом. К тому времени было установлено, что Чудов – вовсе не Чудов, а двадцатилетний россиянин Э.Зинченко, промышлявший в Бишкеке рэкетом, разбоями, грабежами. И сыскари взялись за его связи.

"Клюнуло" у Зухраба Раджапова – не новичка в сыске. Прознал он, что Зинченко в последнее время часто видели с каким-то парнем лет 25-30, по слухам, приехавшим из Туркмении, где он наследил и теперь скрывался у нас. Заезжий исправно посещал спортзал, профессионально боксировал.

Там, в спортзале, Мамулина и повязали. Прямо со штангой в руках, приковав наручниками к грифу. Перед этим оперативники спорили, брать с собой омоновцев или нет. Решили – не стоит. У офицеров УБОПа подготовка хорошая.

... Из показаний Мамулина: "Знали, что Оморов по утрам возит большие деньги. Проследили маршрут, и в тот день я буквально вломился в притормозившую на светофоре легковушку, хотел рвануть с заднего сидения дипломат. Зинченко ждал неподалеку. Но хозяин не струсил, сопротивлялся отчаянно. Сцепившись, мы выпали из машины на асфальт, боролись. Чувствую – слабею, душит он, а ударить не с руки. Задыхаясь, кричу подельнику: "Стреляй, ишак. Что смотришь?!" Пуля согнула бизнесмена, тот бросил меня, доковылял к машине, открыл дипломат, за которым я охотился, и – баксы по ветру! Зинченко совсем обезумел, бросил ствол и давай собирать. Оморов (до чего живучий, ведь пробит насквозь!) подхватил пистолет и прямо в лоб Зинченко. Потом – в меня, щеку зацепил. Весь в крови, я кинулся к своей машине, что неподалеку оставил. С августа плотно на дно ушел. Четыре месяца прошло, думал, пронесло. Попался..."

Экспертиза однозначно показала – и жертва, и налетчик убиты из оружия, обнаруженного на месте происшествия.

# Запах убийцы

В начале 1990-х, попав в тогдашний мейнстрим, известный фрунзенский сыщик Владимир Сергеевич Николенко подался дослуживать в Россию. И то – дело к пенсии, а там она в разы выше.

С учетом возраста, послужного списка, наград и бесценного опыта, назначили подполковника начальником криминальной милиции в курскую глубинку. Лепота: речка, луга, поля, закаты...

Живи и радуйся!

Не тут-то было. Уже на третий день вступления в должность, в одном из даже по российским меркам далеком селе, случилось убийство. Двойное: зарезали деда с бабкой, местных аборигенов.

На место происшествия сыскарь прибыл одним из первых. А как же: реальную картину увидеть своими глазами нужно.

Село – название одно, с десяток развалюх, стариками только и населённых.

Расчехлив видавшую виды камеру, районный криминалист взялся было за фотографии, но Сергеич даже заходить в подворье без служебной собаки строго-настрого запретил: все будем делать, как положено. По науке. И участкового, место происшествия охранять, поставил.

«Понаехали, учить нас будут!» – подумал прокурорский следователь. Но перечить не посмел: опер в отцы годился.

Кинолога из области ждали три с половиной часа. Собака довела до железнодорожной станции, что в 6 километрах. Здесь, очевидно, подозреваемый на проходящий поезд сел. Полустанок – одно название, за время с убийства здесь только два пассажирских состава останавливались. И оба дальше в одном направлении проследовали.

Хоть и слабая, но зацепка.

Еще, вспомнив науку о запахах – одорологию, приказал начкрим срезать и соответствующим образом упаковать побитую временем кожаную сидушку с единственного приличного стула, каким-то чудом уцелевшего в покосившейся избе, где трупы обнаружили. Обстановка свидетельствовала, что именно на нем и восседал во главе стола подозреваемый.

Местные наблюдали с интересом и характерным жестом крутили пальцем у виска – такого здесь отродясь не видывали...

Пока ждали ищейку четвероногую, опросили соседей. Старуха одна, явно в подпитии, раздухарилась, и ну милицию в мать-перемать! Воспользовавшись этим предлогом, Владимир Сергеевич приказал поместить ее в камеру и все документы об оскорблении сотрудников при исполнении оформить.

Еще больше удивились коллеги: они-то к такому обращению давно привыкли...

Расчет был прост: протрезвеет бабулька, предъявить ей «компрометирующие материалы», и предложить сотрудничать. Но ту било похмелье, да так, что возможность внятно поговорить пришлось забыть. И офицер сменил тактику, заменив беседу по душам двумя стаканАми мутного самогона...

И Кондратьевну понесло! Вспомнила, как утром зашла к куму, а у того – дым коромыслом: старый кореш, из зоны освободившись, прямиком в гости пожаловал. Сама-то она до обеда продержалась, а потом уснула в курятнике.

«Откинувшегося» Семёном звали – это пьяница запомнила. А поскольку колония в округе была лишь одна, Удальцова установили быстро. Наивно заметая следы, тот вылез на узловой станции и, как потом показывал, хотел в Курск податься. Куда там – в первой же пивной дебош устроил, в милицию залетел, а там уже и розыскная ориентировка ждала.

«Не долго музыка играла, не долго фрайер танцевал...»

Но колоться на убийства «Удалец» не собирался. Ни в какую! Расстрел-то в те времена еще не отменили...

И знаете, что оказалось решающей уликой и развязало рот рецидивисту? То самое сидение кожаное.

Опознание провели по всем правилам: выстроили несколько человек, при понятых вынули кожанку из герметично закрытого пакета. Дали обнюхать, и скомандовали собаке провести выборку. Пес уверенно облаял Удальцова.

И, хотя Уголовно-процессуальный Закон одорологическое опознание относит к уликам косвенным, психологически это действо сработало правильно: подозреваемый в двойном убийстве сознался.

И рассказал, что, еще отбывая срок, «Дед» (кличка убитого) оскорбил его. Зэк не простил и, освободившись спустя несколько лет, решил поквитаться. В пьянке, выждав удобный момент, схватил со стола нож... Сожительницу «убрал» как возможного свидетеля.

# Засада в КАМАЗе

На «лихие 90-е» с их бесправием и беспределом повсеместно пришёлся расцвет преступности. Криминал оживился и в Казахстане. Оргпреступность порождала всё новые и новые формы и, не останавливаясь ни перед чем, кроваво делила сферы влияния. Рэкет, грабежи, заказные убийства стали обыденностью.

Тогдашнюю казахстанскую столицу, Алма-Ату, и область, кроме прочего, захлестнули разбои частных извозчиков. Резали и так называемых «бомбил», выехавших подкалымить в час пик, и дальнобойщиков-профессионалов. Большинство таких преступлений оставалось нераскрытыми.

Чтоб навести порядок, в областном Департаменте внутренних дел даже специальный отдел создали. В порядке укрепления, подразделение это особое возглавил молодой подполковник Аарон Тампишев.

Лично «просеяв» сотни уголовных дел, тот рассортировал их их по месту, времени и орудиям нападений, использованным техническим средствам, национальному составу гангстеров. Особо выделил «перспективные» – где имелись приметы иль были составлены фотороботы.

То была рутинная аналитическая работа. Её не очень любят оперативники, уж больно муторно и долго. Но, как показывает практика, многоэпизодные дела иначе не раскрываются.

Определив таким образом «болевые точки», Аарон начал атаку: тревоги и «перехваты», сплошная проческа рынков и мест сокрытия краденого, проверка судимых за тяжкие преступления, оперативно-разыскная профилактика.

Последняя нашему герою нравилась особо. Раздобыв кое-какие сведения об ОПГ, в отдел доставлялся ее лидер. В кабинете следователь или опер занимались бумагами, а «приглашенный» три-четыре часа ёрзал на стуле. Потом «авторитета» отпускали, ночью же брали тех, на кого нарыли хоть что-то. И когда оставшиеся на воле соучастники «предъявляли» лидеру, мол, это ты корешей сдал, тот божился, что просто сидение протирал и ничего не рассказывал.

Кто поверит? Таким образом, удавалось разложить, стравить преступную группу изнутри. Ну и дополнительную инфу получить. Старый, добрый и, к сожалению, забытый метод...

Но от отдела ждали результатов. И они не замедлили сказаться. У летного поля в селе Байсерке нашёлся разыскиваемый КАМАЗ. Сиденья в крови недвусмысленно указывали на разыгравшуюся в кабине драму.

Засаду замаскировали... прямо в тентованом кузове. Пробрались ночью, тихо и незаметно. Сидели плотно, практически не шевелясь – вот где входящие в моду памперсы пригодились! Уже на второй день в неё угодил-таки некто Ахмедов – рецидивист, угонщик, виртуозный водитель, что не раз уходил от милицейской погони.

Задержанного Аарон колол лично. Воли тот оказался недюжинной, но и следак наш не лыком шит. Короче, на третий день наступил-таки долгожданный момент истины. Ахметов брал только большегрузы, 7 «траков». Четыре успели продать в Китай, куда в те годы через неплотную границу шло буквально всё: шкуры скота, металлолом, новейшие станки, уголь – вплоть до макулатуры...

Три оставшихся авто ждали своего часа в Караганде, Талдыкоргане и Жезказгане. Понаблюдав и отработав связи фигуранта, в одночасье накрыли всю преступную цепочку. Кроме КАМАЗов, за ней числились четыре УАЗа и 29 (!) легковушек.

«Модус операнди» преступников особым разнообразием не отличался. На базаре иль на вокзале, на «пятаках», где дальнобойщики клиентуру дожидались, те присматривали водителей, что постарше, грузовики авансом заманивали. В безлюдной местности в ход пускался «джентельменский набор» – финка или удавка, а то и обрез гремел...

Главарем той страшной банды был Мурат Имакулов, что несмотря на наркозависимость и открытую форму туберкулёза, ревниво лидерство соблюдал. Авторитет в преступном мире ему добавляли неимоверная жестокость и факт, что на зонах прошла вся жизнь, – с малолетки.

*О группе сняли фильм. Её поощрили, а руководителя А.Тампишева назначили заместителем начальника Следственного управления центрального аппарата МВД Республики Казахстан.*

# Зубастый насильник

Рассказывает Николай Рыбалкин, выпускник Высшей школы МВД СССР в Караганде, начальник уголовного розыска Северска (Томская область, Россия):

...Сексуальные маньяки, и это сыскной постулат, обостряются весной или осенью. Но в 1984 в декабре, когда термометр упал до минус тридцати двух, в нашем городе вдруг было совершено сразу три жестоких, сопряженных с изнасилованиями, нападений. Ключевое слово при их описании – "изуверских": жертв дико избивали, ломали рёбра, кромсали лицо и грудь. И зверство от случая к случаю неизменно нарастало...

Две последние жертвы вообще ничего пояснить не могли, и долго еще находились в ступоре. Первая сообщила только весьма общие приметы: рост, цвет глаз и волос, одежда... Описание почти ничего не давало – в пальто с каракулевым воротником тогда одевалась половина мужчин-горожан Советского Союза...

На одну ж по-настоящему важную черту сыщики сначала внимания не обратили. Нападавший, "урод уродом", разговаривал-де пренебрежительно, будто сквозь зубы, и клыки у него были узкие, из желтого металла, а изо рта пахло ... серой – вампир какой-то... Скажу честно, последнюю фразу я вообще посчитал метафорой: насильник, будь он хоть сто крат красивее Алена Делона или Джонни Деппа, жертве видится подлинным страшилищем ...

Ошибался, выходит...

Когда одна из замученных, не приходя в сознание, умерла, раскрытие тяжких резонансных преступлений на контроль в Москве взяли. Само собой мы сутками не спим, все, а не только каракулевые, воротники меховые окрест проверили – безрезультатно.

Вдруг – "удача": в конце января еще одно преступление. Ближе к полуночи на возвращавшуюся с вечерней смены одиночку преступник обрушился уже рядом с домом. Женщина, а бил он ее жестоко и метко, зря что ли лыжницей-разрядницей была, всё ж сопротивлялась отчаянно. Когда же сил не осталось, жертва непритворно взмолилась: "Что ж мы как звери на снегу, живу одна, рядом".

Потом уж "упырь" рассказывал, что устал, да и слова жертвы настолько искренними показались... Короче, бдительность потерял. Войдя ж в свои хоромы однокомнатные, женщина опомнилась, давай орать, в стены стучать, посудой швыряться... Насильник сбежал, зато приехал я со товарищи.

На свету хозяйка квартиры "вурдалака" хорошо рассмотреть успела. И поведала про зубы желтые сточенные, ужасный запах из пасти, и про то, что говорил злодей как бы с ненавистью, не размыкая губ...

И тут меня осенило, каак заору: "Это же шины, что при переломе челюсти ставят! Бегом в медсанчасть!!" Благо, медицинское учреждение в нашем городе одно ...

В травме МСЧ-81 начали с выписанных за нарушение больничного режима. Такой всего один был, и тот, догадаться нетрудно, лежал с сотрясением мозга и переломом челюсти: затеял драку в пивнушке, ну работяги его и отделали. Хотя даже там он, – силен, гад, – троих положить успел...

Подняли в паспортном столе его фотографию, и преступника сразу же опознали...

От автора. Нарисованный здесь психологический портрет насильника четко укладывается в рамки сексуального маньяка-садиста. Неуживчивость, семейная неустроенность, скрывающиеся до поры до времени агрессивность, жестокость (толчком для их проявления, возможно, послужила недавняя физическая травма), сводящие возможность выстроить нормальные отношения с женщиной к нулю. Неуклонное снижение либидо, ставящее возможность завершения полового акта в зависимость от применяемого при этом насилия, с каждым разом все более и более жестокого...

Такое подлежит длительному наблюдению психиатра. В нашем случае – в закрытой лечебнице...

# "Игрушки против оружия"

**В составе миротворческих миссий ООН, ОБСЕ я более четырех лет служил на Балканах. Почти год из них занимался "строительством" квартальной полиции в Косово. Проект этот там назывался несколько по-другому – "Полиция и местные сообщества", но сути это не меняет: мы старались найти с населением общий язык, выстроить партнерские отношения, поднять имидж вновь создаваемой в крае полицейской службы, создать современный правоохранительный орган "с человеческим лицом"...**

**Напомню: только что отгремели бомбардировки, кругом мины, неразорвавшиеся снаряды, на руках полно то и дело пускаемого в ход оружия, растет криминал... В регионе, кроме нас, полицейских-международников, действует гражданская администрация ООН, полно военных, у каждого – свой "мандат"... Нервы напряжены, в такие моменты любая, даже просто неверно истолкованная мелочь может привести к печальным последствиям, кровопролитию.**

**В этих условиях ко мне, как к специалисту по связям с населением, обратились НАТОвцы. И сообщили, что уже несколько раз буквально в последний момент снимали палец с боевого взвода, когда видели в руках у невесть откуда появившегося подростка ... пистолет, игрушечного "клона" современных "Беретт" и "Глоков", искуссно изготовленных китайскими "оружейниками". Пластмассовые стволы выглядели как настоящие, с затвором и магазином, и особенно в сумерках легко принимались за настоящие.**

Начали чисто по-милицейски. По решению мэрии принялись нещадно изымать "оружие" с витрин и прилавков местных магазинов, предупреждать, а то и штрафовать хозяев. Представляете, как я себя ощущал: приехать в миротворческую миссию за тысячи километров, чтоб у детей игрушки отбирать?!

Тут родилась мысль: а что если попытаться револьверы у детворы ... выменять? Обратились в неправительственные организации, и те откликнулись, предоставив взамен пару сотен мягких игрушек. Пошли в школы, разъяснили суть акции. Вначале верили не особо, но заручившись поддержкой директоров, однажды, под девизом "Игрушки против оружия", провели мы первую сделку с местными пацанами.

Надо было видеть: задолго до назначенного срока школьный двор заполнила до зубов вооруженная малышня, подтянулись и ребята постарше. К месту события стекались и взрослые сельчане, вездесущие репортеры. Подкатив на полицейском джипе, мы распахнули вместительный багажник, куда немедленно полетели пластмассовые ружья и автоматы. Взамен выдавались мягкие зайки, мишки, мартышки. Вскоре наш короб оскудел, и, возвратившись, мы насчитали 97 "добровольно сданных", а вернее сказать, выменянных, разнокалиберных стволов.

Через некоторое время уже в другом селе, Монастырице, "разоружили" аж 165 тамошних пацанов! Один принес целых семь револьверов, получив взамен столько же зайцев, драконов и крокодилов. В школах Доньих Любин и Локвицы выменяли 185 пистолетов. Надо видеть, как радовались дети! Параллельно с обменом детям и взрослым рассказывалось о международном положении, о политике ООН по укреплению мира, о Кыргызстане. Такая "агитация" западала в память и очень способствовала взаимопониманию.

Необходимо отметить, что регион, где происходили описываемые события, населяли босняки – национальные меньшинства, как известно, наиболее уязвимы в любых конфликтах. В акции, кроме международных, активно участвовали и вновь рекрутированные полицейские из местных. Во многом благодаря еще и этому, "Игрушки против оружия", с одной стороны, были всецело подхвачены населением. С другой – помогли молодым коллегам с самого начала показать новизну и демократичность подходов, желание и волю к партнерству.

Подхваченное прессой, в том числе и международной, изначально локальное начинание наше становилось все более популярным. Отслужив положенное, по возвращению домой полицейские и военнослужащие-миротворцы начали акции по сбору мягкой игрушки в родных краях. В Германии, например, их собирало население нескольких регионов, в Косово доставляли военные транспортные самолеты.

Акция длилась несколько месяцев. По окончанию, при большом скоплении народа, "броня" символично расплющила "оружие", превратив его в кучу пластика...

# "Интервью в Буяноваце"

В начале 2000-х сербский городок Буяновац с окрестностями был в фокусе антитеррористической активности на Балканах. Здесь дислоцировалось большинство антитеррористических спецподразделений, включая жандармерию. Там же были развернуты курсы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обучающие местную полицию ведению антинаркотиковых операций.

И несмотря на мощную концентрацию сил безопасности, здесь было совершено большинство дестабилизирующих юг Сербии террактов, нападений на армейские блок-посты, взрывов мин. Не в столь уж глубоком подполье здесь же действовал штаб албанской «Освободительной Армии Прешево, Медвежье, Буяноваца».

А еще через Буяновац проходил самый короткий путь из Косово в Белград. И так уж случилось, что в городке этом тогда встретились давно не видевшие друг друга два милицейских полковника-бишкекчанина: Азамат Кутманалиев, оперативник, шеф кыргызских миротворцев в Косово, и Александр Зеличенко, руководитель указанных выше курсов ОБСЕ, автор этих строк.

Вознамерившись в три дня "покорить" Белград, Азамат рассчитывал лишь переночевать у меня. Но грянуло убийство сербского Премьера, чрезвычайное положение... Пришлось задержаться. Беседовали заполночь, коллега похвастал, что еще в 2001 получил именное оружие. "За Баткен?" "Нет, за Чот-Кал". "Ну-ка расскажи!", – на правах хозяина потребовал я. Так, за тысячи километров от дома, состоялось это интервью...

" ...Тогда вся страна жила Баткеном. Два добровольческих отряда формировались и в Чуйском облУВД. Один вскоре встал на марш, второй же, под моей командой, усиленно готовился. Тренировались в горах, форсировали высотки. Бывшие афганцы учили окапываться, по вспышке определять снайпера и, – (о, это целая наука!) правильно повязывать на милицейскую ногу только входящие в моду армейские берцы...

Но – тревога! Расстреляв узбекскую погранзаставу, террористы в трудно проходимой местности прорвались в Чот-Кал. А наши главные силы – в Баткене! На перерез вышли ближайшие джалал-абадцы, предстояла зачистка сотен горных километров. Им в помощь направили нас.

На сборы – часы. Выданных пятисот сомов едва хватило, чтоб поделить между домом и купить достаточно теплых носков. Тушенку собрали в УВД, оружие и цинки грузили уже на ходу...Утром были в Жаны-Базаре.

Здесь 20 моих джигитов разбили на группы, что одна за другой вышли к далеким перевалам. "Расчувствовавшись", отдал молодым черную вязаную шапочку и спальный мешок. Они-то ушли первыми!

Пришел черед и моей семерки. Задачу ставил сам Генерал. Подняв вертушку на высоту, где и дышать трудно, на карте указал сектор зачистки: "Только вперед! Каждый день пролетаю над головами, услышав шум, включай свое чудо техники". И, смущаясь, сунул в руки милицейскую, абсолютно бесполезную в горах, рацию. "Другой связи нет. Пока машина над вами – докладывай, проверено. Ну а если стрелять придется...услышим и прилетим..."

... Хотелось вернуться живыми, а потому трудились мы добросовестно. По свету, в боевом порядке, – зачистка. Каждая ложбинка, кустик, пещерка...К валунам – по-пластунски, под прикрытием. Порой – перекатываясь. И так – пятнадцать-семнадцать км ежедневно, вверх-вниз! Уже в первый день роба покрылась солью, носки же заставлял менять по два раза на день. Не потому, что гигиенист, или запахов там боюсь. Тем спас мужикам ноги. И отряд сохранил.

Но самое страшное – ночь. С темнотой работу прекращали, выставляли охранение. Практически не спали, дикий холод и ветер! Костер жечь нельзя, при нас же лишь бушлаты милицейские, ни палаток, ни спальников. Двое – в дозор, остальные – в кучу, в повал. Хуже всех крайним – сдувает. Забившись же между тел, в обнимку с "Калашниковым", хоть покемарить можно. Смена – каждые два часа...

На восьмой день, по грудь в снегу, "чистили" ледник. К полудню заволновались проводники: "Командир, ночевать здесь нельзя. Замерзнем!" Понял – правы они. Однозначно. Тогда впервые изменил приказу – развернулись назад. До темноты вышли в низину. Там обнаружилось, что тушенка протухла. Хлебали кипяток с сухарями. А еще наливали в бутылки родниковую воду, и толкали туда рафинад, под завязку. И пили сироп. Компенсировали глюкозу. Сил уже не было никаких. Валялись на траве – будь что будет!

Как будто углядев, прилетел вертолет. Долго кружил, но связь на сей раз не пошла. "Черная точка"? Тогда с борта скинули пластиковую бутыль. Обыкновенную, из-под "Колы", с песком. А в нем – записка. "Батяня-генерал" предел определил точно: "Спуститься к точке К. В 15.00 будете сняты бортом". Откуда силы, неслись вприпрыжку!

В месте сбора – все "зондеркоманды" окрест. Полно больных. С поносом, дизентерией. С потертыми в кровь конечностями. Несколько обмороженных. Больных забрали в первую очередь. Ко мне же влились девять едва живых джалал-абадцев, предстояло преодолеть 72 километра до лагеря. Отнюдь не по автобану! Но уж очень все мы боялись еще одной холодной ночевки в горах...

... Смеркалось, когда наткнулись на заброшенную кошару. "Командир, оставь нас здесь. Не в моготу!" – "взбунтовались" южане. Понял, не поднять. Глянул на карту – прошли 19 км. Назначил старшего, сдал остатки продуктов. Проинструктировал. Проверил охранение, пообещал вернуться лично. И, налегке, дальше. Со своими парнями...

Заночевали у родственников проводника на маленьком кордоне. К домашнему айрану припали, как к шербету из райских роз! Легли на веранде, выставили посты. Ты будешь смеяться, но и здесь всех заставил обмыть в ключе ноги. Меня не переделать!

Повинуясь приказу, в пять утра поднял дозорный. Все спали, пошел на трассу один. С автоматом, в камуфляже. Встала первая же попавшаяся, весьма, кстати, редкая в этих местах, машина. В пол десятого уже докладывал о прибытии, чем страшно удивил Генерала. Выбив КАМАЗ, поехал за своими. Но первыми снял джалал-абадцев.

А дальше – баня на пасеке, ночевка в детском саду, генеральная стирка, горячий кесме. С утра – далекий КПП на узбекской границе, где пять дней проверяли документы, трясли поклажу на телегах да заглядывали в багажники редких машин.

... Вертушка села неожиданно, метрах в четырехстах. В ней – грозно ругающийся зам командира, тоже генерал, кстати. Первый же, как выяснилось, в тот день докладывал Совету безопасности. Откуда вскоре и прилетел при параде и с папочкой. Но это позже, а пока...

"...Они захватили семью чабана, но тот ночью ушел, сообщил нам. Банда вниз рвется, хотят в долине отсидеться. Узбеки-то границу плотно прикрыли, назад не проскочишь. Короче, видишь район? Сейчас летим туда. Задача – перекрыть ущелье. Сверху уже спецназ окружает, вот-вот бой начнется. Ну, чего стоишь?!"

Прибыли, залегли. Слышны выстрелы. Ожила рация. Странно, но здесь, со страху что ли, работала она бесперебойно. Особенно в режиме приема: легко читались переговоры начальства и командира ОМОНА. И были они далеки от устава! Раз высокий чин даже сильно обиделся, когда ему резко не мешать посоветовали...

Вот выстрелы ближе. "Азамат, лежать, не подниматься. Под наш огонь попадете!" А пули уже вовсю. Вижу, как бьют из базуки: вокруг уж не пули, гранаты – туда-сюда, туда-сюда... Вдруг – доклад: "Вертушку к арче! У нас – двухсотый!" Чуть позже – еще один! Да это же наших там убивают! Джигиты мои вперед рвутся – и все это быстро, как в калейдоскопе....

Тут сверху осыпалась галька. Поднял глаза – спускается один. И повязка-то опознавательная на руке наша. Но – чужой. А тут он еще и автомат целить начал. Ну мы и грянули из всех стволов, без команды. Скосили его.

Сверху рвались лимонки. Оказалось, засев за гребнем, бандиты стреляли лежа, из-за головы. То есть, лежишь на спине, голову задрал, автомат выставил, и – палишь! Обзор хороший, патронов у них хватало. Прицельной стрельбой это не назовешь, но площадь поражения довольно обширная. Сами же они при этом – мишень минимальная. Такой методе боевиков в лагерях специально учат. Так они второго нашего положили. Первый же, кинолог, страхуя собаку, неожиданно попал под огонь сразу нескольких автоматов ...

Чтоб больше не рисковать, спецназу завезли гранаты. Достаточно. Ими просто забросали противника из-за гребня! Потом шла зачистка. В месте нашей засады я осколок нашел. Кусок стали в ладонь! Потом, правда, гаишнику, что воевал рядом, его подарил. Бандитские трупы сложили вместе, в линию.

Стало ясно зачем. С узбекской стороны прибыли "опознаватели". На двух боевых геликоптерах-"акулах", "Made in Russia". Крутые, упакованные. Но нас хвалили: "Хорошо воюете, мы наблюдали". Сняли видео, показывали фотоснимки мертвых, до неузнаваемости изуродованных пограничников. Вскоре трупы свезли в Джалал-Абад.

А мы вернулись в Бишкек. Водитель гнал как ненормальный! Я, помню, еще сказал: "Там уцелели, так этот здесь достанет!". Хотел остановить: ночевка под звездами в тепле Токтогула нам бы санаторием показалась! Ребята отговорили, домой рвались...

В УВД построил команду, доложил. Нас ждали, готовились. Налили по сто "фронтовых", от пуза накормили. Искренне благодарили, особо – что вернулись живыми. Как могли, поощрили. Больше всего обрадовались "десяти суткам вне строя".

...Тут я традиционно поинтересовался, пригодился ли тот опыт в Косово? Ответом была лукавая улыбка интервьюируемого: "Что-то, дескать, здесь не понятно?"...

# Каннибал

В начале восьмидесятых много шума наделал казахстанский каннибал. Тот поедал молодых женщин. Однажды даже угостил собственноручно приготовленными яствами соседей по общежитию... Пойманный, был пожизненно определен в "крытку" – психбольницу закрытого типа.

Прошли годы, о людоеде забыли. Но в самом начале года 1990-го мы вдруг получили ориентировку: людоед на свободе! И где он сейчас – не известно. Оказалось, что с прекращением союзного финансирования его, как жителя другой республики, просто... "выписали".

Предполагалось, что монстр подастся в родные края. А поскольку наша область граничила с алмаатинской, откуда тот был родом, его "транзит" здесь можно было допустить вполне. И, когда в уголовный розыск пришел чабан, рассказавший о подозрительном, что прятался в горах, сообщение было воспринято очень серьезно...

Но как искать "иголку в стоге сена"?! Решили обратиться за помощью к многочисленным военным. Выслушав оперативника, начальник гарнизона сквозь зубы процедил: "Не дело армии такими делами заниматься. Да и некогда нам сейчас. А что, милиция сама уж и не в состоянии?!" Это звучало как оскорбление.

Начальник угро спокойно ответил: "Да может и не дело. Но только все знают, что самые пригожие в округе женщины в вашем городке проживают. У монстра же вкус есть, не жалуйтесь потом..." Полковник в годах на это заявление как бы не отреагировал.

Зато отреагировал присутствовавший при встрече молодой лейтенант, чья жена слыла первой красавицей. Он помчался в клуб, поднял всех на ноги, и офицерская делегация заставила таки гарнизонного начальника капитулировать!

Короче, лишь автор этих строк вернулся в УВД, дежурный доложил о готовности военных сотрудничать. Те позвонили и сказали, что придают нам две роты и три БТРа. Этими силами плюс поднятой по тревоге всей милицией окрест мы полутора суток чесали сопки...

... Людоеда взяли через несколько дней на вокзале в Ташкенте. Сопротивления он не оказывал, и нападений новых вроде бы совершить не успел. Дальнейшая судьба его не известна.

КЕША

1984-й, "почтовый ящик" – сибирский закрытый городок средних размеров. В медсанчасть по "Скорой" доставили местного мужичонку, Кешу Чипахина. "Розочкой", – горлышком от битой бутылки с острым концом, – тому выбили глаз. Зашили, наложили повязку. Как положено, проинформировали милицию.

Кеша в тот день "поправлялся" у соседки, Людки Ипатьевой. Спивающейся тихой безобидной "дамы" лет тридцати. На звон посуды, как водится, заглянули 63-летняя гроза округи Катька Киряева – две "ходки" за грабеж, со своим двадцатидвухлетним полюбовником Серегой Уртасовым, только-только из зоны. Придя к Катерине передать весточку от сына-сидельца, у "гражданина Уртасова с ней ... "любовный альянс" случился" (так в протоколе). Расписались даже ...

В сильном подпитии, не помнил Кеша, кто из троих лишал его зрения. Подозреваемые – в отказ, не трогали, дескать, и все тут... Кто еще в том притоне был? Не поверите: за 12 часов – семьдесят восемь алкашей окрест. Напротив – круглосуточный магазин "Спутник", магнит...

Не важно, что потерпевший – бродяжка. Преступление тяжкое. Двое суток не спит угро. Городок перевернули, всех нашли. Народ специфичный – прежде чем побеседовать, большинство похмелять пришлось. Пальчики откатали, допросили, очные ставки провели. Не причастны!

Нервно-усталые, вернулись сыщики к троице. И тут хозяйка блат-хаты прогнусавила: "Да Катька его в инвалиды определила: Кеша себе больше лил, ну она и навела справедливость".

Уртасов, придурковатый запитый хроник, все подтвердил. Тут и Киряева созрела. Из потока нецензурщины следователь едва вычленил заявление: да, пыранула его осколком...

Закрепив признание и закрыв рецидивистку в камеру, усталые, но довольные сыскари на третьи сутки разошлись наконец по домам...

Вечером на квартиру со сна плохо соображающего старшего опера Николая Рыбалкина – посыльный: срочно в отдел! Виртуоз-дактилоскопист Леня Черницин, что ныне уже Москву лампасами генеральскими рассекает, невероятное совершил: из фрагмента неясного со стекла бутылочном отпечаток уртасовский извлёк... Его, без сомнения.

Капитан – в изолятор. Завидев лицо перекошенное, Киряева, уже без мата, прямо в камере раскололась: "Из-за меня это он. Кешка обжиматься полез, ну мой его и проучил... Поначалу подумалось, по старости мне меньше дадут. Протрезвев, судимости свои взвесила: живой уже не откинуться. Я ж его не просила..."

Утром, идя на работу, Никола-сыщик думу думал безрадостную: Киряеву отпускать надо, Уртасов поди уж и из города сбежал. Но главное – как так вышло, что его, опера бравого, будто первогодка, алкаш вокруг пальца обвел?!

...Откуда ни возьмись, навстречу – "Москвич" оранжевый. И ну сигналить, внимание привлекать. Из окна, за версту спиртным разя – счастливая уртасовская физиономия. И, радостно так: "Садись, Саныч, подброшу. Друг за вином разливным отправил".

В отдел Уртасова ввел под белы рученьки. В дежурке – заявитель. Благим матом орет, что не город здесь, где оборонный щит Родины куют, а Чикаго какой-то. Не успел оглянуться, как "Москвича", приметного такого, оранжевого цвета, как не бывало. И не ищет никто!!!

Долго он потом извинялся...

"Служу Советскому Союзу!" – согласно Уставу откликался Рыбалкин, получая за раскрытье угона и тяжких телесных повреждений благодарность начальственную. Во времена, когда за идею служили, это было-таки наградой...

# Кокарда

Конопля на Иссык-Куле – повсюду. Гашиш из нее отличается высоким качеством и ценой. Сегодня на заготовки выходят селами, урочища окрест закреплены за улицами, семьями. Чужих здесь не любят.

В восьмидесятых же годах прошлого века на заготовки слетались гонцы со всего бывшего Союза. Чтоб не "пахать" вручную, они придумали оригинальный способ наркозаготовок – привозили с собой подружек, накуривали и, натерев маслом, заставляли в чем мать родила носиться взад-перед по плантации. Потом соскребали перемешанную с маслом и потом пыльцу, получая "убойный товар" – гашиш-"пластилин".

Сочетая пляжи со сбором марихуаны, наркоты жили кражами. "Бомбили" местные подворья, пансионаты, тащили утварь, скот, продукты... Милиция устраивала рейды, "чесала" заросли, проверяла дикарей. Среди задержанных заготовителей случались интереснейшие экземпляры – разыскиваемые по всей громадной стране опасные преступники, дезертиры, налетчики. Часто вооруженные.

...Скрываясь в труднопроходимых облепиховых зарослях тюпских затонов, наркобанда наглела все больше. Днем отсиживалась в шалашах, покуривала и сушила коноплю, ночью же шла на дело. Не брезговала и кражами, но в основном разбойничала. С ножом и обрезом.

В три утра место предполагаемого нахождения банды обложили тройным кольцом. На трассе окрест – усиленные наряды гаишников, ближе к прибрежным зарослям – прибывшая из Пржевальска рота патрульно-постовой службы и верховые. Проческой же занялись оперативники.

На камуфлированную палатку наткнулись уже через четверть часа. Вокруг – аккуратные снопики высушенной конопли. Все было тихо, из-под брезента раздавалось лишь сонное сопение. В расчете на внезапность опер отдернул полог...

Изнутри полыхнуло. Прикрывшись сонной девчонкой, главарь выстрелил из обреза. В упор. Заряд, спасая жизнь, приняла милицейская кокарда. Покорежив металл, дробь изодрала фуражку, лишь окровавив лоб... Перезарядиться вожак не успел – навалились, скрутили...

Взяли тогда семерых, в том числе четверых рецидивистов. Кроме марихуаны, изъяли вещдоки по девяти кражам и двум разбоям. Осколок кокарды стал семейной реликвией. Выйдя в запас, хозяин фуражки с головой окунулся в религию.

# "Космическая" кража ...

В 1960-80-е годы наш Иссык-Куль пользовался большой популярностью у космонавтов, начиная с первого – Юрия Алексеевича Гагарина. Здесь они отдыхали, тренировались, лазили в горы...

С одним, дважды Героем Советского Союза, фамилии которого я, интриги ради, раскрывать не буду, и случилась эта история...

В санатории "Киргизское взморье" для дорогих гостей специальный коттедж выстроили. На отшибе, чтоб никто не беспокоил, средь зелени. Когда приезжал кто-либо из "литерных", на объекте спецохрану выставляли...

Рядом силами военных строителей велась большая стройка.

На них-то, стройбатовцев, первым делом и обратили внимание сыщики, когда случилось ЧП: у генерал-лейтенанта, отечественной гордости, украли крупные деньги, дефицитнейшую по тем временам импортную фотокамеру, и кое-что "по мелочи"... Надо ли говорить, что на раскрытие "кражи века" бросили лучшие силы?!

Охранявший дачу приезжий "волкодав", чья судьба, очевидно, уже была решена, прояснить ситуацию не мог: то ли проспал, то ли искупаться бегал... Параллельно отрабатывались и другие версии, строителям же в погонах отдавалось предпочтение потому, что служили там, как принято было говорить, "хромые-косые", наркоманы, судимые – лопатой, дескать, всяк махать сможет, а большего и не требовалось...

Жизнь вокруг шла своим чередом: светило солнышко, ласкал прибой, пляж кишел, принимал солнечные ванны, с удовольствием фотографировался с обезьянкой и верхом на облезлом верблюде.

...За три дня опросили весь санаторий – никто ничего не видел. Повторно – опять же безрезультатно. Отпечатков пальцев, других вещдоков не было. Что делать?!

Решили всерьез заняться воинской частью. Но, на счастье, горячие головы остудил старший, опытный оперативник: "Мужики, я со стройбатом уже дело имел. Там – круговая порука, ничего не добьемся. Лучше другую тактику применить".

...Наутро в Ленинской комнате собрали весь личный состав части. Особо позаботились, чтоб пришли те, кто в день кражи вблизи объекта работал. И ровно в 9.00 на пороге, в окружении батальонного начальства, при полном параде появился генерал-лейтенант, летчик-космонавт СССР, Дважды Герой Советского Союза – для периферийной забытой Богом в\ч событие прямо скажем не ординарное!

"Привет, служивые. Вот, отдыхаю неподалеку, попросили выступить. О космосе рассказать, о галактике, об отряде космонавтов. Почему ж нет, мы – без церемоний..." И дальше два часа аудитория сидела с открытым ртом, внимая рассказчику, оказавшемуся великолепным оратором. А тот простым, доступным даже малообразованным, коих здесь собралось большинство, языком, рассказывал о планете Земля, внеземных приключениях, жизни на орбитальных станциях, своем курсантском бытие, летной практике. О том, как пройдя жесточайший отбор, попал в отряд космонавтов, как годами тренировался, как совершил свой первый полет...

"Знаете, я б групповое фото с вами на память сделал, да камера пропала. Сам виноват, на скамейке у коттеджа сумку с вещами оставил... Знаете, ничего так не жалко, как куртку старенькую кожаную – я в ней в отряд пришел, часы, что мне Генеральный конструктор дарил, да удостоверение летчика-космонавта... Если находил кто, верните, а остальное можете оставить" – на прощание...

...Хотели установить слежку – астронавт воспротивился. И засады устраивать запретил. Узнаю, сказал, кто приказ мой нарушил, лично об увольнении ходатайствовать буду. Строгий... Кой-что опера конечно ж придумали... не пригодилось...

...Послезавтра у ворот "спецобъекта" стоял командир части. В руках – космонавтова сумка, в которой краденое унесли. И, взволновано: "Вот, солдатики нашли. Сегодня траншею тут недалеко рыть начали, так двое по нужде отошли, – глядь... Вроде ваше, посмотрите..."

Сработало!

Кроме денег, всё было на месте... Перед тем, как вернуть, вещи и сумку тщательно протерли...

По ходатайству героя "батяня-комбат" получил благодарность Командующего Среднеазиатским военным округом. Двоих "нашедших" отпуском поощрили. Сыщикам "потерпевший" ящик коньяка выставил. Свое ж начальство к этому два выходных присовокупило. Санаторское на баньку расщедрилось...

Лепота...

# "Красный сапог"

...Только принял уголовный розыск Иссык-Куля – тревога: пограничники дознались, что рецидивист по кличке "Кызыл Оттук" ("Красный сапог") готовится уйти за кордон. ЧП! Под ружье поставили всех.

Навожу справки. Разыскиваемый шесть раз судим, и все – за скотокрадство. Из рода потомственных барымтачи ("барымта", – массовый угон скота, – в виде промысла просуществовала вплоть до тридцатых годов прошлого века). Коней воровали еще его дед и отец. Вор не простой. Выслеживал лучших скакунов-иноходцев, стоивших бешеных денег. А потому и сроки получал солидные, за кражу в крупных, а то и в особо крупных размерах.

О Лиспеке, так звали нашего "героя", слагались легенды. Повадки животных, говорят, знал так, что мог подманить любого четвероногого. Нашлись свидетели, что видели, как он, пошептав на ухо, увез в "Жигулях" ... племенную телку. Поговаривали, что язык зверей скотокраду знаком, что гипнозом он обладает, а засаду или другие там каверзы милицейские за версту чует.

Разыскивали Лиспека и мы, и соседи – казахстанцы – и там он свой след оставил. Находясь во всесоюзном розыске, распустил слух, что по одному ему ведомым контрабандным тропам, что в начале прошлого века пользовали контрабандисты-опийщики, уйдет в Китай. Эти-то слухи и "сняли" погранцы. Дело взяла на контроль Москва.

Мой заместитель, из местных, с Лиспеком знаком был с детства, и половиной своих судимостей вор был обязан ему, Токону. "Брехня это все, бравада дешевая. Ни за какой кордон он не пойдет, что ему там? Здесь прятаться будет. Связи мы почти все перекрыли, не сунется. Есть еще кореш, живет в лесхозе, тут недалеко. Осторожный – не подступиться. Слыхал, Лиспек частенько там появляется. Понаблюдать бы. Но как?! Маскировку нашу они вмиг вычислят..."

За советом пошли к стражам границы. Известно – в таких делах они доки. Предложение замаскироваться и подползти поближе к дому отвергли сразу – неизвестно, сколько лежать придется, да и ползти там метров пятьдесят по открытой местности следовало. Надо было придумать что-то неординарное...

... Вскоре на господствующей сопке развернулась военная "точка". Рано утром подъехал "КАМАЗ" камуфлированный, молодые солдатики, с шутками-прибаутками да с соленым словцом, палатки поставили, вершину холма колючкой огородили. В центре ж штабной вагончик с антенной трехметровой разместился. "Связисты мы" – поясняли всем любопытствующим...

Лесхозовские, в том числе и объект наш, вначале смотрели с интересом. Случалось, в бинокли поглядывали. Но жизнь солдатская шла своим чередом, и вскоре к "точке", каких в погранзоне разбросано было немало, привыкли. Прошло полтора месяца...

... "Красный сапог" появился под утро. Тихо, по-кошачьи. В мягких рыжих от пыли, голенищах в гармошку, давших ему прозвище. Сначала долго в оптику пялился, проверялся. Потом все ж рискнул. Засекли, как его разместили на сеновале. И брали по всем правилам оперативно-розыскного искусства. Дав заснуть, вниз, маскируясь, сползли пятеро "волкодавов". И шансов никаких не оставили. Через пару недель "точку" свернули. Нам с Токоном, да еще начальству нашему, вскоре знаки "За отличную службу по охране госграницы" вручили.

... На следственном эксперименте Лиспек продемонстрировал свой знаменитый трюк. Вынув из легковушки заднее сиденье, обернул руку целлофаном и, протянув буренке кусок сахара, ухватил за корень языка. Всё! Скорчившись, животное, как заговоренное, беззвучно влезло в машину...

# Криминальный афрокыргызстанец

...Работали по раскрытию грабежа. Компьютерных учетов еще не существовало, как не было в милиции и самих ЭВМ. Копались в альбомах с фотографиями криминалитета, ворошили картотеки ранее судимых...

Вдруг на одной из карточек мелькнуло лицо с типичными для негроидной расы чертами, но с чисто кыргызским именем и фамилией. Заинтересовался, пригляделся – точно, афроамериканец!

Стало любопытно. Поинтересовался у вездесущего участкового, хозяина картотеки. В ответ услышал эту историю...

... Жила в городе бездетная семья молодых ученых. Сильно и безрезультатно мечтавшая о ребенке. Вскоре супруги поступили в московскую аспирантуру, и по случаю обследовались в лучшей столичной клинике. Надежд иметь собственных детей не осталось...

Погоревали, решили усыновить младенца. Да так, чтобы не из детдома, а новорожденного. Встали в очередь, и однажды раздался звонок из знаменитого родильного дома Грауэрмана: "Отказ от ребенка. Как вы и хотели, роженица вроде бы азиатка..."

Глядь – младенчик чернявенький, быстро оформили документы. Расчет был прост: по окончанию трех лет учебы вернуться домой уже с подросшим сынулей, что, дескать, родился в Москве.

... Мальчик подрастал, и стало ясно, что по крайней мере один из его биологических родителей, вернее всего отец, – представитель африканского континента. Что не помешало кыргызстанцам любить малыша как родного...

Вернулись домой. И вдруг, о чудо, женщина принялась рожать одного за другим, и произвела на свет троих погодков. Врачи объяснили, что такое случается: заботы о малыше и материнская любовь способны перестроить всю репродуктивную систему.

А может, это Провидение ниспосылает благодать за благие дела – кто знает?

И все было б здорово, но, лишившись монополии на заботу, старшенький невзлюбил братишек и сестренку. Может, поэтому и отец охладел к нему вскоре ...

И – началось. Еще в школе тот стал приворовывать и покуривать, остался на второй год, попал в поле зрения милиции. В тринадцать угнал мотоцикл – от колонии спасло лишь малолетство.

Потом – алкоголь, наркотики. В пятнадцать – условный срок за кражу, влез в форточку, стащил дефицитную радиотехнику. Еще через год – срок в воспитательной колонии.

Короче, к двадцати годам афрокыргызстанец был уже матерым "форточником". И в выборе прозвища, иль, по-блатному, "погоняла", криминалитет не заморачивался -прозвали "Эфиоп".

Вор гастролировал, отметился в Алма-Ате, Ташкенте. Отсидки шли одна за другой. К моменту нашего заочного знакомства "Эфиоп" в который уже раз мотал срок где-то в Казахстане...

Где-то теперь злополучный афрокыргызстанец? Сейчас, если жив, ему должно быть лет эдак за пятьдесят...

# Кровь родная – не водица?

... Труп в урочище неподалёку от села обнаружили местные пацаны. Испуганная ватага прибежала прямо в сельсовет: в горах под камнем чернокожий лежит! Ничего себе находка для Тонского района, что на южном берегу Иссык-Куля?!!

«И точно – негр» – констатировали местный участковый и ГАИшник с ближайшего стационара. Вплотную к телу, чтоб не уничтожить следы преступления, они подходить не стали – визуализировали метров с сорока. Отзвонились в дежурку. Те подняли на ноги область.

Через два часа на месте происшествия проворила оперативно-следственная группа из Пржевальска. С ней прибыли и вездесущие КГБшники. Правда, вскоре чекисты перевели дух и отъехали: кровь прилила к лицу, потому-то оно и казалось черным. Особенно если издалека, да с испугу...

Личность установили быстро: свой, односельчанин Токешев 49 лет. Ушёл вчера утром якобы в соседний аил, с друзьями повидаться. Ночевать не пришел, но такое и раньше случалось. Потому-то домашние тревогу не били...

Сначала заподозрили ДТП. Дескать, могла сбить машина, а потом, испугавшись, оттащили труп подальше от дороги. Но судебно-медицинский эксперт нашёл странгуляционную борозду.

Удушение...

На похоронах мать призывала на голову убийцы все кары небесные, голосила. Ей вторила сестра убитого. А на кладбище братишка покойного во всеуслышание поклялся найти и собственноручно казнить нелюдя. Учитывая, что «кровник» отбыл семь лет за убийство и освободился совсем недавно, сельчане отнеслись к угрозе вполне серьезно.

Слышал её и следователь Байтиков, что шёл в траурной процессии по долгу службы. И что-то ему в тех словах не понравилось: бравада явная...

А на третий день, в горе, мать наложила на себя руки...

Жизнь, меж тем, продолжалась. А вместе с ней и следствие. Искали очевидцев, тех, кто видел Токешева, направлявшегося на остановку. Но, хоть путь его и пролегал через центр села, где в это время обычно многолюдно, никто его там не заметил.

Решил прогуляться? Семь километров пешком? Но и в этом случае должны были быть свидетели. Опросили водителей рейсовых автобусов, машин, что в это время возили щебень из карьера – результат тот же.

Зато нашлись те, кто слышал, как убитый скандалил с младшим братом. Один свидетель видел даже, как они, когда старший спросил, когда тот, наконец, работу найдет и с материнской шеи слезет, подрались.

А тут еще пришёл ответ из колонии, где Токешев-младший отбывал срок. Его характеризовали скорым на расправу злостным нарушителем режима, не вылезавшим из штрафного изолятора, чуть не агрессором.

Всплыли также старые подозрения, что задолго до отсидки за убийство он был причастен к «безвестному исчезновению» еще одного дальнего родственника. Тогда, после буйной ссоры с подозреваемым, пропал племянник Токешевых. Трупа его не нашли, ограничились объявлением в розыск.

Кстати, фамилия братишки, в отличие от остальных членов семьи, была Такешев. Объяснялось это ошибкой сельсовета, выдавшего почти сорок лет назад свидетельство о рождении.

Взвесив все обстоятельства, следователь, отбросив другие версии, решил сконцентрироваться на внутрисемейных отношениях.

«Слабым звеном» была сестра, Айша. Её пригласили в районный центр и там допросили. Женщина заволновалась уже тогда, когда следователь встретил ее у райсобеса – разборки с органом социального обеспечения и были выбраны как официальный предлог для вызова в Тон.

А когда капитан Байтиков зачитал ей свидетельские показания о драке, познакомил с другими материалами следствия, а главное, будто бы случайно «засветил» фотографию трупа, Айша расплакалась и...

«Байке все ругал Сапара. В убийстве племянника винил, требовал, чтобы он скорее работать начал. Тот же все говорил, что от зоны отдохнуть должен. Но с каждым разом всё более сатанел. А в тот день пришел пьяный, стал меня, детей задевать. Тут старший на горе пришёл, вступился. Дом наш на обочине стоит, братья во двор вышли. Я малышей укладывать стала.

А через час примерно Сапар вернулся и рассказал об убийстве. Я в обморок свалилась, матери мы ничего не сказали. Потом-то она конечно узнала...

Почему сразу не рассказали? Да боялись... и я, и Апа. И за себя, и особенно за детей-внуков. Трое их у меня, сын и две девочки, мал-мала...»

...Труп племянника, несмотря на комплекс оперативно-разыскных мероприятий, обнаружить так и не удалось. Но, основываясь на показаниях Айши, нашли причинно-следственные связи доведения до самоубийства.

Ну и, само собой, лишение жизни брата. Под тяжестью улик подозреваемый в конце концов сознался. И превратился в обвиняемого. Плюс уже отбытый срок за убийство.

Такешева расстреляли.

# «Лёд» на Оке

... В середине 1990-х судоремонтный завод на полуострове в живописнейшем русле Оки, как и многие производства тогда, приказал долго жить. «Прихватизаторы» быстренько продали оборудование на металлолом, разорили всё, что только можно было, и дали дёру. Сотни квалифицированных работяг окрест остались без работы.

Знакомая картина?

За двадцать с лишним годков развалилось и то, что присвоить или унести не удалось: крыша, кирпичный забор, проходные. А единственная мощеная автодорога, проложенная к объекту, заросла, как муромский тракт при Соловье-разбойнике.

Казалось, завод уже никогда не восстанет. Чай, не птица-Феникс...

Но однажды ближние сельчане неожиданно заметили, что на заброшенном заводе вдруг забрезжила жизнь: один из цехов «задышал». Нет, внешне всё так и оставалось в руинах, но внутри явно что-то происходило. Обращало внимание, что и подъезды расчистили, и ограду подняли. За неё, правда, только юркие маленькие грузовички пропускали, зато челночили те регулярно...

А потом еще один ангар-развалюха возродился. И какие-то крепкие парни в черных куртках-балаклавах и берцах на территории завода объявились. Когда слишком любопытные рыбаки поближе подобрались, их шугнули в воздух из винчестера.

Стрельба достигла чуткого полицейского уха.

Те напролом не полезли, навели справки. Оказалось, столичная серьезная фирма часть завода выкупила, насосы большой мощности, якобы, собирать вознамерилась. Чего ж тогда «Газель», когда на ухабе подвеску сорвало, разгружаясь, тяжелую бутыль уронила, – почву вокруг на пять метров выжгло?! То явно кислота была!

Химия, плюс безлюдье, отдаленность, охрана. Зачем? Взрывчатку делать, иль, что более вероятно – наркоту. Смекнув, районные пинкертоны доложили о своих подозрениях наверх...

Приступив к работе, специалисты, прежде всего, наладили дистанционное наблюдение. Пустили дроны, а вскоре, получив первые доказательства, и радиоразведку, другие ноу-хау, подключили. Умные приборы зафиксировали современное химоборудование в обоих цехах. Просмотрев добытую информацию, криминалисты производство взрывчатых веществ исключили.

Объёмы регулярно поставляемого сырья свидетельствовали: дело поставлено на широкую ногу. И потому, когда в складах аккуратно разгрузили очередную партию прекурсоров – сырья для производства наркотиков – оперативники решили больше не медлить.

Благо, доказательств хватало.

Объект вахтовым методом дюжина вооруженных людей с хорошей подготовкой охраняла. На следующее утро пересмена намечалась. Чтоб минимизировать риск сопротивления, оперативники учли и психологический фактор: караул устал, интерес к службе потерян, бойцы только о доме думают...

... Ночью работал спецназ. Уложились в 17 минут.

Дальнейшее следствие показало: производительность лаборатории составляла 15 – 20 килограммов сильнейших синтетических наркотиков, на жаргоне – «Льда», – в неделю. Чистый доход семидневки – до пяти миллионов рублей. Произведенное сбывалось крупными партиями через теневой Интернет, тайники-закладки в регионах.

На объекте было изъято 30 килограммов подготовленного к транспортировке и реализации зелья, оборудование для его изготовления, много прекурсоров, химреактивов, полуфабрикатов.

Бизнесом заправляла столичная троица из числа «белых воротничков». Сами они на полуострове ни разу не появились. Согласно Закону, всем троим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Всего же по делу арестовано 13 человек.

# Лётчик – налётчик

...Ориентировка на розыск сбежавших зэков пришла по шифрканалам за подписью самого Министра. Уже одно это означало бессонные ночи, засады, проверки любой тени: "5 июля 1983 года из ИТК-17 путем подкопа совершили побег шестеро особо опасных рецидивистов. Главарь группы Алексей Викторович Труханов, 1935 года рождения (данные изменены). Принять все меры к задержанию".

Вечером руководство областного Управления внутренних дел и таласской городской милиции, которую я тогда возглавлял, вызвали в областной Комитет Государственной безопасности.

Инструктировал лично начальник. Взволнованный тон, нервы на пределе. Поздоровавшись, сразу объявил, что "дело Труханова" находится на личном контроле председателя КГБ СССР генерала армии Чебрикова, и потому докладывать о ходе оперативно-розыскных мероприятий следует ежечасно. Беглец – не из обычных уголовников, политический. Ярый антисоветчик.

Я был готов к отчету о проделанной после получения шифрровки работе: проинструктировали личный состав, раздали фотографии беглецов, установили две засады в местах их вероятного появления, усилили охрану объектов, перекрыли автотрассу Талас – Джамбул, сформировали четыре поисковых группы, поставили конкретную задачу перед участковыми...

Но, никому не дав слова, начальник облКГБ продолжал: "Военным лётчиком служил, самую последнюю технику обкатывал, на хорошем счету был. Вдруг недовольство властью проявлять начал, к диссидентам примкнул. Списали из армии, вернулся в родной Куйбышев (ныне – город Самара РФ), присматривали за ним, в полглаза, правда. Вдруг фигурант исчез. А через год – звонок домой, из Стокгольма (во времена "Железного занавеса" такое можно было сравнить разве что с телефонным разговором с марсианами). Мол, жив-здоров, не волнуйтесь, скоро буду. Будет он, как же – подумалось. Ан нет, появляется. Свеженький, помолодевший.

Взяли.

Рассказал, как за границу ушел: дескать, купил билет на круиз по Черному морю. А когда лайнер вдали от родных берегов оказался, выпрыгнул и, на резиновой лодке с единственным веслом – до турецкого берега, во! Сами понимаете, без посторонней помощи не обошлось: не мог же он на борт с каноэ взойти! Или на корабле кто приготовил, или, что более вероятно, подлодка в нейтральных водах всплыла. И так, и эдак крутили – ничего, кроме незаконного перехода границы, доказать не удалось. Мир, дескать, посмотреть решил, и всё тут...

Дали четыре года общего режима. Этапом – в Киргизию, от большой политики подальше. На зоне, образованный ведь, склад металла доверили. Подработали, недостачу выявили, срок добавили – плюс три года строгача. В другую зону перевели, глаз вроде бы не спускали. Нет же, подкоп замутил, еще пятерых подбил. Шпик хренов..."

И тут чекист осекся: "Последнего не говорил. Но к розыску подключить всех. У беглецов наверняка связи и в нашей области имеются. Перекрыть. Проверять всё и вся. Чуть что – докладывать немедленно. Вопросы?"

Вопросов не было. Вот только недоумевали, это ж какой волей и силой характера обладать надо, чтоб в нарушение всех воровских законов и понятий, "красный" – так на криминальном жаргоне служивых, милиционеров и прочих в погонах называли и люто ненавидели, смог блатных, да не простых, а "козырных", на побег подбить и подкоп рыть заставить?!!

...Рутина. Отработка ранее судимых из той же колонии, откуда сбежали. Алиби – шмалиби, знал-не знал, слышал-не слышал... Тут – чабан: в Кумуштаке троицу видел, в предгорьях прятались. Не местные, орустар (на кыргызском языке – русские).

Едва доложились – приказ: лично опергруппу возглавить, всё урочище вверх дном перевернуть... Робкие попытки возразить, мол, территория района, они местность лучше знают, полковник госбезопасности прервал вмиг: "Приказ ясен?! Выполнять!" Признаться, в милиции мы к такому стилю не привыкли. Но, – куда деваться, – случай особый...

Неделю на природе. Ночами, перед тем, как в спальник закуклиться, караул выставлял, днем же местность прочесывали: благо, пару овчарок с собой прихватили. Опрашивали местных, хоть какие-то следы пребывания чужаков искали, кострище там, шалаш – ни-ни. Порыбачили напоследок, и прикрывшись ворохом протоколов допросов и рапортов – восвояси...

Друг мой, капитан Кудайбергенов, тогдашний сотрудник Оперативного отдела Главного управления исправительно-трудовых учреждений Киргизской ССР, в то же время пребывал в Куйбышеве. Розыскников из Киргизии там сам генерал, главный областной чекист, принял. В хорошую гостиницу поселил, машину закрепил. Но строго-настрого "посоветовал" никуда нос не совать: "Ребята мои по-серьёзному здесь работают, не мешайте. Что-то узнаем – сообщим". Погостив три дня, попутным московским поездом – во Фрунзе. Благо, всемогущее КГБ с отдельным купе подсобило.

... Долго ли, коротко ль, взяли Труханова в Ташкенте. Простой патрульный мент опознал в трамвае по ориентировке, за что медаль получил. Добавив срок за побег, лётчика на особый режим, куда-то в тьму-таракань, отправили...

... Прошли годы, грянула перестройка. Ельцинским указом десятки политических получили свободу. И как-то раз Коба Кудайбергенов своими глазами такой вот сюжет по телевизору видел: свадьба, жених – ...Труханов. В интервью поведал, что 18 лет, пять зон сменив, дождался-таки своего часа... Судьба...

# Ликвидация

*История реальная, поведанная в свое время ветераном УГРО. Вот уже несколько лет, как ушел он из жизни, и потому считаю возможным воспроизвести его рассказ полностью. Имя и фамилия, тем не менее, изменены...*

... В июне 1941-го повестку получил и токарь Ворошиловградского машиностроительного Сергей Разумов. Детдомовский, он к тому времени за станком шестой год стоял. Два курса вечернего института закончил, в инженеры пробиться мечтал.

Война личными планами не интересовалась. Попал Серега в штурмовые роты, где погибал каждый второй. Особо не геройствовал, но и за чужими спинами не прятался. Выжил...

Парня заметили: физически крепок, сообразителен. Да и с образованием как-никак. Через семь месяцев забрали во фронтовую разведку. Не ту, что предателей, шпионов и диверсантов отлавливала, а что за линию фронта ползала, «языков» брала.

Разведшкола, четырнадцать ходок к гитлеровцам, восемь пленных. За одного, особо важного, боевой орден вручили. А еще пяти медалей удостоился.

... Лейтенанта присвоили, разведроту доверили. Надо ж, в первом в новом звании боестолкновении, с живым трофеем домой возвращаясь, вражьим осколком зацепило. Конечность, нижнюю. Ногу собрали, но хромота осталась навек. Комиссовали подчистую...

Из близких у Разумова только родной завод и был. Узнав, что его во Фрунзе эвакуировали, подался в Киргизию. Встретили как надо, начальником цеха определили. Но военкомат, куда фронтовик на учет встать пришел, решил по-другому: «Разведчик? И в цех!?? Отставить, в уголовный розыск служить пойдешь. Ясно?!»

«Так точно!»

... Науку оперативную на ходу постигал. Учителя хорошие были, натаскивали, как собаку легавую. И криминал расслабиться не давал, дезертиры с матерыми уголовниками в банды сбились. Разбои, скотокрадства, грабежи... Раз на почту окраинную напали, кассира и двух охранников – насмерть, большие деньжища унесли. Раскрыли...

Ба! В недосыпе вечном, время выборов подошло. В Верховный Совет. Кампания политическая, милиция – на казарме. «Что хотите делайте, но если в эти дни серьезное происшествие на участке своем кто допустит, под трибунал пойдет, не иначе...» – распорядился большой начальник.

Тут-то и прознал оперуполномоченный, что на его «земле» затевается что-то. Матёрый криминальный авторитет из Ташкента пожаловал, оружие ищет, связи подтягивает. Среди них – даже басмачи бывшие, коих власть советская в свое время помиловала. На фронт призванные, они в горы окрестные драпанули, и – опять за старое.

...Главарь у марухи местной в Крепости Кузнечной, на самой окраине городской, укрылся. Из Узбекистана, меж тем, ориентировка на него пришла: матерый рецидивист, разыскивается за серию убийств эвакуированных... Ташкент – «город хлебный», в годы войны туда множество беженцев с Украины, России, Белоруссии подались. Их-то, чтоб последнее отобрать, и душегубил преступник...

Несколько дней ушло, чтоб через «крепостных» (так вплоть до начала 1970-х себя коренные жители Кузнечной крепости называли – Прим. автора) установить, где у убийцы лежбище. Еще царская, Крепость, что старый Пишпек обороняла, на холме стояла. Вся горка эта и окрестности лабиринтами подземными да землянками изрыты были. Народ в хибарах фанерных, с крышами, едва толью покрытыми, жил.

Бандит, как назло, а может, так задумано было, в самом центре поселения этого своеобразного, обосновался. Пробиться туда незаметно нечего было и думать. За километр, разглядев наряд, предупредят – уйдет.

Что делать? Выборы на носу и, похоже, налетчики тоже по-своему к ним готовятся...

Шла война. Великая Отечественная. И перед ним был враг. Настоящий, матёрый. Еще опаснее, чем фашист на передовой, потому что в тылу орудовал. «Ликвидировать!» – решил опер. Как на фронте, по законам военного времени.

Как тать в ночи, один-одинешенек, пробрался в крепость к знакомому своему. Взял однажды инвалида на мелочи, но пожалел, не отправил на зону. В благодарность тот иногда снабжал опера информацией.

Замер в сарайчике угольном, фронтовая выучка, когда «языка» часами беззвучно пасли, пригодилась.

Выжидал...

Следующая ночь безлунной выдалась. Под утро, когда даже у самых опытных часовых веки сами собой смыкаются, крадучись и маскируясь, как в разведке, перебежками, а под низкими окнами кое-где и ползком, подобрался сыскарь к нужной хижине. Чтоб шума лишнего не создавать, патрон в патронник трофейного «Вальтера» он еще загодя загнал.

Условный стук в форточку. Про себя сосчитал до трех, и ещё. Казалось, вечность прошла...

Наконец знакомое по ориентировке лицо из-за занавеси выглянуло. Да широко так, без опаски. То ли подружка расслабила, то ли просто нюх потерял.

Грянул выстрел. В упор.

Оружие сбросил в недавно вырытый Большой Чуйский канал, протекавший неподалёку.

Банда распалась сама собой. Позже всех поодиночке переловили.

*Выборы прошли без ЧП...*

**Лимонка.**

... Шёл 1994 год, и афганский наркотрафик набирал силу. Задержания случались практически ежедневно. В ходе очередной разработки стало известно, что прием– передача зелья состоится в полдень на оживленном перекрестке в центре Бишкека. Готовились всерьез, стараясь исключить случайности – кругом люди. Но разве все предусмотришь!

Ровно в 12.00 с грузом опия взяли продавца. Взяли четко и профессионально. Покупатель же вдруг выхватил гранату и рванул чеку...

В прыжке наш опер перехватил пальцы, прижал к металлу. Двое других примяли метателя, свернув в три погибели. Так, с взведенной лимонкой, и привезли его в Управление. И тут задержанный вдруг заплакал. В голос, по-настоящему: "Не могу-у-у-у! Держать больно-о-о! Взорвемся!" Пришлось до прихода саперов перетянуть ладонь изолентой.

Сбытчик, в суматохе оставшийся в машине без присмотра прямо с вещдоками, даже не пытался что-либо предпринять...

# "Лох-Несс"

Будучи начальником областного угро, дежурил как-то ответственным по управлению. Только собрался вздремнуть – звонок: "Товарищ майор, тут заявители. Мы б и беспокоить не стали, но они странные вещи рассказывают. Может, выслушаете?"

В кабинет вошли трое просоленных мужиков. Лица обветренные, руки – в мозолях – настоящие морские волки! И точно – рыбаки промартели, тогда еще рыбка на Иссык-Куле водилась...

Сели, мнутся. Наконец старший решился: "Вот уж год, начальник, повадился кто-то нашу рыбу воровать. Да прямо с сетями, а они стоят немало... Мы взялись было проследить... Похоже, чудище в озере завелось, прямо с глубин появляется. Зря, начальник, смеешься..."

Я действительно улыбнулся. Апрель – время, когда, – это вам любой психиатр скажет, – у людей с "неустойчивой психикой" весеннее обострение начинается. И бредят они летающими тарелками, снежным человеком, пришельцами. Эти вот с чудищем морским свиделись... Посоветовав меньше пить, избавился от докучливых посетителей.

Назавтра "достал" коллега-сыщик. Земляк рыбаков давешних, тот давай канючить: "Шеф, съездим, посмотрим, а?! Места там красивые, ушицей наваристой угостимся. Да и я очки пред сельчанами заработаю". Ну как тут откажешь!

В свой выходной прибыли в Джеты-Огузские затоны, одно из самых диких на побережье мест. До жилья ближайшего – километров двадцать. Избушка рыбацкая, лодки сушатся, сети развешаны. Кругом песок да камыши, всю ночь филин зловеще ухал...

Спозаранок уже на моторке. Едва минули поросшую облепихой косу, в туман носом зарылись. Густой, как сметана базарная, руки вытянутой не видать – настоящий "Солярис"!

Хозяева дело знали. Ближе к сетям подошли, мотор заглушили, груз сбросили. Стоим, ждем. Ни зги не видать, и тихо. Даже волна не плещется. Нутром почуял – движется что-то. Бесшумное, огромное, неотвратимое. Прям из тумана...

"Стой, стрелять буду!!!" – взвыл подчиненный. Нервы сдали! Рвет "Макара" из кобуры, передергивает – ба-а-бах! Хорошо в воздух. "Ща, мля, стрельну!" – в ответ. В глаза – резь прожектора...

Тру очи. Пред нами – военный корабль. С пушкой и пулеметами на борту. Авианосец, линкор! На Иссык-Куле, откуда?! На борту тени мелькают. Раздался свисток, команда, и "Летучий голландец" расстаял в тумане. Прихватив, впрочем, сети с уловом.

Очнулись. Рыбаки расстроенно просвятили: "Тут моряки военные неподалёку стоят, самой Москве подчиняются. Плакала утварь наша. У местной власти на них нет управы".

Утром докладываю начальнику УВД. Тот недоверчиво косится, даже принюхивается. Позвонив куда-то, повеселел, велел бумаги оформить, заявление отобрать. И в обком партии, самый главный тогда в области орган, доложил. У партийцев, как позже выяснилось, с моряками конфликт давний был. Те местных действительно не признавали. И наш "рейд" для обкома был как нельзя кстати.

Шум поднялся нешуточный. В Пржевальск прибыл военно-морской следователь, капитан первого ранга. Виновных нашли, ущерб восстановили. "За счет Военно-Морского Флота СССР" – гласило постановление...

# Мазурик из поднебесья

***...Чолпон-Ату считают курортной столицей Иссык-Куля. Справедливости ради отметим – его северного побережья. На южном же таковым является Тамга. Большое уютное село с военным санаторием. В старые добрые времена здесь отдыхали космонавты, поправляли здоровье генералы, набирались сил крупные государственные мужи. Для их удобства здесь даже аэропорт соорудили.***

... С некоторых пор село лихорадили кражи. Серийные. Обнаглев, один и тот же номер воры чистили дважды, а то и трижды. Доставалось и милиции: грабили-то "небожителей", шум поднимать те умели... Множество отработанных версий, десятки подозреваемых и, несмотря на контроль республиканского МВД, преступления продолжались.

...Снова кража, через окно. Взяли магнитофон, кольцо, деньги, прихватили импортное спиртное. И – никаких следов. Опергруппу возглавил заместитель начальника Джеты-Огузского РОВД майор Асылбек Салиев. В какой уж раз взялись за ранее судимых. И постепенно подобрались к Фокину: задатки дешевого "авторитета", самогон, наркотики...

Допрос длился до поздней ночи, напряжение нарастало. Казалось, Фокин вот-вот расколется, но в последний момент тот лисой вновь и вновь уходил от ответа. И все же его "сломали": нашелся свидетель, безошибочно опознавший в рецидивисте продавца украденного магнитофона. Путая след, тот в выходные пытался продать портативный "Panasonic" на людном базаре областного центра.

Так уж сложилось, что изымать похищенное пришлось глубокой ночью. Преступник хитер, ворованное прятал... в кабине башенного крана, на котором работал. Туда и поднялись ребята, обнаружив под сиденьем целый склад ворованного.

Протокол изъятия, подписи понятых... Фокин держался спокойно, и опера устали, успех притупил бдительность. Вдруг злоумышленник рванул к парапету, пытаясь броситься вниз, на рельсы, с тридцатиметровой высоты!

Что двигало им – сам Фокин потом объяснить не мог. И туго пришлось бы моим коллегам, будь на месте одного из понятых, работника санатория Р. Мухамеджанова, кто-то другой...

Перехватив воровскую руку, Рашид скрутил ее приёмом. Мазурик взвыл в бессильной ярости, желанье делать глупости пропало. И все ж пришлось его связать и спускать прямо-таки на руках.

... Я поинтересовался, откуда у человека мирной профессии мгновенная реакция, заученность движений. Оказалось, в прошлом завклубом – десантник, старшина ро-ты.

В уголовном розыске скупы на похвалу. В данном случае мы делаем Рашиду исключение.

# "Мерседес" – ... ловушка

***В конце 1978 года за раскрытие тяжких преступлений в Иссык-Атинском районе, приказом заместителя министра внутренних дел Киргизской ССР Сагына Наматбаева были поощрены члены оперативно-следственной группы Вячеслав Пинских, что служил тогда в УУР МВД, местный сыщик (где ты теперь?) Шакен Белеков, тогдашний следователь, а ныне – генерал-майор, начальник столичного УВД Кенеш Дуйшебаев, и автор эти строк.***

... Огнестрельные разбои по тем временам считались происшествиями чрезвычайными. Да еще – серийные, в группе, в благополучном в общем-то сельском районе. Перед закрытием сберегательной кассы в дальнем селе туда подлетали вдруг маски на мотоцикле и, щелкнув обрезом, забирали наличку. Однажды средь бела дня "сорвали банк" в самом райцентре, под носом у райотдела...

Как водится, работала опергруппа. Не спала, шла по следу, копала истину, которая, как известно, всегда "где-то рядом"...

Шло время. Налеты вдруг прекратились, преступники, видимо, залегли. В отсутствие горячего, как водится, проверяли судимых окрест. Возникла идея "пощупать" задержанных в следственном изоляторе. Особенно тех, кого называют "дерзкими".

Таких с момента последнего "маскарада" оказалось семеро. Не имея улик, разговаривали в темную. Старались найти общий язык. В ход шло мастерство сыщика, знание преступных повадок, жаргона, умение расположить, разговорить визави, добиться хотя бы намека. Особо полагались на помощь оперативников СИЗО, с которыми шли в теснейшем контакте.

Коллеги не подвели. И сообщили, что среди взбудораженного тюремного населения гуляет слушок о живущем в районе столичной толкучки рецидивисте, не так давно приобретшем старенький мотоциклет ...

Намек проверили. Выходило, что черный "Иж" принадлежит Маслаку, что еще малолеткой подсел за грабеж и с тех пор покидал ставшую родной зону совсем не на долго. Черный, отчаянно трещавший, мотоцикл, меж тем, фигурировал в показаниях всех без исключения потерпевших. Добыли и другие, пусть косвенные, улики. Сходилось. Маслака решили брать.

Тут история из детективной переходит в плоскость административно-хозяйственную. 25 лет назад транспорта в милиции катастрофически не хватало. Правильнее сказать, что у оперов его не было вовсе. Мало что изменилось с тех пор... В Иссык-Ате, к примеру, доживал свой век единственный приписанный к дежурке УАЗик. В республиканском угро имелась одна, обслуживавшая начальника-члена коллегии МВД, "Волга".

Из ситуации выходили по-разному. Использовали родственников и друзей, особую разнарядку имела ГАИ, исправно поставляющая в ОУР штрафников. Из собственного кармана брали такси, доставляя в милицию задержанных из рубрики "Всесоюзный розыск". Особой же популярностью пользовался способ, когда, "расплачиваясь" с частником, опера, доставали служебное удостоверение и, ссылаясь на тогдашний закон, составляли протокол. И, пряча глаза, обещали простить, если хозяин повозит их вечерок. Как правило, соглашаясь, водители потом тряслись от страха и отказывались что-либо понимать: готовились всю ночь катать ментов "по бешбармакам", а те, не сомкнув глаз, к утру впихивали в салон бряцающих наручниками громил и насильников – прообразы нынешних отморозков...

...В Иссык-Ате к делу подошли творчески. Прикрывшись операцией "Урожай", устроили засаду близ кукурузного поля. Рассчитывали взять мото-расхитителей с поличным. Мечтали хоть бы о горбатом "Запорожце"...

Увидев набитый початками багажник "Мерседеса", глазам и собственному счастью не поверили. Единственный, пожалуй, в республике, подаренный немецкими родственниками "Мерс" этот принадлежал местному агроному. "В преступных же целях" его использовал старший сын владельца.

На утро, пунцовый от срама, аграрий умолял не афишировать его. И пресловутого барашка сулил. Просьбе прокатиться в столицу в ответ на обещание все простить, удивился. Но согласился тут же.

Осторожно проверив хату, Маслака не нашли. Экзотический транспорт сразу же привлек внимание окрестных зевак. Оставив слежку, уехали. После обеда дом все еще был пуст. К вечеру решили сниматься.

Но напоследок под видом друзей поговорить с матерью подозреваемого. "Мерседес" стоял неподалеку, внутри остался молодой опер и хозяин. Двое у дома объекта задерживались. И тут...

У авто вдруг тормознул мотоцикл. Да так, что чуть на дыбы не встал. Черный. На бензобаке, серебром – "Иж". За рулем, судя по фото, Маслак. Съедаемый любопытством. "Ей, мужики, чё за лавка такая?" И, наглый по природе, уже и голову сует в открытое окно иномарки...

Любопытство, втянув внутрь, удовлетворили. Хорошо, не остался в стороне уже посвященный во все агроном. На крики и коллеги примчались. Домой неслись, включив все мерседесовы скорости. К утру налетчик давал показания. Вскоре нашелся подельник.

# Милицейское призвание

Семья Кайназаровых в Оше известна порядочностью и обязательностью. Отец, начальник милиции, детей держал в строгости, излишеств не допускал. Уж сына, любимчика своего, мог одеть в лучшее, но и его не баловал: пацан несколько зим отцовскую форменную шапку донашивал…

С ушанки офицерской, всё и началось. В четвертом классе пропала она прямо из гардероба, чтоб утром следующего дня обнаружиться на рослом шестикласснике. Тот – в отказ: моя, и всё тут. Брат, танкист, из армии дембельнулся, он и подарил. Тут наш малец и предъявил «улику», вынув из-за мехового отворота им же самим запрятанную … милицейскую кокарду: «Что-то в милиции я Т-34 не видел…»

Через три года, возвращаясь с занятий, увидел у своего дома толпу. Оказалось, у рабочего из бригады, что к ним отопление проводила, мотоцикл угнали. Собрал друзей, прочесал местность. Уже впотьмах, в заброшенном сарае на краю поля, наткнулся на закамуфлированный гузапаей – сухим хлопковым стеблем – «Урал». Той же ночью преступник угодил в выставленную отцом засаду…

Потом была Высшая школа МВД СССР в Караганде, где мы и познакомились. Адыл отличался усердием, налегал на криминалистику и уголовный процесс. Уже на предвыпускной практике самостоятельно расследовал несколько уголовных дел, участвовал в раскрытии взбудоражившего Ош «дела таксистов».

… Некто садился в машину, выезжал на окраину и удавкой, а то и ножом расправлялся с водителем. Лишь через полгода, специально созданная опергруппа вышла на … семнадцатилетнего подростка, в одиночку убивавшего доверчивых шоферов. Несмотря на вещдок – у последнего потерпевшего отрезали ухо, что завернутым в тряпицу и обнаружили у задержанного, тот вины не признавал.

Можно было бы отправить дело в суд и так, но был риск, что его вернут на доследование: по сложившейся практике несовершеннолетних, да еще и по таким тяжким резонансным преступлениям, признавали виновными только при наличии чистосердечного признания.

И стажёр, в паре с тогдашней легендой следствия юга республики майором Тихоновым, проторили-таки тропку к сердцу убийцы. В конце концов, тот дал признательные показания, закрепленные воспроизведением на месте совершенных преступлений: нелюдь помнил всё до мельчайших деталей…

… Дальше были сотни расследованных уголовных дел. Некоторые засели в памяти особо. Например, хищение в тюпском скотоводческом хозяйстве «Живпром». Для его раскрытия собрали следователей со всей республики, и месяцы кропотливой работы дали результат – государству возместили десятки тысяч ущерба. Адыл, как и некоторые другие члены оперативно-следственной группы, был отмечен благодарностью министра внутренних дел.

Или вот еще был случай. В районе Шелкокомбината южной столицы завелась преступная группа, что бомбила магазины чуть ли не еженощно. Все торговые точки располагались вдоль одной улицы, но было непонятно, как вывозилась дефицитная в те времена похищенная мебель, холодильники.

Проанализировав способ совершения преступлений, юный следак догадался, что ворованное … уплывало по каналу, протекавшему вдоль той злополучной улицы. Через пробоину в стене товар в упаковке бросали в воду, а за городом отлавливали, просушивали и сбывали в соседнем Узбекистане. На очередной «путине» преступников взяли с поличным.

… Пора было очередное звание получать. Тут в Кызыл-Кыя, где тогда служил старший лейтенант Кайназаров, обчистили кассу городской поликлиники. В ночь перед зарплатой, когда там, в сейфе, большие деньги складировали. Тут уж не до новых звездочек на погонах, как бы совсем их не потерять!

Шахтёрский город наводнили сыскари из области, каждый свою версию проверял. Руководитель группы, бо-о-льшой начальник, узнав о предстоящей звезде, вызвал Адыла и без обиняков заявил: раскроешь, тут же «капитанский» приказ подпишу.

У местного – всегда преимущество: людей лучше знает. Вышел следователь на уборщицу, что опера вниманием обошли. Та и поведала, что к кассирше в последнее время её внучка зачастила. Ухажер у неё появился, некто Рустам. Сказывали, нечист он на руку, за воровство сидел.

За подозреваемым наблюдение установили. И вскоре накрыли обоих в одном из ресторанов в Фергане. Гуляли широко, еще и кольцо с бриллиантом прикупили – чего ж не покутить на ворованное! Под натиском улик женщина призналась, что по просьбе дружка слепок с ключей сделала, показала, где деньги спрятаны.

Высокий чин сдержал слово: милицейским капитаном Адыл Кайназаров стал в день, когда из тайника были изъяты похищенные купюры…

… Через несколько лет, став заместителем начальника одного из крупных милицейских подразделений на юге республики, Адыл всерьёз взялся за местных контрабандистов, беспошлинно таскавших спирт и горючее, разворошил гнездо наркотрафикантов.

Но до конца начатое не довёл: семейные обстоятельства заставили перевестись в столицу, в Бишкек, где, дослужившись до полковника, в 2007 году он вышел в отставку.

Теперь, как и многие коллеги, адвокатит.

Не часто, но мы с удовольствием общаемся…

# "Моджахед"

В 1990-х безработица породила стихийные биржи труда. Народ там терся всякий – кто в надежде действительно заработать в семью, кто так, сшибить на бутылку. К одному такому столичному "арбайтплацу" милиция приглядывалась давно: уж больно клиентура здесь была бедовая, чинила разборки всякие, а тут еще тамошний люд наркотиками приторговывать начал. Однажды услышали о неком "Иване из России". Дерзком, злом, беспощадном. Поговаривали о каких-то числящихся за ним "мокрых делах", крутых разбоях...

Беспаспортного Ивана, 20-летнего И.Гаращука, задержали и, чтоб присмотреться внимательней, поместили в приемник-распределитель. Началась проверка, и вскоре из России пришел ответ – по пальчиковым отпечаткам Иванушка оказывался далеко не дурачком, за ним числилось несколько весьма квалифицированных краж. А тут, не выдержав психологического прессинга, задержанный стал осторожно колоться на дела более громкие...

5 июля 1996 года на луковом поле недалеко от Бишкека с удавкой на шее и ножом в сердце нашли труп арендатора Р.Муминова. Неподалеку, в багажнике его перевернутых "Жигулей", лежал еще один труп, чью личность никак не удавалось установить. И тоже с удавкой. И ножом в сердце. Почти полгода столь резонансное дело оставалось нераскрытым и грозило "зависнуть" навсегда. Вот о нем-то и поведал Гаращук.

Но до дрожи и заикания не хотел называть подельника. Пришлось. Выяснилось, что это – "Саша-осетин", который за несколько дней до ивановой отсидки буквально сдался с грузом анаши "жамбулским ментам", чтоб избежать наказания за двойное убийство. Гаращук же, в случае чего, должен был все брать на себя, ибо две серьезных "сашиных" судимости вкупе с тем явно тянули на "вышку".

В Жамбульском следственном изоляторе оперативники без труда установили Александра Алаудиновича Катибова. По принципу "кто раньше – тому зачтется" зэк трезво оценил ситуацию. Богатый криминальный опыт подсказывал: колись быстро и до конца. Не то поздно будет.

...Встретившись с Гаращуком на все той же злополучной бирже, Катибов быстро понял, кто перед ним. Хорошо выпили, попробовали гашиш, и он предложил Ване сгонять к знакомому луководу, выбить старый долг. Приехали в вагончик к Муминову, пропьянствовали целый день – фермер хорошо встретил Сашу, до того батрачившего здесь четыре месяца.

Знал бы, что его ждет...

Пришла мысль убить хозяина, забрать его легковушку. А нынешнего "раба" по имени Жони убрать как свидетеля. Тут же и роли распределили – более опытный Катибов накидывает петлю, а Гаращук – ножом в сердце. Отозвали подвыпившего батрака в сторонку, и все как по нотам, для страховки еще и по горлу лезвием. Разбудили Муминова. "Слышь, давай еще за пузырем сгоняем?" "Да пошел ты!" От удавки хрустнули позвонки, не промахнулся и Иван с кинжалом в руках.

Чтоб скрыть следы и "повесить" убийство на Жони, его труп бросили в багажник, хотели утопить. Но пьяный Катибов опрокинул "Жигули". Вылезли, сняли магнитофон, вернулись к вагончику. Забрали пять муминовских барашков, утром продали их в Бишкеке. Здесь же попрятали и другие вещдоки, ставшие позже неопровержимыми уликами. "Иван-да-Сашка", кроме того, уличены в изнасилованиях, грабежах.

... В завершении допросов Гаращук поделился со следователем своими планами. Подкопив денег, собирался сгинуть в воюющем Таджикистане. Затем перебраться в Афганистан иль Пакистан.

"К моджахедам"...

# Музыкальный тайник

В 1987-м в международном аэропорту "Манас" на отыскание наркотиков в багаже пассажиров впервые применили служебных собачек. И тут же обнаружили наркоконтрабанду...

... Оставив без внимания изрядную толику чемоданов, Чарлик вдруг сделал стойку, обозначив движущуюся по транспортёру большую серую сумку. Груз следовал в Минеральные Воды, его хозяин, пройдя регистрацию, преспокойно ожидал посадки.

Еще не веря в удачу, пассажира препроводили на пункт досмотра, пригласили понятых. Четвероногий таможенник не подвел – не мудрствуя лукаво, некто Пешков преспокойно упаковал средь белья восемь килограммов отборного чуйского гашиша...

Контрабандиста задержали, как водится, возбудили уголовное дело. И тут же, не откладывая в долгий ящик, поехали к месту жительства проводить обыск. Благо, недалеко – в Беловодское, в тридцати км от "Манаса".

...Такого не видели даже бывалые опера – наркота была всюду. В пакетах, кастрюлях, и даже в корыте для корма свиней. В доме, бане, на чердаке, в хозпостройках. Навалом и распакованная, готовая к транспортировке. Бизнес был поставлен всерьез... Вокруг, вплотную к стоящему на околице дому, подступали конопляные заросли – за сырьем далеко ходить было не надо. Нашли и хитроумные приспособления, существенно повышавшие КПД наркопроизводства...

Вещдоки упаковывались, казалось, проверен каждый закуток большого деревенского подворья. Валера, кинолог, устало осматривал выпотрошенную гостиную. Вдруг заволновался пудель – натянув поводок, собака рвалась к стоящей в углу старой радиоле на длинных ножках.

"Чарлик, уже все вверх дном перевернули, все, что можно, нашли. Давай на выход" – заливаясь громким лаем, пес не унимался ...

Радиолу развернули. Посыпались пакеты из твердой промасленной бумаги. Двенадцать, по килограмму "травки" в каждом – эксперты проверяли на специальных весах. Электронная начинка в аппарате отсутствовала – музыкальный радиоприемник нахально приспособили под наркохранилище...

По окончанию уголовного дела та радиола надолго прописалась на собачьем питомнике в качестве реквизита. Возможно, она стоит там и сегодня.

# Наташенька...

*То, что в советское время на Иссык-Куле промышленно выращивался опийный мак – факт общеизвестный. А вот о том, что в небольших размерах его культивировали также и в Таласе, знают лишь аборигены. Посевы прекратились в 1974 году, но в небольших количествах припрятанное зелье появлялось на черном рынке еще несколько лет...*

В 1983-м в Таласский городской отдел милиции, который я тогда возглавлял, поступила ориентировка из Казахстана. Совершив ряд дерзких ограблений, давно действовавшие там и вконец обнаглевшие домушники залегали на дно где-то в Таласе и, обменяв ворованное на опий, "ширялись" до одурения.

В Киргизии вели себя тихо, потому про них и не знали. Проколовшись в швах, шли восвояси, и – вновь по проклятому кругу.

Приглядевшись к старым барыгам, на залетных вышли достаточно быстро. Засекли хату, где те отлеживались. И, дождавшись удобного случая, решили брать...

Все прошло быстро и гладко. Закованные в наручники, четверо налетчиков под кайфом даже не поняли, что произошло.

Шел обыск. Нехотя ворошил груду тряпья в углу, как вдруг там что-то-то зашевелилось... От неожиданности даже вскрикнул – крыса?!

Из мусора выпросталась совершенно голая девочка лет семи-восьми, не старше.

И тут же забилась в судорогах. Пена, сукровица, рвота. Глаза закатила... "Скорую" сюда!

"Начальник, это дочка моя. Ей вмазаться надо. Иначе подохнет" – безучастно проговорил старший по виду задержанный.

Отец, мля! Папаша!

Настоящую опийную ломку я видел тогда впервые, и не забуду до самой смерти. Что было делать?

– Коли

Взяв из вещдоков дозу, мужик проворно сварганил раствор. Замызганный, "перебинтованный" изолентой шприц... Вен нет, тупая игла, казалось, вошла прямо в пах, в самую плоть ...

"Скорая" пришла минут через сорок. Девчонка уже ожила, стыдливо прикрылась платьицем.

– Как звать?

– Наташенька

– Наташа?

– Наташенька

– Возраст?

– 15

– Сколько?!

– Пятнадцать.

– Да ты ж и на семь не тянешь!

В ответ только взмах плечиками: "Я и родилась недоношенной, 715 граммов всего..."

Судили банду в Джамбуле. Сроки дали большие. Девушку, что с рожденья таскалась то за матерью-проституткой, то, обстирывая воров – за отцом-сидельцем, когда тот не долго гостил на свободе, определили в психушку – наркотик та принимала с девяти лет.

Как сложилась ее судьба – мне не известно.

# Наркокартель

***В 1992-ом Служба по борьбе с наркобизнесом МВД Кыргызстана провела беспрецедентнтную операцию, конфисковав две тонны гашиша и марихуаны.***

Случилось это за год до первой Чеченской войны. Газеты пропитались тревогой, ею переполнялось радио, TV. Журналисты вещали о повторе афганского синдрома. Бурлила российская Дума. Политики взахлеб винили Джохара Дудаева в сепаратизме, стремлении разрушить "единую и неделимую"... На личном самолете генерал-президент мотался по СНГовским далям, искал сторонников.

Как частное лицо, нежданно-негаданно, он вдруг появился в Бишкеке. Побывал на ипподроме, но официально принят не был. Репортеры расценили загадочный визит не иначе, как глубинный зондаж накануне весьма серьезных событий, чьим приближением уже налился воздух. Не обошли они и Кыргызстан.

... Оперативники Дамир Джунусов, Куттубек Сыдыков, Сергей Алексенцев давно присматривались к "эдельвейсам" – так обозначили обосновавшуюся в Аламединском районе преступную группировку, специализировавшуюся на наркопоставках "по крупному". Вскоре в нее влились трое из самой Чечено-Ингушетии. Начались лихорадочные заготовки. Всего подряд: водки, сигарет, стройматериалов. Столь почтенная публика ну никак не могла обойтись без наркотиков. Где-то там наверняка имелся хитроумный тайник! Его-то сейчас и опорожняли, камуфлируя ширпотребом.

Наблюдение велось непрерывно. Использовали даже давно обосновавшуюся на ближней высотке армейскую точку. К ней привыкли, не замечали. Но когда "командование" поменяло л/с – "эдельвейсы", было, насторожились. Однако, подойдя с отарами ближе, успокоились. Солдаты в линялой, давно не стираной робе от прежних обитателей казармы не отличались. А небритый, с перегаром, прапор, быстро, совсем уж "по-нашему", махнул не глядя пару канистр дефицитной в ту пору горючки на предложенного барашка, выторговав в придачу литр местного первача-самопала...

Груз готовили основательно. Упаковывали кирпич, шифер, цемент, увязывали в брезент муку и консервы – все это днем. Но и ночью оживленные "маскировочно-погрузочные" работы не прекращались. А через три недели полученный по бартеру на местном автосборочном караван самосвалов двинулся на Кавказ, в Чечню. Улики взывали к действию...

Таможен тогда еще не было, и на посту ГАИ колонну остановил обычный милиционер. Проверили накладные, путевые листы – все честь по чести. Маршрут – Бишкек-Гудермес, из Кыргызстана в Чечню, за тысячи километров – Казахстан, Россия. Не хватало лишь визитки тех лет – разрешения на вывоз дефицита. К чему не замедлили придраться и начать разгрузку. "Заодно и наркоту поищем", – как бы невзначай сообщил главный. Реакции, однако, не последовало.

Первая, вторая трехтонка – пусто. Владельцы наглеют, качают права. "Когда из-под листового железа повеяло гашишем, – рассказывает майор Алексенцев, – меня пот пробил. Еще бы! Пятнадцать плотно утрамбованных мешков с наркотиком, такого мы еще не видывали!"

Вот так, с изъятия 151 килограмма марихуаны в кузове машины под управлением гражданина Чечено-Ингушской АССР Адама Мадыева, и началось это громкое дело. Дела, связанного с международным наркобизнесом. В тот же день опергруппа Дамира Джунусова перетрясла всех "эдельвейсов". Кило восемьсот граммов гашиша нашлось у Мужидова, 37 мешков с зельем – триста шестьдесят килограммов марихуаны – у Бидалова, 109 мешков "травки" – тонну 336 килограммов и пятнадцать кг высокопробного гашиша – у Салтыкмурадова. И все – по схронам, тайникам. Досталось тогда и нашим поисковым собачкам. Заполночь, "споткнувшись" на сотом мешке, последней свалилась с ног спаниель Дашка ...

На утро начались показания. Наркотик намеревались обменять на оружие: мешок зелья на два "Калашникова". Дознались и про канал.

30 июля 1992 года за приобретение, хранение и перевозку наркотических веществ в особо крупных размерах "эдельвейсы" получили тюремные сроки – от тринадцати и выше. И все без исключения – с конфискацией имущества. Об антинаркотиковых "профи" из Кыргызстана заговорили специалисты по всему СНГ.

# Наркокурьер

***Пост "Красный мост", что в Боомскоом ущелье, издавна слыл форпостом на пути контрабанды. В 60-х годах столетия прошлого, когда на Иссык-Куле еще цвели "алые маки", здесь задержали перевозчицу опия, использовавшую как тайник ... выпотрошенное тельце новорожденного.***

Когда сеять мак перестали, его сменили гашиш и марихуана, приготовленные из конопли-дикушки, облюбовавшей окрестные горы. И вновь потянулись на Иссык-Куль наркокурьеры...

Прознав, оперативники возобновили "охоту". И была она подчас столь удачной, а наркотрафик – столь интенсивным, что рейсовые автобусы покидали пост изрядно опустев. Своеобразный рекорд – двадцать девять перевозчиков за день, в далеком 1979-м поставили автор и кинолог Слава Коношенко, выдрессировавший Найду не переносить анашу на дух...

В тот год союзным постановлением Иссык-Куль объявили заповедником, и запретили въезд туда на личных авто. Машины, порой даже с якутскими (!) номерными знаками, заполнили ущелье, вытянувшись змеей на несколько километров. На пост выбросили "летучий отряд" гаишников, призванный навести порядок. Но и это не помогло, народ же, как водится, виноватил милицию. И гневно роился вокруг поста.

...В полдень от озера подъехал маленький ПАЗик. Билеты на жесткий, останавливающийся у каждого проселка бусик были много дешевле, а потому тряслись на таких в основном местные – курортники предпочитали комфортабельные "Икарусы". Паспортов не было, ехали недалеко, из Рыбачьего в Быстровку. И багажа мало.

Внимание привлек лишь один, явно не местный, сидевший позади. Пока разбирались с передними, он безучастно смотрел в окно. Да и потом особо не волновался, когда попросили, спокойно пошел на пост.

Небольшой саквояж был пуст, приступили к досмотру личному. И тут, совершенно неожиданно, пассажир вдруг взвился! Оттолкнув опера, рванул к окну. Перехваченный, боднул головой стекло и, у всех на виду, посеченный осколками, весь в крови, завопил: "Люди, спасайте! Убьёт милиция! Жизни лишают!!!"

Пытаемся оттащить, а тот все пуще! Народ, и без того взведенный, как-то вдруг сплотившись, пошел на нас. Стеной. Сначала молча, потом – "Бей ментов!" В руках – монтировки, в глазах – злоба... Гаишников как ветром сдуло! Толпа все ближе, мужик – все громче. Признаюсь – растерялся...

Старлей Николай Писаревский был старшим. И по возрасту, и по опыту. На посту этом он буквально вырос – старожилы помнят маленький магазинчик и столовку вблизи, где любили перекусить шофера. Здесь же, в изрытой пещерами превращенной в склад горе, жила семья поварихи. У нее и родился Николай.

"Держите, у него что-то есть!" – и, выхватив ствол – на трассу. Выстрел вверх, еще и еще. "Бандит на публику играет! По ориентировке мы его взяли, в Рыбачьем семилетнюю девчонку изнасиловал. Потому и идет на такое, знает, на зоне ему не жить! А вы и поверили!"

Скажи он – убийца, разбойник, не помогло б. А тут – насильник! У каждого дочь есть, сестрёнка. Сработало! Толпа замешкалась, но не разошлась. И тогда мы подняли шлагбаум, и сотня счастливчиков, забыв обо всем, рванула вперед!

... К гениталиям задержанного хитроумным узлом был привязан пакетик с опием. В возне, исхитрившись, он порвал целлофан и сглотнул содержимое. Мешали, пытались разжать зубы – не удалось. Насытившись, тот сразу же успокоился. Назвался трижды судимым, что потом подтвердилось.

# "Наркотик – почтой"

***В 2018-м исполняется 30 лет со дня проведения в республике первой операции "контролируемой поставки" наркотиков.***

На языке ООН под контролируемой поставкой понимается "проводимая уполномоченными на то государственными органами спецоперация по сопровождению обнаруженного ранее контейнера с наркотическими веществами с целью выявления и обезвреживания всей преступной цепочки".

Но это сейчас, после того, как в 1994-ом Кыргызстан, кстати, первым в СНГ присоединился к международным антинаркотиковым конвенциям, проведение таких мероприятий расписано буквально до мелочей. Тогда ж сыщики больше действовали по наитию...

Наркотики часто слали по почте. Проявляя недюжинную изобретательность, гашишем, например, начиняли фрукты. Марихуану ж частенько маскировали под соленья-варенья, закатывали в консервные банки, камуфлировали под обычные сигареты и отправляли в посылках-бандеролях.

В далеком теперь 1988-ом на Иссык-Куле, главной наркожитнице Кыргызстана, для перекрытия популярного канала начали применять розыскных собак. Кинолог с питомцем объезжал почтовые отделения, и улик находилось во множестве!

Одним из первых овчарка учуяла стандартный фанерный ящик без обратного адреса, идущий в таджикский Ленинабад. Его, как водится, вскрыли, и обнаружили килограмм высококачественного гашиша. Составив соответствующие бумаги, "контейнер" опечатали и, выяснив что к месту назначения дойдет он примерно через неделю, пошли готовиться к командировке.

Уже через три дня оперативники Марс Осмонов и Талант Дуйшенбиев узнали, что по указанному в квитанции адресу живет рецидивист Усманов. Вор так допек местную милицию, что узнав о возможности избавиться, та оказала всяческое содействие. Сняв с других заданий нескольких офицеров, за объектом установили круглосуточное наблюдение.

Посылка, наконец, пришла, и Усманов направился на почту. Предъявил паспорт, получил ящик и, не успев опомниться, ... оказался в наручниках. Для верности его пристегнули еще и к батарее отопления в стене. Обремененный криминальным прошлым, преступник сразу сообразил, что влип всерьез. Ведь адрес писал собственной рукой, чтоб ей отсохнуть! И, пока фанеру вскрывали и описывали, со знанием дела рассуждал, какой срок светит. И вдруг...

Усманов вопил и дергался так, что вместе с наручником отодрал от глины чугунный радиатор! Причины для радости на лицо – вместо гашиша и тюремного срока опера одну за другой извлекли из короба завернутые в тряпьё ... три банки балтийской кильки "Пряного посола". Ровно один килограмм!

Потом мы провели десятки удачных контролируемых поставок, но почему оказался комом первый блин, кто, где и когда изловчился поменять содержимое "смертоносной" посылки, так и осталось секретом.

Не смотря на тщательное расследование...

# Неврученный орден

Во второй половине 1980-х занимавшую шестую часть суши великую страну – Союз Советских Социалистических Республик – раздирали межнациональные конфликты. Справляться с ними становилось всё труднее, для этого наряду с войсками привлекалась и созванная со всех уголков милиция, включая курсантов учебных заведений.

Так в конце 1988 в Баку оказался сборный отряд Фрунзенской средней специальной школы милиции МВД СССР, поставленный охранять два больших нефтеперерабатывающих комплекса непрерывного цикла. Их даже короткая остановка грозила пожарами, взрывами, техногенной катастрофой.

6 декабря на двенадцатичасовую вахту во главе взвода курсантов заступил преподаватель криминалистики и судебной психологии, майор Эркин Конулькулов. И в тот же злополучный день на площадь в центр столицы в те времена ещё советского Азербайджана, вышли несколько сот тысяч митингующих.

Собравшиеся требовали отставки правительства, выселения из страны лиц второй по численности этнической группы, освобождения из тюрем арестованных ранее зачинщиков беспорядков.

Агрессивно настроенную толпу удалось разогнать. Но митингующие не исчезли, а, разделившись на группы по 15-20 тысяч, отправились на окраины – жечь, громить, убивать.

Сил и средств катастрофически не хватало: воспрепятствовать погромщикам было некому. И вскоре огромная, возбужденная националистами свора уже блокировала центральные ворота нефтяного гиганта, где несли службу фрунзенцы.

Выкрикивая дикие лозунги, бесчинствующие, числом до 25 тысяч, вознамерились остановить комбинат, расправиться с директором и лицами враждебной национальности.

Военизированная охрана разбежалась. Десять курсантов с примкнутыми к «Калашниковым» штыками заглядывали в глаза командиру. А тот стоял рядом у ворот и, оценивая накал ситуации, … прощался с жизнью.

Применять оружие равносильно самоубийству, шестьюстами имевшимися патронами толпу не остановить. Да и как стрелять в своих, советских людей?!! А прорвись они на территорию, одной спичкой могли бы поджечь авиационное топливо, что гарантировало возгорание второго профильного завода, метрополитена и всепожирающий огненный смерч в центре города.

«Испугаться не успел. Был страх за курсантов, мальчишек совсем, и понимание, что помощи ждать неоткуда. И тогда, как ни пафосно это звучит, решил, что если всё равно умирать, сделаю всё, что должен как мужчина, офицер, и будь что будет…»

С этими мыслям миновал КПП и шагнул в толпу.

… Та от наглости офигела. Замерла. «Думаю, тут сыграл роль и мой отнюдь не богатырский рост, и азиатская внешность. Пока «противник» в себя приходил, глазами выхватил несколько лиц, показавшихся адекватными, чьи глаза выдавали интеллект».

К ним и обратился: вот Вы, Вы и Вы, пойдёмте со мной. Сам вас по заводу проведу. Какой директор, какие армяне?!! Они уж давно разбежались. Кроме горстки рабочих-азербайджанцев, меня и роты (!) охраны там нет никого. Пошли! Развернулся, и – на завод.

Слышу – крик: «И я, я пойду!» Оглянулся – поддерживаемая толпой тётка на взводе, явная истеричка. «Ладно, пойдёмте и Вы»

… Есть в судебной психологии термин: «Переориентация лидера». Владея определенными приёмами, с помощью заложенных в нём методик можно перевести отношение человека, заряженного к происходящему отрицательно, в позитивное русло. Много ль времени займет «перестройка», зависит от его, лидера, мотивации, и искусства «врачующего».

«Как такое приходит в голову в минуты экстрима – доподлинно не известно. Только вёл я себя в те минуты – куда твоим Юнгу и Фрейду!»

Повёл «парламентеров» в цеха. По ходу громко разъясняя, что рабочий цикл здесь устроен так, что останови они завод, – катастрофы не миновать, а в разрушении двух связанных между собой трубопроводами заводов, метро и красавца-Баку обвинят именно их. И термины при этом использую, будто не Карагандинскую школу МВД закончил, а Бакинский институт нефти и газа! Даже тётка-экстремистка, и та впечатлилась. Веришь, потом вспомнить пытался – не смог.

Скоро час как «переориентацию» вёл. Тут курсант прибежал: «Люди кричат, что этих пятерых арестовали, штурмовать собираются».

Назад, к воротам. Бегом!

Выпустил «обработанных», ставших лидерами толпы, людей, сам – на вышку. Отсюда не слышно, но видно как на ладони. Пятёрку парламентёров окружили, те руками машут, явно взрыв изображают, то на завод, то на город показывают. В грудь себя бьют, может, «мамой» клянутся?

Глядь – ближайшие к лидерам люди расходиться начали. К ним всё новые «обращенные» присоединялись.

Через час рассосались все…

Вечером подмога прибыла, объект охраняли в усиленном варианте. На пятый день Конулькулова вызвали в Штаб – рабочие инициативно сообщили о спасении завода. Принял сам генерал-полковник Тягунов, комендант особого района. Героем назвал, обнял, долго руку жал – восхищался, что без единого выстрела 25-тысячную толпу рассеял. А потом и говорит: «К правительственной награде тебя представлю. Выбирай!»

Ну, я себя упрашивать не заставил: «Товарищ генерал-полковник! Отец на войне орден Красной Звезды заслужил. Мне такой можно?»

– «Можно!»

… Руководство Кыргызстана и Азербайджана представление к боевой награде поддержало. Но в Москве решили по-своему: за спасение половины двухмиллионного Баку медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» вручили…

Да я не в претензии. Главное, долг офицерский сполна выполнил. Теракт предотвратил. Сам живой, и курсантов спас.

Всё честь по чести» …

# Некрофил

***По резонансу и масштабу эпопею эту сравнить можно разве что с чикатиловской. 28 лет его ловила милиция Бишкека и Чуйской долины. Десятки раз сюда из Москвы прибывали суперсыщики, специалисты по нечисти – монстрам, маньякам, людоедам... За "нерасторопность и неоперативность" летели с плеч погоны и звезды. Ночами, укрываясь за кладбищенскими крестами, просиживали в засадах оперативники. Проклятый некрофил все не давался...***

Михаила Ивановича Лукьянова взяли 8 октября 1995 года сотрудники Кеминского РОВД. Низкорослый, неказистый, тщедушный. Искали же могучего бугая, что в одиночку раскапывал могилы, извлекал женские трупы и вступал с ними в половые контакты. Лукьянов запирался недолго, а когда криминалисты подтвердили, что изъятые у него штыковая лопата, обувь, фуфайка испачканы глиной с развороченной могилы захороненной двумя днями раньше гражданки В., задержанный заговорил. Путано, перескакивая во времени, второпях. Будто стремился облегчить душу, выложить злую память.

...Родился и вырос в Бишкеке. На северной окраине в небольшом отцовском домишке и сегодня живут две сестры, которым любил носить подарки. Мальчишке исполнилось десять, когда из семьи ушел отец. Мать привела отчима, на 18 лет младше себя. Тот пил, избивал домочадцев. В кошмаре шли годы...

"Как-то наскочил на "родителя", что пьяный уснул неподалеку. Будить не стал. Решил убить. Нашел тяжелую плиту, подтащил к мертвецки пьяному. Отнять жизнь оказалось нелегко, целых полпачки выкурил, все ждал – вдруг проснется. А потом разом опустил глыбу на голову... Сунул тело в арык, присыпал мусором. Утром коров мимо гнали, те учуяли. По малолетке дали червонец, отсидел восемь. Амнистия, освободился в 86-м.

В пять лет заболел менингитом. Отнялась правая сторона, врачи восстановили, но с тех пор – левша. Бродяжничал. Безумно тянуло к свалкам, на кладбища. Мастеровой на все руки – сантехник, столяр, электрик, в моторах волоку. Мог бы шабашкой безбедно жить. Да на одном месте невмоготу – собирал остатки хлеба на могилках, рылся в помойках.

Однажды году в 66-67-м на погосте в Ново-Павловке, прочтя на табличке женское имя, вдруг ощутил прилив мужской силы. Раскопал годичной давности могилу, вскрыл домовину. Там – мумия, прикрытая остатками одежды, даже запаха не было. Все ж сделал несколько "классических" движений, но удовольствия не получил. Бросил, решил найти посвежее. Не помню где, но как-то набрел на свежую оградку. Судя по надписи, девушку похоронили пол месяца назад. Пришел ночью, отрыл, вскрыл крышку. Дотронулся до груди, вздохнул смрад. Дико возбудился, да так, что влез прямо в гроб, и... Дальше – отвращение до рвоты, убежал. И так потом всегда было, кончу – и бегом. А вот когда рою, прилив чувствую, копаю с остервенением. Бывало, прутья на ограде гнул. Откуда это?

Все эти годы я нормально жил с женщинами-бродяжками. Но уже с девятнадцати была одна, постоянная, что принимала после походов, стригла, обмывала. С женой в постели хорошо. Она "теплая". У нас дочь есть...

Обычно оргазм бывал прямо в яме, едва приоткрою гроб, чтоб пролезть можно было. Если трупик легкий, тащил наверх. В последний раз в Орловке поддел ломиком крышку, только до груди дотянулся – тут сверху земля поползла. Завалило по колено. Выбрался, гляжу – памятник едет, да как рухнет на темечко! В Б-га не верую, но тут решил – знак это. Сразу ушел, потом онанировал. Наутро, когда одежду отстирывал, меня и взяли.

Часто намеревался вздернуться или утопиться. Каждый раз удерживало что-то. Ухожу "в поход", и веревку с собой беру. Все, думаю, вот спущусь вниз, в тартарары, и петлю на шею. Чтоб никто ничего не узнал, и не искали чтоб..."

Следствие уличило Лукьянова в 46 фактах надругательства над могилами. В Киргизии, соседнем Казахстане. В Омской, Новосибирской областях России, куда монстр этот выезжал на заработки. Экспертиза признала его вменяемым.

Получив 10 лет строгого режима, Лукьянов провел за решеткой пол года, окруженный призрением и жестокостью. Не выдержав, покончил с собой. Узнав об этом из бесстрастной оперсводки, я вспомнил о беседе с некрофилом в Кемине, в следственном кабинете. Что тогда испытал? Жалость, отвращение, недоумение? Впечатление, будто встречался с инопланетянином, существом ниоткуда. Вот и сейчас не отделаться от трупного, могильного запаха, что, казалось, исходил тогда от его поджарой фигуры. А вот ни цвета глаз, ни их выражения не запомнил. Пустота и холод...

# Оборотень

***... Однажды встретились с казахами на Иссык-Куле. Отметили двадцатилетие службы. Покутили на славу, вспомнили "альма-матер" – милицейскую школу в Караганде. Пришла пора расставаться...***

В Бишкек въехали уже в сумерки. Двое местных – на "Жигулях" с иссык-кульскими номерами. Казахи же, крутизна, – на шикарном масловом "Вольво" – в наших краях таких еще и не видывали.

Заехали в старушку "Юность", подсели к девчонкам, развеселились. Даже потанцевали. Вдруг – знакомая официантка, шепотом: "Надо поговорить" ...

Будто бы в туалет, вышел на кухню. "Ушам своим не поверила! Там пятеро мужиков за столиком. "Развести" вас хотят. Казахские номера им приглянулись. Подслушав, что поедете провожаться на алма-атинскую трассу, они уж и план разработали: после "посошка" вы, местные, уедете. А на следующем перекрестке казахов тормознут, тряхнут. Вроде б один из них мент..."

Признаюсь – не поверил. В центре родного города, где даже в пляжных нарядах узнавал и здоровался каждый третий, нас "разводить" будут?! А должности, а погоны?! Да ну...

На всякий случай пригляделись к соседям. Молодые сосредоточенные парни, на припозднившихся кутил вроде бы не похожи. Нет-нет на часы поглядывают, нас демонстративно, в упор, "не замечают". Черт его знает! Настроение испортилось, решили закругляться. Предупредили гостей, что, кстати, в РУБОПе алма-атинском служили. Те сразу поняли, что к чему.

По машинам! Соседний столик – тот тоже как по команде встал, усилив подозрения еще больше. Ну а чтоб провериться окончательно, "против шерсти" сворачиваем на пустую в предутренний час соседнюю улицу. Не "ориентирующиеся на местности" казахи – за нами. Но и "шоха" с бишкекскими номерами и давешними соседями – тоже!

Резко по тормозам. Захват!!! Четверо выскочили одновременно – выучку не пропьешь! Для острастки пришлось пальнуть пару раз. В воздух, конечно. "Водила, лапы на руль! Левой рукой выбросить ключ зажигания! Пассажиры – руки на переднее сидение!" За волосы – на выход...

Всех – на землю, лицом в грязь. При себе – ничего, в бардачке ж газовый ствол нашли и наручники. В багажнике – форму милицейскую, служебное удостоверение. Оперативник, мать его! Кололи трепетно. Официантка умоляла не светить. А коли так, судебной перспективы это дело не имело. Ограничились "профилактической работой". Оборотня ж уволили – "по собственному желанию". Из города он тут же слинял…

# Однажды в Тавильдаре...

Впервые на Памир попал в 1993-м. С середины же девяностых, как того требовала служба в Международном антинаркотиковом проекте ООН "Ошский узел", вояжи туда стали регулярными.

Останавливались, как правило, на российских погранзаставах. Когда просто переночевать, а если уж застала непогода – бывало, застревали на несколько дней... Со многими командирами сдружились, готовясь к командировке, закупались в Оше свежими овощами и фруктами, импортным табаком, хорошей, не паленой, водкой. Пограничники, впрочем, к зеленому змию пристрастия не питали, но зелень, коей в высокогорье днем с огнем не сыскать, приветствовали.

Проезд в ооновском транспорте – тема особая. Заранее извещали офис в Ташкенте, те зондировали обстановку, изучали, спокойно ль на крыше мира, и только потом давали "секьюрити клиаренс" – разрешение на поездку. Экипаж джипа также обговаривался заранее. При этом участие военных, пусть даже и не вооруженных, исключалось напрочь.

Почему так подробно о правилах?

...В одну из поездок заночевали у зеленых фуражек вблизи Хорога. С утра пораньше рассчитывали выдвинуться на Душанбе, да высота спутала планы. Средь лета начался дождь, а потом и снег повалил...

Так и застряли на четверо суток.

Развлечений на дальнем пограничье не много: бильярд, банька, охота... Последнее в виду ненастья не обсуждалось, кий не люблю, паром же на четырех тысячах тоже не злоупотребишь. Коротали время в застольях с редкой рюмкой.

... Радио, наконец, с утра пообещало чистое небо. Легли пораньше, заранее распрощавшись с гостеприимным командиром и хозяйственным прапором, что всегда был под рукой...

В 4.30 уже у джипа. Но тут, к удивлению, – начальство: "Товарищ полковник, уж извините. Боец у меня захворал, на живот жалуется, слабый совсем. Пока "вертушку" вызову, пока прилетят... А вы к вечеру уже в Душанбе будете, в госпиталь его сдадите, а?"

Другой, возможно бы, отказал. И был бы прав. Я ж не смог. Ну что, про "секьюрити клеаренс" ему объяснять?! А он обязан был 96 часов ублажать тебя всячески!? Да и солдатика-первогодка жаль... Под недоуменные взгляды обоих коллег соглашаюсь: "Только без формы, в трико переоденьте".

Тронулись...

Часа через три, пытаясь дорогу срезать, свернули невпопад. Карта уже через 12 км грунтовку укатанную обещала, мы ж час петляем, все больше увязая в ухабах. Дремавший было пассажир постанывать начал, и тут из-за ближней горы, как чертик из табакерки, – КПП, контрольно-пропускной пункт...

Вроде б радоваться, но надо знать Памир тех дней. И сегодня не самый спокойный регион этот тогда просто кишел всякого рода сюрпризами. Короче, шлагбаум тогда мог поставить любой: от ветеринаров, чтоб скот на ящур проверять, до вооруженной до зубов "непримиримой оппозиции".

Тут уж как повезет...

Только пыль внедорожника улеглась, стало понятно, что сегодня явно не мой день: вприпрыжку, на ходу снимая "Калашниковы", к нам подбежала троица бородачей в застиранном камуфляже. Грамотно определив сектор обстрела, двое с автоматами наперевес перекрыли движение. Третий, постарше, не снимая пальца с гашетки, подошел ближе и заговорил на фарси. "Паспорта требует" – перевел водитель-узбек, выросший в притаджикском пограничье...

Протягиваем синие ООНовские удостоверения. Старшой на солдата показывает его, дескать, где? Объясняю, что проводник "безпачпортный". Переглянулись, понимают по-русски, значит, но говорить упорно не желают...

Советуются... требуют въехать за саманный дувал стоящего тут же небольшого строения:

– Комендатура звонить надо, проверка.

Тут – водитель мой, Хуснутдин:

– Шеф, нельзя. Здесь мы на виду, за забором же они что захотят, то и сделают.

Это я и сам понимаю. Вступаем в переговоры. Мы из ООН, дескать, с наркотиками боремся. Проверили документы – отпустите, вы ж не за наркобаронов? Те – ни в какую, во двор – и всё тут.

Ситуация накаляется. Аскеры нервничают, оружием бряцают. Но видно, что в действиях своих не уверены, то ли машина с дипломатическим номерным знаком в диковинку, то ли сплоченность наша подействовала – не знают, что делать. Но документы наши из рук не выпускают...

Азиатская ментальность – предлагаю спиртное, деньги, сигареты. Курево взяли, от остального ж отказались демонстративно. Опять совещаются, но один постоянно на мушке держит. И затвор взведен...

– Машину обыскать надо. Вдруг вы оружие везёте?!

– Нельзя, джип из ООН, досмотру не подлежит. И, блефуя:

– Маячок в нем стоит, за нами из космоса наблюдают. Все видят, и где мы находимся, знают. Так что давайте, отпускайте.

Призадумались...

– Ладно, ООН, езжайте, а бойца тут оставьте. Он же с заставы соседней, мы их всех поголовно знаем...

– Да мы ж его в госпиталь везём!

– Как по нам стрелять, так они все здоровые...

Пацан, что и до того сидел перепуганным, – в плачь:

– Дядька полковник, не отдавайте... Они меня съедят !

...Уже потом, когда всё благополучно закончилось, оправившись от испуга, вояка рассказал, что их еще в учебке пугали, что если, дескать, в плен попадут, местные сварят и схарчуют... Ну надо ж такое придумать!!!

– Молчи, никто тебя отдавать не собирается. И – автоматчикам:

– Что хотите делайте, вместе приехали, вместе и уедем...

Вроде как альтернативы не оставляем...

Так, старший с документами в домик пошел, значит, точно у них там связь есть. Двое ж на шаг отступили, чуток расслабились. Шофер у них даже путь дальнейший выспрашивает. Вдруг, бегом, на ходу гортаня что-то, тот возвращается, и втроем, автоматы на пле-чо, прямо через водительское окошко хватают сидящего сзади погранца, и ну из авто силой вытягивать...

Тот – в рёв, но – раскорячился, так просто не вытянуть, вцепляемся в него мертвой хваткой... Тянем-потянем, глазами ж уничтожаем друг друга. Минут пять-семь длится дуэль...

Разжали хватку. Клац-клац затворами:

– Выходите!!! Вслед – матом, мешая русские слова с тюрскими...

Всё, подумалось. Достали.

... Тут, как красная конница в фильме про Чапая, из-за поворота – ГАЗ-52 старенький. Сигналит!

Начальство. Вовремя...

Короткий диалог со своими на фарси. Потом уж к нам, на хорошем русском:

– Сопротивляетесь?! Вас же сардары мои всех пристрелить могли. Что, не понятно??!!!

С ходу наезжает! Нутром чую, – из бывших милицейских. Быстро прикинул возраст, отнял, прибавил, поделил... Рискнул:

– Слышь, майор, да мы же свои... Я вот полковник, от МВД Киргизии к ООН прикомандирован, за безопасность их в том числе отвечаю...

– Удостоверение есть?

– Да, привычка, без него из дома не выхожу.

Показываю.

– Ну, блядь, ведь чуть не укокошили. Только ошиблись Вы, товарищ полковник. Я капитаном рапорт подал. В долине служил, замкомандира ОМОНа. Пока нас всех, кто с Памира родом, к радикалам не приписали, едва семью вывез...

– Ну, значит, будешь майором.

– Это вряд ли. Ладно, свои вроде бы как. Бойца не могу пропустить, но ведь не отдадите же?

– Не отдам.

– И я б не отдал. Вот документы Ваши, езжайте. Только прямо, скоро трасса главная. Наших постов больше не будет, ну а с правительственными сами договаривайтесь. Удачи!

...Через 5 часов мы были в Душанбе. Пассажира срочно прооперировали – заворот кишок.

О "подвиге" нашем зеленые фуражки всего Горного Бадахшана узнали. И стали мы "персоной грата" во всех погранотрядах от Мургаба до Кулай-Хумба.

Но попутчиков больше никто не навязывал... Да я б, наверное, и не взял...

# Оперской постулат

Днями встречался с высоким милицейским начальником. Ну очень высоким. Поразила открытость, ясность мысли, оперская сметливость. И запомнилась рассказанная история...

...Еще в школе милиции понял: служить, так только в УГРО. Все делал для этого. В райотделе, куда по распределению попал, нехватка кадров, впрочем, как и повсюду тогда, была огромной... Народ из милиции разбегался... Кто – в бизнес, кто – в Россию, кто – в создаваемые там и тут охранные структуры.

Но мне повезло. Центральную зону, куда попал, обслуживали четверо, а старший опер участок этот – большая редкость и до сих пор – уже больше пяти лет чистил. Знал всё и вся, что было, и чему, как говорится, еще только случиться суждено.

Как-то на дежурстве дал он наставление, что мне как девиз втемяшилось. Простое, из трех всего составляющих:

– не подбрасывай вещдоков;

– не выбивай показаний;

– не "вешай" чужого...

И пояснил, что если принципами этими руководствоваться буду, и коллеги, и уголовники уважать будут...

Шло время. Мало по малу, и я неплохим опером стал, многому научился. Заметили, в убойный отдел взяли. И вот – убийство, подозревается кавказец. И улик вроде б хватает, и показаний, но всё косвенное. Надежда – на признание чистосердечное. Тут даже явка с повинной уже не пойдет: её если писать, то сразу, вначале... А наш подозреваемый уже и под стражу взят, но – молчит.

Как водится, справки о нем навел. Неоднократно судимый, авторитет, из "законников". Такой ни при каких обстоятельствах показаний давать и со следствием сотрудничать не будет. При встрече я только на пальцы его наколотые глянул – перспектива общения понятна стала...

И визави тот мой взгляд поймал.

– Вижу, ты понял всё?

– Ну, допустим...

– Как к тебе обращаться-то? Начальник, так ты еще не начальник. Байке, так я, наверное, постарше буду... Командир? Так ты ж мной командовать, надеюсь, не собираешься!!?

– Называй опером... иль сыщиком... Как больше нравится.

– Сыщиком? Гляди-ка... Ладно, гражданин опер... Думаю, ты уже и сам все обо мне понял. Беспредела не боюсь, боли тоже. Помощи не жди, но если докажешь чисто – честь и хвала, от явного отказываться не буду...

...Работал по совести. Даргинца пока в покое оставил, за наводчиков взялся. На Кавказ слетал, куда один из них на машине, что в ориентировке была, скрылся. Там на "Мерсе" новеньком кирпичи и опалубку для стройки возили. Кого своим ходом, кого этапом, – всех в Бишкек пригнал.

Дядьку подозреваемого в оборот взял. Комбинировал, одно за другим алиби рушил. Вещдоки искал, орудия убийства и похищенное. Долго ли, коротко ль...

Суд вину главаря в 13 лет строгача оценил. Обжалования не поступило.

... Прошло без малого десять лет. Я тогда заметный в системе пост занимал, как начались, пожалуй, первые в суверенной истории нашей политические чистки. Потом уже процедуры эти отточили до тонкостей, тогда же, не заморачиваясь, на ковер вызывали и предлагали рапорт "по собственному желанию" написать. Несогласных увольняли с "волчьим билетом", за дискредитацию органов.

В беспредел тот попал и я. Чуть не год без работы ходил, даже в кабинет, чтоб документы личные, что там в сейфе хранил, взять, не пускали. Спасибо родственникам, друзьям – помогали, поддерживали как могли.

Раз прогуливался у ЦУМа. Вдруг – знакомец давний навстречу. Такой же стройный, чуть морщин поприбавилось:

– Салам, Опер... Узнаешь?

– Как не узнать?! Освободился? Что, предъявлять будешь?!

– 8 лет отбыл, условно вышел. Слышал, ты без работы сейчас? А предъявлять нечего, ты все тогда правильно сделал, красиво доказал. Мы ж договаривались...

– А-а, ну ладно, бывай тогда...

– Да подожди ты. У меня родственник тут отдел обуви держит. Я ему помогаю. Пойдем, 8 Марта скоро. Выбери жене подарок...

Зарплату тогда я уж полгода почти не получал. И без документов устроиться нигде не мог. "По чесноку" если, колебался не долго.

Выбрал лучшие, дорогие.

...Дома поцелуй заслужил.

И не только...

# ОХОТА на "ПИЛИГРИМА"

В ответ на вызовы международных картелей и транснациональных преступных сообществ, наркоборцами была создана АЙДЕК – Международная конференция по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (IDEC – International Drug Enforcement Conference).

Термин "Конференция" здесь лишь дань техническим законам перевода. От привычных трибун и микрофонов IDEC отличается кардинально: для выработки вполне конкретных контрмер в "узком кругу" собираются суперпрофессионалы. Информацией обмениваются из первых рук, выделяют необходимое техническое содействие, обговаривают взаимодействие и поддержку.

Здесь же, исходя из параметров угрозы международной безопасности (связь терроризма и наркотрафика известна давно) определяются первоочередные субъекты оперативной разработки – против них концентрируются усилия "конференции".

Первоначально объектами внимания АЙДЕК обычно становились страны Латинской Америки, где кокаин "спонсировал" и правых, и левых повстанцев, а наркобароны активно рвались во власть.

Но вот однажды...

Государственная Служба наркоконтроля Кыргызстана в рамках международного оперативного дела разрабатывала некоего ... уважая режим секретности, назовем его "Пилигрим". Недюжинных организаторских способностей, в прошлом – боевой офицер-спецназовец, конспиратор и контрразведчик, тот создал настоящую глубокоэшелонированную сеть наркопоставок, курируя и само производство опия и героина в труднодоступном афганском высокогорье. Главным рынком сбыта стала Россия...

По данным федерального наркоконтроля, в РФ в 2010-2011 годах насчитывалось около двух с половиной миллионов внутривенных наркоманов, только от передозировок ежегодно умирало свыше тридцати тысяч человек.

Масштабы поставок, их цинизм и неотвратимость позволяли говорить о необъявленной войне, настоящей наркоагрессии. Одним из таких "агрессоров", вне сомнения, был Пилигрим.

О нём проинформировали АЙДЕК.

Учитывая опасность группировки, личность главаря и географию связей, на встрече в Мексике Конференция – беспрецедентный до того случай – немедля включила фигуранта в Список Љ1 – "High priority". Для разработки возглавляемого им наркокартеля создали спецгруппу с кодовым шифром "Питбуль". В неё вошли оперативники из Кыргызстана, России, ОАЭ, Таджикистана, Германии, Узбекистана, Афганистана и США.

Начали с обмена информацией. Выяснилось, что в 1995 году Пилигрим прибыл в Кыргызскую Республику как беженец, прячась от разгоревшейся у соседей войны. Маскируясь, проживал недалеко от Бишкека и, в числе прочих, даже получил кыргызское гражданство.

За организацию заказных убийств в России фигурант почти 6 лет находился в федеральном розыске, но искусно перенес акцент на подставных "торпед", – в 2002 году розыск был прекращен. Тогда-то он и активизировался – подтянув проверенных родственников, организовал наркосообщество по поставкам из Афганистана, по "Северному маршруту" через Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан в Россию особо крупных партий опия и героина.

Все это время вне рамок АЙДЕК разрозненные силовики пытались противостоять наркоспруту, в 2006-м им удалось даже слегка проредить сообщество. И, хотя явной угрозы бизнесу не было, сверхосторожный главарь "законсервировал" его, активисты ушли в подполье, разъехались. Пилигрим же "бросил якорь" в ОАЭ, легко получив там вид на жительство.

Не испытывая недостатка в деньгах, из Эмиратов он через старые связи вновь активно занялся российским направлением. На той мексиканской встрече Федеральная служба наркоконтроля РФ доложила, что по ее данным, организовав в 2008-2010 годах коррумпированный канал на таможне, "клиент" перебросил на Урал ... более 400 килограммов тяжелых наркотиков! Цена одного только контрабандного героина достигала 40 миллионов долларов...

Отслеживая "Пилигрима и Ко" территориально, "Питбули" трижды собирались для анализа и обмена данными. И в 2010 году в Ташкенте, сложив разведывательную мозаику воедино, определились, что основная транзитная база наркотиков "Made in Afghanistan" вернулась в Кыргызстан. Воспользовавшись сложной общественно-политической и опер обстановкой, заручившись поддержкой и покровительством местного "вора в законе", "гарантировавшего безопасность" канала и "неприкосновенность" курьеров, Пилигрим резко активизировался...

Пользуясь репутацией "крутого наркобарона", не жалея средств "на общак", он напропалую встречался с местными группировками, налаживал "запасные аэродромы", каналы поставок и сбыта крупных партий афганского зелья. И все это время, искусно маневрируя, АЙДЕК держал руку на пульсе операции, вел разрабатываемого, фиксируя каждое его движение.

В апреле 2011-го с помощью новейших, до того не использовавшихся в регионе технологий, удалось записать переговоры о доставке в Бишкек крупной партии героина. Стало известно, где и когда пройдет прием-передача, сколько будет внесено предоплаты, другие детали сделки.

Международная антинаркотическая операция вступила в завершающую фазу.

Генералы-от-наркобизнеса, как известно, сами в атаку не ходят: для этого есть "пехота". В нашем же случае следовало во что бы то ни стало заставить Пилигрима самому ввязаться в игру... Комбинацию придумали "интриганы" – американцы. По их сценарию о происходящем стало известно криминальному "смотрящему" за территорией сделки. И тот потребовал личного участия Пилигрима. Знать бы авторитету, как банально "развели" его "менты"...

Пилигриму ж выбора не оставили...

Из постановления о возбуждении уголовного дела. "В ходе проведения активных, тщательно продуманных оперативно-розыскных мероприятий, 30 апреля 2011 года, примерно в 12.00, на пересечении улиц Ленская и БЧК (Большой Чуйский канал) сотрудниками ГСКН был задержан лидер транснационального наркосообщества Пилигрим, у которого в ходе личного досмотра была обнаружена и изъята сумка, с наркотическим средством героин чистым весом 4 кг. 465 гр."

Эти четыре с половиной кило порошка предназначались для пробы...

"В ходе дальнейшего международного расследования был ликвидирован мощный наркоканал и нанесен существенный урон финансовой и экономической составляющей международных наркокартелей. С учетом трансграничного формата наркогруппировки и крайней важности выявления всех звеньев преступной цепи, в следственных и оперативных действиях, кроме наркоборцов из Кыргызстана участвовали агенты DEA США, российские наркополицейские, коллеги из Таджикистана, ОАЭ, Казахстана. С учетом опасности для международного сообщества и в целях исключения преступных контактов, с согласия прокурора республики Пилигрим был немедленно взят под стражу, водворен в изолятор временного содержания ГСКН КР. Проведен комплекс мероприятий по установлению преступных связей и мест хранения наркотических средств на территориях Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Российской Федерации...

Государственная служба Кыргызской Республики по контролю наркотиков продолжает вести работу по разоблачению организованных наркогруппировок, в том числе транснационального характера, и задержанию их лидеров и активных членов. Кыргызский оперативник, добывший решающую информацию, награжден именным оружием" –

этот рапорт Конференция выслушала молча. Аплодисменты здесь не в чести.

Зато текила вполне приемлема...

# Памирский "Штирлиц"

Впервые подняться на Памир мне пришлось в 1993-ем. Проделывал с тех пор сей путь неоднократно, и всякий раз, помимо службы, спускался с массой впечатлений – "крута" "крыша мира", непредсказуема, полна таинств...

Все шесть лет, наряду с легендами о ставшем тамошней достопримечательностью снежном человеке, святой Фатиме и Белом Яке, "Долине смерти" и неприступной змеиной крепости, былях и небылях о сравниваемом разве что с неземным Солярисом озером Кара-Куль, рассказывали мне во всяческих интерпретациях о местном "Штирлице", что за идею много лет провел за кордоном, творил теракты, был неуловим.

Когда все же попался, то освободился из зиндана исключительно благодаря личному вмешательству Горбачева. А чтоб попасть в разведку, он, кадровый чекист, якобы разыграл скандал с рукоприкладством в кабинете высокого партийного бонзы, за что был разжалован в простые учителя. И уж затем, через несколько лет, когда героическое прошлое забылось, был брошен за границу.

Владел-де этот Штирлиц всеми региональными, а также английским и русским, языками.

Надо ли говорить, как хотелось увидеться и поболтать!

... Аксакал встретил приветливо – за многие серпантины мы подвезли его жену, спустившуюся в райцентр за покупками и застрявшую там на неделю. Перво-наперво сообщил, что несмотря на возраст, до сих пор бьет архара прямо в глаз. В подтверждение тут же поджарил каурдак из дичи, сыгравший вкупе с горячительным роль "сыворотки правды". И пошел под свет ворчливой буржуйки (электричества в тех местах не было отродясь) захватывающий монолог. В русле жанра – со стрельбой и погоней, мужской дружбой и предательством. Передаю от первого лица...

– Родом я из Афганистана, но восьми лет семья, спасаясь от преследования, перекочевала в Союз. Отец, как позже выяснилось, кадровый разведчик, пропал вскоре после возвращения. Лишь через 20 лет узнал я о его дальнейшей судьбе, и истина эта перевернула и мою жизнь. Об этом позже.

Вскоре умерла мать, нас, детей, как у кыргызов водится, разобрали родственники. Тогда, в 50-х, даже в дальних аилах учили прочно, увлекся физикой, хорошо давались языки. Но поступать решил в медицинский. Поехал в столицу, приняли. Учиться без материальной поддержки было трудно – по ночам разгружал вагоны. На втором курсе бросил я медицину, и уж потом, в разгар чекистской карьеры, стал учителем.

В 63-ем призвали в армию. Служил на Западе, много ездил, зажегся патриотизмом. К тому времени знал все тюркские наречия и фарси, естественно русский. Врожденная, что ли, способность – короткое общение, и через месяц-другой уже мог болтать на прежде чужом языке. Прознав о полиглоте, направили в окружную разведшколу. Там получил азы, потом их только развивал – стрельба, рукопашка, минное дело, радио ... Для нас, курсантов, преподавали и английский. Да так, что кроме обычного курса ты в приказном порядке каждый день должен был учить 10-15 новых слов. У меня-то проблем не было, а вот сослуживцам доставалось. Но – зубрили! Уже через год от нас требовали переводить оригинал Шекспира на родной язык. Потом, правда, English мне больше не пригодился, а сейчас его почти совсем забыл.

Отучился, а тут и дембель подоспел. Оставаться в армейской разведке не захотел, домой тянуло. Работал, учительствовал. Даже без образования, преподавал в родной школе физику. Знаете, получалось. Женился, родились дети. В общем, все как у всех.

Прошло несколько лет. И только навыки разведшколы начали забываться, как нарочным вызвали в органы. Полковники из Москвы в наших горах бывали не часто, беседовали мы часа четыре. Рассказали об отце – разведчике (как потом выяснилось, не все, кое-что оставили на всякий случай). Дали понять, что обо мне известно буквально все, а в конце предложили...учебу. На спецкурсах, для "закордона". Согласился.

Придумав легенду для семьи и односельчан, привезли в одну из центральноазиатских столиц. Здесь моим персональным куратором стал тот самый полковник из Белокаменной. Он, кстати, патронировал меня потом в течение всей шпионской карьеры, и лишь недавно, как я слышал, в высоких чинах погиб в Чечне.

Подготовка была столь серьезной, что через год понял, – предназначаюсь для чего-то очень опасного, а главное – на всю жизнь это, короткую или длинную. Такой расклад не нравился, начал "косить", жаловаться на здоровье, нарушать дисциплину. Не помогло, пошел на криминал: влез в пустую квартиру и украл ... блок сигарет.

... Прямо из милицейской камеры доставили на конспиративную квартиру. Без лишних слов куратор представил доказательства того, как "союзники" из соседней Страны при исполнении задания подставили отца, как героически он погиб. Во мне, горце, вскипела кровь – учебу завершил достойно.

С середины семидесятых бороздил Афганистан, случалось и в Пакистане бывать. Чувствовалось, Союз готовит что-то серьезное, "в воздухе пахло грозой". Фотографировал гарнизоны, считал орудия, чертил горные тропы, выпытывал местные настроения. Отозвали, когда вокруг уже вовсю гремела война.

Отдохнул, отоспался, развеялся. И после долгого инструктажа и знакомства с напарником "ангел-хранитель" вручил пакет: "Вскроешь, когда приземлишься, летчик координаты знает. Парашют не забудь".

"Великий сосед" принял зноем пустыни. Под сургучом – местные деньги, карта. В платье соответственно случаю три дня торим пески к связнику. Первое задание – легализоваться в кишлаке близ ракетной базы. Забыл сказать, что на курсах я и гражданскую специальность приобрел. В тамошних местах весьма дефицитную – ветврача. Работал, шпионил. Денег Союз не жалел, и через два года Москва знала все о каждой боеголовке.

Второе задание я выполнить выполнил, но смысла не пойму до сих пор. Очевидно, проверяя чью-то дезинформацию, несколько лет наблюдал за машиностроительным заводом, вытаскивал с КБ чертежи ... обычных грузовиков, сродни нашим МАЗам. Слал донесения – что-то не так, шифровки же каждый раз твердили: продолжать!

Так и застрял бы я наверное на этом бездарном задании, как вдруг в тюрьму попал наш агент. Нет, не расшифровался, а так – мелкая уголовщина. И мне поручили его вытащить. Любой ценой. К тому времени, и это была большая удача, попутно удалось выкупить и переправить домой 170 подлинных бланков удостоверений личности офицеров местных органов безопасности – в Союзе знали о моих связях. Ими и обосновали задание.

Путешествовал, "сканируя" местные лагеря. Оказалось их столь много, что не хватило бы и жизни, чтобы проверить даже малую толику. Пустил в ход дензнаки, и вскоре узнал, где сидит наш бедолага. Обошлось без стрельбы, пользуясь казуистикой и коррумпированными связями, освободил его сначала условно, а потом и вчистую. Но все это время пришлось обитать на другом конце Страны, в обстановке в общем-то непривычной, как у нас говорят, "внементальной". И когда на базаре вдруг нос к носу столкнулся ... с односельчанином с той стороны, на секунду даже потерялся. "Салам алейкум. Ты как здесь?" Выдал в ответ заученную легенду, вижу – не поверил, глазами по толпе полицию ищет. Уже потом узнал, что был сосед вражеским резидентом в нашем приграничье, и ушел вскоре после моей заброски. Тогда же тенью побрел за ним со стилетом, но ... потерял.

Опрометью бросился в соседний город. Оттуда поездом – еще дальше, вглубь Страны. Добрался до "логова", вышел на связь, в ответ – "Срочно в тыл. Группа поддержки ждет в квадрате Х". Это значит, что если доберусь до границы (без малого 300 км !) и понадобится прорываться, могу рассчитывать на огневую мощь 20-30 спецназовцев из "Альфы".

Минуя города, направились с моим связистом к родным горам. Пригодилось запрятанное удостоверение капитана местной госбезопасности и мундир. А также знание действующих в системе правил – согласно им каждый офицер мог взять в местных органах машину – "для оперативных нужд". Поехали, но через 50 километров, на безлюдье, кончился бензин. Спасла "попутка" – связав шофера и наскоро замаскировав свою легковушку в горах, дальше двинулись на грузовичке. Но вот и погранзона, где моя ксива уже не действительна. Переодеваемся и, в обход постов, по перевалам пешком. Наблюдаем – хотя Страна и велика, система неразворотлива, тревога следует буквально по пятам, в приграничье началось опасное движение. Появились разъезды, вскружились вертолеты. Набредаем на одинокое кочевье в несколько юрт, встречают радушно. И тут допускаю непростительный промах: объясняю, что ищем заблудившихся яков. Ситуация обычная, полудикие быки эти здесь – главные кормильцы. Но, разговаривая на местном наречии, обозначаю яка словом "топоз", как на родине, а не "тупаз", как здесь. В глазах хозяина – искорка подозрения: "Лошадей нет". Прощаемся, выходим, прячемся за скалой. Без слов понятно – надо "убирать", сдаст. И сделать это предстоит мне – у коллеги краткоствольный кольт, у меня же – дальнобойная "Астра". Тут к заставе и копыта застучали. "Бей, чего ждешь?" Впервые не поднялась рука, за достарханом-то шестеро мал-мала меньше сидели ...

В 18 километрах от "запретки" нарвались на искусную засаду. Живописная ложбинка, юрта, детишки, пара оседланных жеребцов привязана. Наблюдать некогда, загонщики на пятках. Напарнику подбили ноги, кое-как оттащил его в пещеру, перевязал, напоил. И – ушел. С высоты видел – нашли. Тот стрелял, полуживого, (а может труп?) бросили поперек седла, и в тыл. С тех пор ничего о нем не слышал.

Меня же обложили в четырех километрах, уже и нейтралку видел. Вспугнутые погоней, на моих глазах пятеро могучих самцов-архаров сиганули прямо на столбы сигнализации. Первого перерубило чуть не пополам, второму напрочь снесло башку, третьего ранило чуть, двое ж последних ушли-таки на ту сторону через порванные провода. Как же я им завидовал ...

Пытали всяко. Особо – электротоком. Здесь это называли "лампочкой Ильича". Пришлось молчать, а то с тобой уже б не разговаривал. Потом – лагерь, восемь лет дали. Не выжил бы точно – каменоломни. Спасибо Горбачеву и Шеварднадзе – перед последним визитом в Страну советского Президента две сверхдержавы в знак доброй воли обменялись шпионами. На каторге провел год и семь месяцев, казалось – целую жизнь.

Пока добрался, развалился Союз. И оказался я никому не нужным, пенсию, и ту только по инвалидности и оформили. Сижу вот теперь в горах, а так бы нежился в самой Москве. А хоть бы и тут, да на персональные надбавки "за заслуги перед Отечеством". Да где оно теперь, Отечество-то мое?

Спасибо старухе – дождалась. До сей поры терпит. Мне б внуков нянчить, а мы под занавес двух дочек нажили. Теперь вот на ноги ставить. Хорошо хоть старшие помогают…

# «Патрон»

... В сентябре 1978-го, наконец, состоялся приказ, и недавний выпускник милицейской спецшколы получил прописку в элитном подразделении столичного угро, занятом раскрытием разбоев и убийств, что теперь называют 'убойным'. 'Прописался', выдержав устроенную в духе лучших традиций грандиозную 'алкогольную пробу'...

...5 октября, «День сыщика», праздничное действо. В том году отмечали 60-летие образования уголовного розыска, в МВД собрался цвет сыска. За счет множества наград даже официальная часть не была скучной, а уж потом, когда столичный истеблишмент пригласил коллег на дружеский ужин в ресторан, началось настоящее веселье. Во Фрунзе впервые гастролировало варьете 'Московские ласточки', и вскоре длинноногие дивы слетелись к юбилейному столу и отплясывали для почетных гостей. Все смешалось в фешенебельном 'Кыргызстане'!

Под шумок двое друзей отошли к бару. С разницей в три года их связывала одна «Альма матер» – Карагандинская Высшая школа МВД СССР. Как не вспомнить? Уютно расположились за стойкой, взяли коньяк. В углу отдыхала смешанная компания, слышался девичий смех, громкий разговор. На друзей соседи взирали недружелюбно. «Не обращай внимания, это наши местные каратэки. Интересные ребята, мы с тобой ими еще займемся», – заметил Абдрай.

Восточные единоборства в те годы у нас еще только зарождались, веяли таинственностью, и компашка в углу тем больше притягивала. А тут еще один из «бойцов» затеял перебранку с барменом, на помощь тому пришло подкрепление в лице завзалом, швейцара. За своего ж вступилась вся подгулявшая братия. Это грозило испортить праздник. Старший не спеша подошел к спорящим, его узнали, но, рисуясь перед девочками, отступать не собирались. «Патрон», – обратился оперативник к кому-то сидящему за столиком и участия в перебранке не принимавшему. Успокой их. Праздник у нас сегодня...» Вдруг зазвенело стекло – всерьез оскорбленный бармен хватил об угол пустым «Шампанским» и, с отбитым горлышком, бросился на обидчика. Тот, казалось, лишь неосторожно задрал ногу, и нападавший, не слабый, в общем-то мужик, рухнул на пол, не успев понять, что произошло. «Каратэки» дружно поднялись и с достоинством покинули зал. Сконфуженный бармен вернулся за стойку, поглаживая затылок. Так состоялось наше знакомство...

Переоборудовавшие для своих занятий подвал многоэтажки, «ниндзя» давно обратили на себя внимание оперслужб. Крепкие и скорые на кулак, ребята эти были замечены во многих криминальных начинаниях. По сути это был первый в наших краях прообраз спортсменов-рэкетиров. В лидерах ходил некто Патрон – непререкаемый авторитет. Подойти к группе вплотную никак не удавалось.

... Жил на окраине столицы колоритный дунганин-заготовитель. Люди этой профессии скупали у населения скот, фрукты-овощи, шерсть, шкуры, табак – сельхозпродукцию всякую. Ворочали большими деньгами. Дунганин наш, коммерсант потомственный, за пятнадцать лет «заготтруда», сказывали, подкопил немало. В тот раз, подписав с казахстанцами договор об отгрузке им нескольких тонн лука и чеснока, купец со дня на день ждал тамошних представителей с деньгами.

Как-то ночью в заготовителевы хоромы настойчиво постучали. За общей оградой здесь жили семьи трех братьев и, чуть что – страховались вместе, «порох держали сухим» в полном смысле. И на этот раз, поднявшись, как по тревоге, братья собрались у ворот и осторожно выглянули за забор. Неуверенно переминаясь, там у «Жигулей» с казахстанскими номерами стояли трое незнакомцев.

– Кто там?

– Земляк, извини, что ночью. Так дорога сложилась. Мы из Актюбинска, за луком, двое суток за рулем.

– Утром приходите.

– А говорят, в Азии гостей встречать умеют... Хоть в гостиницу устрой, мы тут впервые!

Посовещавшись, братья решили помочь. Вдруг бизнес завяжется?!

– Сейчас, машину заведу.

– Ладно, друг, не суетись. У нас место есть, поселимся – назад подвезем.

И как только клюнул обычно осторожный и недоверчивый хозяин?!

Усадили рядом с шофером – дорогу показывать. Потихоньку поехали, но на безлюдном ночном перекрестке, где полагалось свернуть направо, вдруг быстро набрали скорость и резко – влево.

– Стой, не туда!

В затылок уперлось холодное дуло. Только тут понял, что произошло...

Заехали в горы, в безлюдье. Заготовителя связали, потребовали 50 тысяч рублей – огромные по тем временам деньги, с десяток легковушек купить можно было. «Откуда, братишки?!» В ответ – удар под ребра. Профессиональный. А дальше... «Никогда бы не подумал, что из насоса и веревки такую пытку устроить можно», – рассказывал нам потом бледневший от одних воспоминаний купец. Ощущение, что из тебя, живого, кишки вытягивают. Дважды терял сознание – откачивали. И – по новой. Не выдержал, прошипел: «Поехали». В дороге продемонстрировали ствол, крутнув барабан для наглядности. «Не дури!»

Братья не вышли, решив, что старшего, как обещали, назад привезли. Отперла заспанная жена. «Давай деньги». Та, спросонья: «Сколько?» «Все, что дома есть». Испуганная женщина принесла несколько купюр. «Шутишь?! Здесь 800 «рябчиков». Пристрелю!»

В родных стенах, где за спиной – семья, хозяин невольно осмелел, замахнулся схваченным с приступки топором. Уклоняясь, разбойник выстрелил наугад, прямо через карман и, спасаясь, инстинктивно захлопнул дверь. Канун высек здоровенную щепу. Сквозь мат и выстрелы потерпевший расслышал угрозу перебить всю семью... Поэтому, а может еще почему, милицию он сразу не вызвал. А из больницы, куда привезли раненую хозяйку и где из ноги самого извлекли застрявшую пулю, сообщили, как и положено, в столичное УВД.

Так началось следствие.

Надо заметить, что это сегодня подобные преступления стали обыденностью. Тогда ж его расценили как ЧП. Вооруженный групповой разбой, а может, и бандитизм! Это уже политика!! Здесь вам не дикий Запад, а город, борющийся за звание образцового, коммунистического порядка и быта, понимаете!!!

ЦК Компартиии установил контроль за раскрытием. А это значило, что высшие милицейские чины дважды в неделю вызывались «на ковер». Срабатывала цепная реакция – члены опергруппы заслушивались ежедневно. И, поскольку случалось это поздно вечером, часов в 9-10, и докладывать порой было не о чем (не каждый же день удача!), мероприятие это назвали «вечерней сказкой» ...

В группу включили и новичка. Так, на всякий случай – «подай, принеси». По настоянию Абдрая средь прочих отрабатывались и «каратэки». Информацию о ниндзях изложили на бумаге, тщательно проанализировали. Зал восточных единоборств народ посещал разный, ядро составляли восемь фанатов, персонажей настолько разных, что только воля руководителя держала их в подчинении. «Патрон» привез навыки каратэ из загранки – бывший офицер, он, как тогда говорили, исполнял интернациональный долг в далекой экзотической стране. Работал в студии звукозаписи, старался быть незаметным. Вокруг «сэнсэя» сплотилась разношерстная кодла: известный борец-вольник с поломанными ушами, каскадер с «Киргизфильма», двое студентов и таксист, исполнявший роль личного водилы. Тренировались ежедневно, до одури, сачки изгонялись. И если уж кто-то отсутствовал, можно было смело предполагать – «на задании». Люди «Патрона» охраняли крутых (тогда их метко называли 'маслокрадами', так как это и были, главным образом, работники торговли, снабженцы, те же заготовители), «бомбили» картежников, сбирали дань с еще только-только нарождавшихся катал-наперсточников и еще сохранившихся бильярдистов-профессионалов.

Но это только цветочки. Каратэки возили «алые маки» с Иссык-Куля, где сохранился припрятанный опий, сеять который запретили в 1974 году, совершали дерзкие грабежи и налеты, «обезжиривали» тех же клиентов, которых еще вчера охраняли. От потерпевших, однако, заявлений в милицию не поступало.

А в последнее время в подвал зачастило единственное чадо госдеятеля столь высокого ранга, что повяжи его каратэки на крови, они станут недосягаемыми для милиции. «Патрон» знал, что делал ...

Показывать единоборцев на опознании живьем было опасно – не выдержат потерпевшие, испугаются и сломаются. Можно испортить все дело. Надо было достать фотографии. Оперативники Чолпон-Аты сообщили, что в августе, в разгар сезона, в уютном баре в центре курортной столицы произошла непонятная драка. В две минуты трое невысоких фрунзенских парней буквально положили толпу алма-атинцев, пытавшихся прорваться внутрь, мешая отдыху какого-то нувориша. С подоспевшей милицией вели себя достаточно корректно, не хамили и не сопротивлялись. Участников драки привезли в райотдел, но поскольку потерпевшие претензий предъявлять не стали, вскоре отпустили, на всякий случай сфотографировав. С первым же бортом пленку переслали в столицу.

«Нет», – прерывисто дыша, выдавил потерпевший. Едва оправившаяся от ранений женщина же, глядя на снимки, лишь отрицательно трясла головой и рыдала. Не просто забыть такое!

Зашли с другой стороны. После трех отвергнутых, для роли главного злодея особо подходил Каскадер – правая рука Патрона. Тот частенько появлялся на «Бродвее» в обществе Тамары Линник – первой фрунзенской топ модели. Прогуливался от кинотеатра «Ала-Тоо» к «России», посмеиваясь над пожиравшими глазами длинноногую Томку непосвященными. Завсегдатаи ж «Бродвея» – фарца, мелкие валютчики, сутенеры, – хорошо знали неприкасаемого, спешили «отметиться». Не может быть, чтоб честолюбивая гетера хоть раз да не сфотографировалась с завидным дружком у многочисленных «бродвейских» мастеров! Те б за честь сочли преподнести ей виньетку ...

Фотку из Томкиного альбома стащила ее лучшая подруга и, как часто бывает, давняя завистница. Для этого ее специально скадрил новичок. Между прочим, делал это с бо-о-ль – шим удовольствием.

Глянув на фото героя под руку с красавицей, заготовитель уверенно ткнул в Каскадера. «Он, точно. Еще бы голос услышать! Да так, чтоб меня не видел... Жене не показывайте – сразу умрет!»

Это был серьезный успех, первый за месяц расследования. Группу усилили, влили туда начальство. Вся городская милиция искала Каскадера. А нашли опять же Абдрай и новенький. Засекли, как тот нырнул в гостиницу у вокзала, где сгорала от нетерпения снявшая номер Томка. Только «клиент» расслабился, перепуганная горничная открыла номер. Странно, но усов у Каскадера не было, хотя опознан он был, в основном, благодаря им. Под носом, правда, белела свежая, не успевшая даже обветриться, полоска. «Недавно сбрил» – облегченно вздохнули опера. Вернее, один из них, старший. Второй на столь важную деталь тогда внимания не обратил – так захватил процесс Томкиного одевания...

Чтоб подстраховаться, решили не показывать внешне абсолютно спокойного и «ничего не понимающего» Каскадера супругам. И, – маленький секрет тех лет, – посадили женщину ... в тесный шкаф служебного кабинета. Ввели Каскадера, усадили поближе к шкафу, завели беседу неспешную. Так, ни о чем. Что, мол, да как, какие новости в мире кино, больно ль с коня падать?

Когда минут через двадцать собеседника увели и открыли «клетку», оттуда буквально выпала бедная жертва. Спасибо, шкаф оказался узким – потеряв от накатившего страха сознание, женщина привалилась к стене и только поэтому не упала...

Назначили официальное опознание. «Живьем». Жертва против жестокого обидчика – не просто это. Потерпевшего готовили целую неделю. Ни о каких программах защиты свидетеля тогда еще даже и не слышали (теперь-то знаем, а что толку?). Впрочем, как и о профессиональных психологах. Работали с ним сами оперативники. Всюду возили с собой, разъясняли ситуацию, нажимали на потайные струнки, взывали к мужскому началу. Подключили даже авторитетов из дунган. И, наконец, уговорили...

Ни один мускул не дрогнул у Каскадера, когда клеили взятые в драмтеатре на прокат усы. «Ребята, что это вы затеваете?» – только и спросил...

Почти 30 лет минуло, а разыгравшаяся тогда психологическая дуэль до сих пор не забылась. Молчаливая. Жестокая. Беспощадная.

Безошибочно опознанного гангстера взяли под стражу. Взялись за соучастников. Чтоб Каскадер назвал их, придумали целую легенду. Но все оказалось проще. Вывозили на суд сокамерника, и экс-налетчик обменялся с ним куртками, вшив за подклад записку. Писать Патрону не решился, письмецо направил подельнику-рецидивисту. В нем – просьба о помощи. И – про тайник с наганом.

Подмену заметил ушлый сержант-охранник. Сообразив, тревогу бить не стал, сообщил оперативникам. И записка легла на стол следователя. Через пару месяцев, объявив всесоюзный розыск, задержали пособников.

Позже взяли наводчика, уволенного пару лет назад за дискредитацию милиции обэхээсэсника. Тот долго скрывался. Обложенный на горном кордоне у родича-лесника, вновь пытался бежать. Случайно иль нет, но пуля попала ему прямо в пятку.

ЦК Компартии «дунганское дело» с контроля снял. Великодушно намекнули министру, чтоб поощрил участников операции. Следователь получил указание переквалифицировать явный бандитизм (политика!) на разбой. На места, в обкомы, горкомы партии, отправили директиву о запрещении деятельности кружков так называемых «восточных единоборств», которые криминалитет зачастую использует в преступных целях». Долгие годы каратэ в республике не культивировалось.

... Судили четверых. Наказали сурово. Могла бы быть и вышка – спасла та самая спущенная сверху переквалификация. Да и, сориентировавшись, а скорее, следуя чьему-то совету-указанию, бандиты «чистосердечно» признали 4 грабежа, серию разбоев, вымогательств, покушение на убийство. Но ни один из них не рассказал о «Патроне». Даже не упомянул его на допросах.

Тот вскоре покинул город, чтоб всплыть через несколько лет, в начале 90-х. Занялся бизнесом, наладив диллерскую сеть, продавал реэкспортные машины. Через три года труп Патрона с огнестрелом был случайно обнаружен в чужой съемной квартире, где он, как бомж, провалялся неделю – запах и насторожил соседей. Опергруппу возглавил начальник убойного отдела столицы Дмитрий Федоров. Выяснилось – коммерсант задолжал стоимость шестидесяти (!) импортных легковушек. Патрона «заказали». Тот знал свою участь, боялся и готовился к встрече. В Бишкек прибыл киллер-профессионал, обеспечивший слежку и даже прослушку домашнего телефона. Обманув многочисленных телохранителей, убийца выманил каратэка из его хорошо охраняемого, просматриваемого камерами жилища, заставив в одиночку прийти «на стрелку». Исполнив заказ, испарился...

Невероятно, но его вычислили. И с помощью московских коллег задержали. Факт, что был в Бишкеке, наемник не отрицал. Но выдвигал «железное» алиби: нашел, дескать, сумочку, в ней – авиабилет, вылет из Алма-Аты. И в день убийства, будучи там по делам, сдал находку «Аэрофлоту». В целом – сходилось. Сличили детали – алиби рухнуло.

Тогда – новая «деза»: в Бишкек летал, чтоб собрать информацию об объекте. Следил, а однажды, слушая телефон, «случайно» записал разговор, где Патрону явно грозили смертью и называли последнюю дату рассчета – день накануне убийства.

Звукозапись изучили эксперты. И безальтернативно заявили, что, во-первых, текст не спонтанен, зачитывается с листа, и, во-вторых – прямо на диктофон. А характерные телефонные шумы искусно наложены позже.

Еще десяток отговорок – отходы готовились всерьёз. Все они тщательно проверялись – речь-то о заказном убийстве! В конце концов киллер вообще замолчал. Доказательств, однако, хватало и без того.

Дело направили в суд...

# Педофил

... Звонили доярки с ближней фермы. Шли, дескать, ватагой на вечернюю дойку, а тут... Короче, на другом берегу канала – сцена: накрыта "поляна" – выпивка, закуска. Посреди – мужик с голым торсом, рядом – девчонка лет 10-12, абсолютно голая. Тётки – ну кричать, возмущаться, увещевать. Никакой реакции.

Опергруппа подъехала быстро, в полном составе. У следователя в голове схема растления малолетней. Глядь, и возможный преступник, и жертва – пьяные вдрызг. Молочницы – за понятых, взялись за протокол осмотра места происшествия, но вначале – личный досмотр мужчины: вдруг оружие какое при нём, да и вообще...

Баа, в кармане брюк – девчачьи трусики. Весомое вещественное доказательство. Розовые, без повреждений заметных или каких-то следов. "Сухие" – то ли автоматически, то ли по наитию иль интуиции бесстрастно отразил протокол...

В милиции стянули с мужика трусы, и вместе с подростковыми трусиками – на экспертизу. Девочку – на мазок и судебно-медицинскую экспертизу, подозреваемого – в камеру.

Завертелось...

А дальше...

Тринадцатилетняя девочка уже и не девочка, но полового акта на сей раз не установлено. Ни мама, ни сама потерпевшая в обвинении не участвуют. Признав пьянку с малолеткой, – а это ответственность административная – преступник развратные действия отрицает.

"Да, пили. Девочка отошла за кустик, поскользнулась и ба-а-бах в канал... Тонет! Еле вытянул. Можно сказать, спас. И десяти минут не прошло – милиция ..."

Впору к медали "За спасение утопающих" представлять...

Как быть? Намерения-то ясны и понятны, из доказательств же – только показания женщин с молочно-товарной фермы и протокол личного обыска.

Изучая казенные бумаги, поддерживающий обвинение помпрокурора споткнулся вдруг на строчке "... в кармане брюк обнаружены сухие девочковые трусики, принадлежащие несовершеннолетней Л. ..."

Ключевое слово СУХИЕ.

За него и зацепился многоопытный юрист. И развенчал-таки версию подсудимого.

Потом заговорила мамаша.

Уж лучше б молчала...

"С ним в тот день познакомилась в магазине. Выпить предложил, домой пригласила. Там отключил меня самогон. Похоже, в контакт половой вступали, не помню. Тут дочка со школы пришла. Я – в отключке, знакомец и ей налил.

Потом на природу их потянуло. Вот гад, мало что со мной, уж и ребёнка раздеть успел. Ну, а дальше вы знаете...

– Чо?! Когда дочка честь потеряла? Слова-то какие... Да откуда ж мне знать, вы у неё и спросите, коль интересно..."

# Первая командировка

***В конце семидесятых на особом контроле в МВД киргизской ССр стояли Кара-Балта и Токмок. Преступность там была запредельной, жестокой, зиждилась на наркоте. Особо злодействовала группа молодых анашистов, что угоняли "на планы" машины, чистили квартиры, разбойничали. Ее, – и это стало сенсацией, – удалось взять. Скрылся лишь 17-летний вожак-отморозок.***

Довольно скоро дознались, что карабалтинца прячут родственники в Заравшане. На задержание выехали автор этих строк, тогда еще молодой опер, и нынешний начальник Управления кадров МВД, начинающий ИДНовец Имразан Рыскулов.

Чтоб не терять время, решили лететь. Но это в кино к услугам сыщиков геликоптеры и сверхскорости. В реальности же аэропортовским коллегам едва удалось втиснуть нас на ташкентский борт. Узбекская же милиция и вовсе разговаривать отказалась. Лоснящийся сержант на все наши доводы лишь, по-модному говоря, "распальцовывался", и тыкал перст в плакат: "Дежурная часть доставанием билетов и устройством в гостиницу не занимается!!!" Ну что тут скажешь?

Спали стоя, мест в переполненном зале не было. Утром прорвались в ОУР. Едва выслушав, там взмолились: "Ребята, да в эту пустыню билеты на три месяца вперед раскупают..." Спасибо, на взлетку выпустили, самим с пилотами договариваться.

Капитан Яка удивился: "Да вы же – власть, да еще по делу такому. Снимите с рейса любого!" В конце концов, согласился взять "зайца". Но лишь одного.

...Кызыл-Кумы сразили жарой. Градусник зашкалил на плюс пятьдесят два. "Это на солнце", – успокаивала стюардесса. А где в пустыне от солнца скрыться? Поплакался в пилотском общежитии – пустили. Из крана тек кипяток. Обжигаясь, смочил вафельное полотенце, умылся кое-как. И, надо же, уснул...

... Трясли за плечо. Имразан! Его взятый штурмом "кукурузник" сел в соседнем Учкудуке. Оттуда – на такси. От избытка чувств срывался голос, дрожали руки. Обнялись, будто не виделись год.

Начальник милиции принял хмуро, чужих проблем ему не хотелось. Пообещали уступить заравшанцам "право первой ночи" – допросить бандита по задержанию, вдруг он и у них "отметился"? Помочь согласились, но, сославшись на отпуска и нехватку кадров, в провожатые дали пожарного лейтенанта.

Впрочем, тут нам повезло. Парень оказался из местных, знал все и вся. По своим каналам добыл холодного "Жигулевского". С его помощью, – для отвода глаз проверили пожарную безопасность во всем подъезде, – и в нужную квартиру проникли. А объект брали – навыки Рыскулова-самбиста весьма пригодились.

А после пошли к лейтенанту в гости. Встретила красавица-жена, уралочка. Познакомившись в Свердловске, веселый курсант покорил ее с первой встречи. "Представляете, с высшим образованием, а лифтером работаю". "А где училась-то?" "В Уральском лесном институте..." Как раз для песков раскаленных специальность!

Из барханов возвращались видавшим виды пышущим жаром автобусом. Сиденье заднее, народ и в проходе, до Ташкента – одиннадцать часов. Бандит меж нами, наручниками прикованный. По началу куражился, привлекая к себе внимание. То в туалет причитал громко, то мороженного требовал. Пригрозили "отмщением", присмирел. Посредине пути, когда стало уж совсем нестерпимо, я увидел мираж, "Фата Моргану" – павильон с газировкой, что и сейчас любим бишкекчанами. На коротких остановках, помню, пассажиры прямо в одежде бросались под колонки. Обливались до исподнего, чтоб просохнуть уже через пару минут...

В переполненный карабалтинский "Икарус" в узбекской столице влезли благодаря Имразану – знал водителей. Калымя, те останавливались не то что в каждом селе, а по три раза во всяком. Подконвойный наш все больше молчал, поскучнел.

А уж как его сдали – отпраздновали!

# Первое расследование

... Год 1975-й. Старый добрый Фрунзе.

На месте нынешнего "Хаята" – гостиница "Кыргызстан", место притяжения фарцы, "ночных бабочек", карманников и прочего мелкого криминала. Фигуры покрупнее появлялись под вечер, и услужливый швейцар широко распахивал перед ними двери самого модного в городе ресторана...

Туда, чтоб обмыть свой первый "трудовой", полученный в Карагандинской высшей школе МВД СССР, отпуск, и направились четверо друзей-фрунзенцев.

В зале – все "по мастям". В углу – обязательные кавказцы. Ближе к центру – служивые. Особняком – "маслокрады": заведующие всяческим дефицитом, коим в те времена являлось все – от колбасы и "Боржоми" до румынской мебели, ковров и резины на "Жигули".

Средь них и "карагандинцам" столик нашелся.

По правую руку – продавцы кваса и газводы, чье общество, так и быть, "терпели" торговцы пивом; картежники, таксисты, фарцовщики – словом те, у кого деньжата водились.

На почетных местах – еще сохранившиеся цеховики, профессиональные бильярдисты, спекулянты и разные "нужные люди".

... Через пару часов – дым коромыслом! Официантки – в мыле, спиртное – рекой. Музыка, грохот, танцы-шманцы-обжиманцы... Вот, не поделив "даму", двое подпитых офицеров уже сцепились с джигитами, но известная всему городу завзалом умело и ловко "развела" ситуацию.

Ну, чтоб без милиции. И имидж заведению не испортить.

...На пике, в разгар веселья, и появился в зале этот мужик. В дефицитной югославской дублёнке, шикарной норковой шапке, стоял он у входа и пьяно фокусировался на зале. Приметив кого-то, извлек туго набитый лопатник, заказал коньяк. И, пошатываясь, с раздутым портмоне в одной и бутылкой "Арарата" в другой руке, пошел куда-то вглубь заведения...

Друзья переглянулись: казалось, на спине клиента припозднившегося явственно проступала мишень! Еще рюмка спиртного, и станет он легкой добычей – "лихих" вокруг хватало.

Вмешиваться не решились: сами в подпитии, да и разве ж объяснишь что мужику в пьяном угаре?! Вскоре, рассчитавшись, ушли.

Двоим было по пути. Взялись ловить такси – непростое в те далекие времена дело! Уж и замерзнуть, а значит, и протрезветь успели, вдруг – тот самый "клиент": без шапки, дубленки, да и без пиджака, в одной рубашке.

Ночью, зимой. Конечно же грабанули!

Подошли ближе. Скрючившись на краю скамьи, мужчина даже мычать не мог. Один из нас, благо не далеко, бегом в ресторан – может, клиент одеться забыл? Там все закрыто, и свет погашен.

Взялись звонить в 02. Исправные таксофоны, даже в центре города, были редкостью. "Коба", как друзья зовут теперь уж вышедшего в отставку подполковника Кокомбая Кудайбергенова, остался с "потерпевшим", я ж побежал искать телефонную будку.

Повезло – нашел через пару кварталов. Долго объяснял дежурному обстоятельства. "Ждите, приедем"...

Через сорок минут дышавший на ладан полосатый милицейский УАЗик доставил нас в отделение. Тут выяснилось, что хоть потерпевший и обнаружен на территории Первомайского, предполагаемое место происшествия – ресторан – находится в Свердловском районе.

Давай звонить туда, вызывать машину с опергруппой... Еще через час попали-таки в нужный райотдел. Тут бессловесный до того "терпила" наконец-то открыл глаза: "А, милиция..." И, ткнув в нас пальцем: "Вот эти меня избили и ограбили"... Да убедительно так!

Дежурный, Борис Сан, ныне известнейший и авторитетнейший бизнесмен, взглянув в корочки и выслушав объяснения, сказал: "Что ж, будущие сыщики. Заявление я принять обязан. А вы давайте, реабилитируйтесь. Найдите истинных виновных. На все про все – один день. И он уже начался..."

Первый курс, первые полгода милицейской судьбы. Лишь строем ходить да маршировать пока что и выучились. А тут – "раскрывайте!"

...Собрались вчетвером. Ресторан открывался поздно, ждать некогда. Узнав адрес, скопом нагрянули на квартиру к завзалом. Сбивчиво объяснили, чего хотим. Глазастая, та запомнила столик, где вчера "разговлялся" клеветник. Но сидящих за ним клиентов не запомнила. "Светка, официантка моя, должна знать. Но она только к вечеру будет. А живет в Канте".

Какой там "вечером"! Выпросив у отца горбатый "Запорожец", Игорь Мужецкий помчал нас в райцентр в 20 км от столицы. Светка, как назло, еще дальше, к подруге в Юрьевку умоталась. Еще 25 км...

Тут повезло. Свидетель вспомнила не только клиентов, но и то, что за всех платил "геолог с Севера", и вышли они все вместе. "А рассказываю вам, потому что жалко его. Я еще вчера недоброе почуяла... Да и чаевыми он меня не обидел"...

Забегая вперед, скажу: потерпевший действительно оказался геологом. Приехал из Сибири, чтоб Новый Год с семьей встретить. И нет бы сразу домой – в ресторан захотелось. Давно в цивилизации не был.

Назвав имена завсегдатаев, Света дала адрес подруги, что когда-то познакомила с одним из них. Та оказалась орешком крепким, долго мямлила что-то про "не знаю адресов". Во многом благодаря Кадыру Давлеталиеву, в конце концов раскололась.

... Коляна нашли в сумерках. Постучались, тот и вылез в одних трусах и ... югославской дубленке. Пьянющий! Кой-как в "Запор" затолкали.

Дальше работали уже профи из районного уголовного розыска. Вещи и часть денег, что грабители пропить не успели, вернули быстро. Остальное преступники отрабатывали в колонии.

Сконфуженный, довольный оперативностью геолог искренне извинялся и всех поил коньяком.

"Предъявлять" не стали – мы не злопамятные...

# Показательное раскрытие

Вечерело. Дежурство вступало в опасную стадию, когда население возвращалось в спальные районы и безжалостно сигнализировало об обчищенном жилье. Предвидя напряг, следователь Жан Магзамов решил накоротке перекусить. Но, выйдя из райотдела, зацепился языком с коллегой.

И тут...

Патрульные конвоировали в отдел троицу. Двое тащили в рулоне бооольшой ковёр явно ручной работы, третий, перекосившись, – тяжёлый чемодан. Одет этот скособоченный был явно не по сезону: длиннющий шевиотовый костюм с модным жилетом. Ноги заплетались в волочившихся по земле брючинах. Бедолага то и дело падал, милиционеры силком поднимали и заставляли двигаться дальше.

К бабке не ходи – задержали по подозрению в краже. Назад, в прокуреный кабинет. Без ужина.

Пока оформляли, писали рапорта – дежурный: сигнал о воровстве. Как раз из района задержания. Выехали, как положено, оперативно-следственной группой в полном составе: следователь, оперативник, эксперт-криминалист, кинолог с собакой. На месте происшествия уже ждал участковый, его тут же отправили за понятыми.

Потерпевший, взволнованный мужик лет тридцати, высокий, спортивного вида, перечислил похищенное. Как только служивые поняли, что все до единой вещички находятся в магзамовском кабинете, настроение улучшилось. Но о задержании пока известно только следаку и оперуполномоченному, другие же пусть работают, доказательства, особенно пальцевые отпечатки, ищут.

Через полчаса, не солоно хлебавши, вернулся Барсик. Поскуливая, виновато улегся в углу. В оправдание кинолог мямлил дежурное, дескать, затоптан след. Но осмотр продолжался. Щелкал фотоаппарат, специальным порошком обрабатывались ручки и дверцы полированного шкафа, опрашивались старушки с лавочек...

Оперской глаз набит: явно пытаясь привлечь внимание холостяка-потерпевшего, соседка-молодайка вдруг громогласно заявила: милиция работает плохо, и вещи, как ни старайся, не найдут. Смирись, дескать, не переживай.

Обидно стало старлею за доблестную советскую милицию!

Тут – второй понятой: а если найдут!? Тетка-свое: ни за что, а если найдут, я на всех поляну накрою. Да с коньячком армянским, балыком и икоркою – дефицитом из дефицита! С продолжением – шутливо вопросил кто-то? Разбитная молодуха, плутовски сверкнув глазом, ничтоже сумняшеся, согласилась. Потерпевший и сосед с ней тут же пари заключили... Жан из благородства в споре не участвовал.

Чтоб поднять престиж «слуг народа», следователь поднял телефон, прилюдно дал ориентировку по похищенным вещам и, с материалами и терпилой, – в РОВД...

Здесь для проформы еще полчаса отбирали заявление, задавали вопросы, – тянули время. Потом показали вещи. Увидев ковер, хозяин вдруг вскочил и... заплясал лезгинку! Оказалось, то была семейная реликвия, от прадеда доставшаяся. Вскоре самолётом он её родне на Кавказ отправил.

Но это мы уже вперед забежали. А 35 лет тому, утерев слёзы и прочитав молитву, мужик немедля позвонил проспорившей соседке и попросил собрать достархан за его счёт. И всю опергруппу пригласил.

И даже Барсику перепало.

... Проштрафившаяся долго извинялась. И обещала «до смерти» любить милицию и её конкретных представителей.

# Полковничий захват

Патрульные сбились с ног, но разбои не прекращались. "Бомбили", в основном пивные точки – язык не поворачивался назвать "пивным баром" цистерну на отшибе, где хмельной пеной тогда заполнялись даже не кружки, а обыкновенные залапанные пол литровые банки. Да и те – в драку. Ах, какая публика там собиралась, какие разговоры велись!

По мелочи, но выручка не малая собиралась уже к обеду. А если учесть, что описываемые события происходили в конце 1970-х, то сумма в 20-25 рублей влекла состав преступления. Впрочем, по порядку.

Двоица выбирала непременно дальнюю точку. Во второй половине дня не хилые парни с ножом-свинорезом вдруг возникали пред испуганной "барменшей" -разливальщицей, сгребали мокрые слипшиеся монеты и исчезали. Подпитые завороженные завсегдатаи чаще всего не могли сообщить даже, в каком направлении ушли разбойники. А те, обнаглев, обходили жертв уже по второму кругу...

... Собравшись пообедать, руководители республиканского уголовного розыска Кобеген Албанов и Кадыр Токоев, уже садились в начальственную "Волгу", как дежурное радио известило об очередном "пивном" налете в районе озер Сорока. "Наперерез!" – скомандовал шоферу двухметровый Албанов, ничуть не озаботившись отсутствием у всех троих оружия...

Скоростная машина, намного опередив опергруппу, была почти у цели, когда на дороге вдруг показались двое, до боли знакомые по приметам. "Кадыр, я беру здорового, а вы – что поменьше. Лешка, тормознешь как поравняемся".

Дальнейший ход операции нам описывал Лёха-водитель: "По тормозам дал, когда оставалось метра три. Дико скрежеща, легковушка встала как раз слева от длинного. И Чон-Киши (с кыргызского – "Большой человек". Так за рост, "физику" и непререкаемый авторитет сыщики звали своего начальника. Прим. автора), сбив того дверцей, буквально вдавил разбойника в асфальт всеми своими ста двадцатью килограммами...

Второй – наутек, мы – за ним. Бегал тот быстро, приближусь – он ну свинорезом размахивать! Только приотставший Кадыр догонит, налетчик снова бежать! Что делать, уйдет ведь!?

Глядь – бабка на огороде возится. Я – через забор, лопату из рук выхватил, и – как в штыковую, да еще и "ура-а!" кричу не своим голосом! Начальство сзади: "Лёха, вали!" Спринтер наш опять было за кинжал, но как лица наши и лопату занесенную узрел, так сразу руки и поднял. Мелочь с последнего нападения при нем оказалась..."

Группе рецидивистов вменили тогда двенадцать разбоев. И срок наказания суд определил соответствующий. Участников захвата наградили приказом по МВД.

# Пропавший табун

... Внештатный вызов к Генералу ничего хорошего не сулил. Топая по начальственному коридору, «важняк» Жан Магзамов в уме перебирал грехи, достойные экзекуции «на ковре». Так ничего и не вспомнив, уткнулся в сановную дверь из мореного дуба.

Вошёл строевым – сказывался плац карагандинской «Вышки». Доложил по уставу. Боковым зрением отметил присутствие трёх замов, начальника отдела борьбы с хищениями социалистической собственности и следственного. Ого!

Значит, по делу. Ругать не будут. И всё же – не расслабляться!

Зачитали приказ: назначить начальником оперативно-следственной группы по расследованию пропажи государственного имущества в особо крупных размерах – более 200 000 рублей, баснословные по тем временам деньги. Чтоб было понятно, за них в том далеком теперь 1984 году можно было купить ... 40 авто «Жигули» !

А санкция – смертная казнь.

Дело такого масштаба контролировала Алма-Ата, а то и сама Москва. Это предполагало еженедельные спецсообщения о ходе расследования.

Влип!

Вышел, смыл пот, разбираюсь. В дааалёком даже по казахстанским понятиям животноводческом хозяйстве пропало ... 220 лошадей. Недостачу установил всемогущий в те времена Комитет Народного контроля и, взяв под козырёк, прокуратура возбудила уголовное дело и даже успела арестовать табунщика, зоотехника, ветврача, директора совхоза.

Но вскоре выяснилось, что доказательств их вины нет. И вообще, есть только бумажная недостача двухсот двадцати голов. Кто конкретно виновен? Кому сбыли похищенное? Где прятали соврасок, как перегоняли? Сплошные вопросы...

Дело надо было спасать.

Ставлю задачу: найти доказательства вины всех четырёх узников. Встав во фрунт, комиссия ревизоров из облсельхозуправления, специалисты-животноводы из столицы и оперативники по борьбе с хищениями в очередной раз, но теперь уже по весьма конкретным, определенным мною параметрам, взялись за изучение документации.

Я ж с приданной ротой Внутренних войск прочесываю местность. Не царское дело, скажете? Да, в том, что табун не блуждает в бескрайней степи, что его не загрызли волки, решил убедиться лично.

Обследовали более тысячи километров – лошадки как в воду канули. У ревизоров тоже ни-че-го. Табунщик, отец 11 детей, депутат районного Совета, за решёткой почти шестьдесят дней, ничего объяснить не может.

Иль правду не говорит?!!

Прошел кропотливый месяц. На горизонте – незаконный арест четырёх человек со всеми вытекающими последствиями. В инстанции пошли жалобы, по ним начались проверки...

Вся ж ответственность, как Уголовно-процессуальный кодекс определил, – на мне.

...Живем в совхозе, до цивилизации – 370 км. Спим в наскоро побеленном складе, работаем в сельсовете. Хорошо изучил специфику «казахского аула», где все друг другу родственники, сваты, соседи.

О твёрдой свидетельской базе и не мечтай!

... Откуда семья табунщика узнала, что его должны конвоировать на допрос – для меня до сих пор загадка. Но в тот день, сменяя друг друга, у сельсовета дежурили дети, мал мала меньше.

Отца увидеть...

Наконец конвой. В коридор прорвалась рыдающая жена табунщика, размазывая сопли вперемешку со слезами, громко орут младшие. Подозреваемый расчувствовался, глаза мокрые прячет.

Как вдруг...

Размахивая камчой, в кабинет врывается аксакал лет девяноста. «Дурак, – кричит, – на весь наш род позор навёл. Будь твой отец, с которым мы вместе на фронте были, живой, он бы сам тебя отхлестал. А так я это сейчас сделаю!»

Подследственный в комок сжался, поник ...

Ругаясь последними словами, старик продолжал: «Ты ж сам лошадьми с детства занимаешься. Отец табуны пас, и дед. А прадед так вообще известнейшим барымтачи был, с лошадьми на их языке разговаривал. Так как же ты, безмозглая башка, утверждаешь, что от ста кобыл сто жеребят получил? Неслыханно, такого ни природа, ни Ленин, ни Брежнев, ни даже Сталин сделать не могут. Позор! Хорошо, твой отец не слышит. Лучше о детях подумал бы, вот расстреляют тебя, кому они нужны будут?!»

Кое-как с конвойными выпроводил «агрессора»...

Но слова его в голову запали. Выскочив вслед, затащил атаке в соседний кабинет, успокоил, чай налил. «Отец, Вы же всю жизнь при лошадях. Ну вот куда 220 голов деться могли!??»

И тут этот не имеющий диплома ревизора, зоотехника или ветврача «эксперт» мне все бесхитростно разложил:

«Лошади эти – на бумаге только. Чтоб выполнить план, начальство их просто-напросто приписало. Любого специалиста спроси, если от ста овцематок до 160 ягнят получить удаётся, от 100 коров – до девяноста пяти телят, то на лошадей эти правила не распространяются. В идеальных условиях, в элитном конезаводе, от ста кобыл максимум 50 жеребят приплода, так сам Всевышний определил...»

Крепко пожал я мудрому аксакалу руку. И допросил как свидетеля. Во всех деталях. Потом зачитал протокол главному ревизору. Выйдя из ступора, тот обложил дипломированных ветеринаров и зоотехников такой отборной бранью, какой я даже от матерых уголовников ни до, ни после не слышал.

Те оправдывались, что, дескать, в сельхозинституте их репродуктивным способностям отдельно взятых гвидов животных, и в частности, лошадей, не обучали – профессор болел.

Что за лепет по подрасстрельной статье?!!!

На всякий случай всех опросил, заставил сознаться в вопиющей некомпетентности. В дальнейшем инициировать наказание по партийной и служебной линии не стал. Пожалел. И заручился авторитетным мнением известных учёных, подтвердивших правоту старика-табунщика.

А получив акт документальной ревизии и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, переквалифицировал особо крупное хищение в злоупотребление, приписки и халатность. И вместо расстрела получили мои фигуранты до двух лет лишения свободы, табунщик даже условно.

Повороту такому способствовало и то обстоятельство, что родня, всем миром, вынуждена была «добровольно» погасить даже этот мнимый ущерб. Коровами, баранами, конями. Вся эта живность сравнивалась с весом «бумажных» двухсот двадцати лошадей, была пересчитана в «мясо средней категории», и оприходована в совхоз.

Такое время было...

# Пуд соли...

реальная история, рассказанная давним другом Кобой Кудайбергеновым, отслужившим в тюремной системе Кыргызстана без малого 36 лет...

... К этому этапу готовились: с особого режима, которого в республике не было, к нам на строгий переводили семерых "авторитетов", отбывших половину назначенного срока. Оперативники изучали личные дела, прорабатывали возможные связи.

Отработать давнего сидельца Васькова досталось мне. Неоднократно судимый рецидивист, последний срок отбывал за убийство. Начал вызывать осужденных, что могли быть знакомы по отсидкам. Личность вобщем-то в блатном мирУ известную, характеризовали того как волка-одиночку. Очевидно, что и самим "интервьюируемым" сближаться с ним не хотелось.

Ладно. По прибытию з\к за него сразу же впрягся начальник производства. Васьков электриком был, каких на зонах вечно не хватало. Даже из карантина пришлось выпустить раньше. Жил в отряде, работал. Первое время контролировал его жестко. Разок-другой пьяным засёк, в штрафной изолятор определил. И каждый раз начальство заводское за него ходатайствовало. Спорил, внутренний распорядок на зоне для всех один – тогда с этим строго было... Правда, нашли консенсус: днем зек работал, ночью ж в ШИЗО возвращался.

... Прошло полтора года. Уже примелькавшийся Васьков взял к себе в подмастерья некого Тулина, пришедшего с очередным этапом. Лет двадцати семи, за плечами – две ходки, и тоже в электричестве шарит. Сдружились они...

Как-то взял я краткосрочный отпуск. Не просто это – три дежурства подряд отстоял. Уехал к родне, в Алма-Ату. В понедельник – на службу, а там – ажиотаж: пропал Васьков, с субботы еще. Начальство понаехало, кинологи, собаки – в прямом смысле землю роют: периметр Внутренние войска охраняли, они напрямую Москве подчинялись. Побег – ЧП! Но поскольку никаких доказательств того, что особо опасный з\к покинул территорию зоны обнаружено не было, тело рьяно внутри колючки искали...

Мы ж свои разборки чинить принялись и, помятуя, что с электриком нашим, несмотря на его сроки и весомость общаться желающих не было, стал я выяснять причину этого. И вскоре прознал, что в колонии особого режима он, из похоти, как-то нахрапом вознамерился сокамерника изнасиловать... Чтоб было понятно: среди тюремного населения попадаются так называемые "отверженые", с ними всё болеее-менее ясно. Но если ты не из них, то такая мера считается жестоким наказанием, применимым за очень серьезное прегрешение. А тут – одной эрекции ради, да на режиме особом, где сплошь "козырнЫе" чалятся...

Короче, Васьков сам за это кандидатом на "групповуху" стал... Но потенциальный потерпевший, чтоб притчей во языцах не слыть, обвинение снял... И получилось, что статус электрика остался как-бы непоколебленным, но слухи, как круги по воде, по лагерям разошлись всё же... Оттого и чурались его. Особенно молодежь.

Как думаете, что было нашим следующим шагом? Логично, дотошная беседа с Тулиным. Огромная редкость среди осужденных, тот объяснительную преподробно, на шести листах, написал. Калиграфическим почерком, с подробностями розыска наставника: с кем беседовал, как щитовую будку, вдруг того током убило, обследовал. Рьяность настораживала.

... Лишь на шестом часу Тулин, что называется, "поплыл":

– Вечером сидели в комнатёнке, что давно облюбовали и самодельной мебелью оборудовали, по фене – "бендежке". А что – удобно, она к главному электрораспределителю примыкает, и в столовку недалеко. Бражку мы там втихаря поставили. Ну, выпили понемножку. Вдруг Васин, а физически он меня много сильнее был, возбудился как-то, и полез ко мне... Да еще и приговаривает – не дашь, убью, мол... Уже и на пол повалил, штаны стягивает. В кармане отвертка была, пырнул его прямо в сердце. Тут же помер, и без крови как-то...

– Труп куда дел?!! Мы ж там перекопали всё... И собак разыскных трижды применяли?

– Погребок небольшой, гражданин начальник, мы там под плинтусом вырыли. С полметра всего в глубину, как раз фляга браги помещалась. Там он и лежит, бедолага..."

– Ладно нас, овчарок-то как обманул!??

– А я его ... засолил

– Че-го?

– Засолил, в натуре... Может, покажу лучше?

В "бендежке", приподняв плинтус, Тулин вынул несколько половых досок. Под ними оказался маленький погребок. А в нем, в позе плодА в материнской утробе, завернутое в простынь и густо пересыпаное крупной поваренной солью, как-то уютно даже лежало рецидивистово тело...

– Где столько соли взял? – Только и нашел я что спросить

– Столовка-то рядом, у них вечно то котлы, то другое какое оборудование из строя выходит. И днем, и ночью нас дергали. Починим, покормят, с десяток картофелин гнилых с собой дадут. А соли там, на складе, почему-то валом было... Вот мы и таскали ее немеряно. Видишь, пригодилась. Обертки я в мусор выбросил, много. Никто и внимания не обратил...

... Тулину тогда 10 лет добавили. И на тюремный режим в Казахстан этапировали. А через пять лет, по отбытию половины того срока, снова к нам, на строгий, привезли. Встречались, беседовали.

Служба есть служба...

# Пчелки под кайфом

Когда-то милиция активно практиковала "кинологические десанты" в места произрастания конопли – на Иссык-Куль, в Токтогул. "Десантура", как двуногая, так и четырехлапая, вела проверки на дорогах, прочесывала местность, сидела в засадах. Слаженность всегда давала результат.

В одну из таких поездок на юг республики напросилась известная в те годы столичная журналистка. Прибыли в дождь, небо в тучах. Наркогонцы в такую погоду не работают – "травка" особенно пахуча и забориста в летний зной, когда солнце в зените.

Расположились на пасеке, под навесом. Конопляных дикоросов вокруг – джунгли. "Мужики, – чтоб поддержать разговор сказал вдруг заядлый собачник Юра Синицын, – слышал, анашу часто в уликах прячут. Чтоб пчелки стерегли..."

"Вот ты сходи и проверь", – приказал старшой. "Инициатива, блин, наказуема. Ладно, дождичек пережду и проверю". "Я пойду", – сорвалась вдруг корреспондентка...

Не первый попавшийся, а почему-то выбрав именно третий справа, девушка приоткрыла крышку, зажмурившись, сунула внутрь руку и извлекла на свет божий ... пакет. Как пишут в милицейских протоколах, "с шестью килограммами вещества зеленого цвета с резким специфическим запахом". Марихуана! Оторопев от беспрецедентной наглости, насекомые "акулу пера" даже не ужалили...

Забыв о собаках, кинологи вперегонки принялись потрошить пчелиные домики. Опомнившись, мириады насекомых поднялись в воздух, жужжа, как боевые "Мессершмидты", вошли в пике. И жалили, жалили...

Через пару часов, разобрав оказавшиеся "свободными от наркотиков" 39 ульев, покусанные, опухшие и презлющие, люди зализывали раны на берегу ручья. Некоторым требовалась медицинская помощь. Одного – аллергия на мед и жало – увезли в реанимацию.

Без единого укуса, журналистка носилась вокруг и, безумно гордясь собой, безостановочно щелкала фотоаппаратом...

Сделавший "заначку" пасечник доказывал подоспевшему следователю, что ставил научный эксперимент: пчелки, дескать, под кайфом сбирают нектар интенсивнее...

А разомлевшие от жары, позабытые четвероногие сыщики с удовольствием предавались водным процедурам и участливо поглядывали на незадачливых хозяев...

# РЕВНИВЕЦ

... После короткого, больше для блезира, стука, в кабинет начальника колонии майора Кудайбергенова вальяжно вошел посетитель. Повадки и тон выдавали крутого: "Начальник, я хлеб пеку. Много! Знаю, ты мзду не берешь, и коль просьбу мою исполнишь, заведение твое ни в чем нужды знать не будет".

И – далее, уверенно так, не боясь, что перебьют: "Тут у тебя гад один срок мотает. Под амнистию подпадает. Так вот, пусть "звонка" ждёт, на всю катушку сидит. А?!"

Сразу выставить непрошенного гостя не позволило любопытство. "А тебе что за интерес, чтоб он здесь прозябал?!"

"А такой. Жену он мою трахает, а я ее люблю. Понял!? По рукам?" И так стремительно всё, напористо – еле-еле спровадил просителя...

Из любопытства справки навел. Бизнес ревнивца действительно процветал. Зерно завозил из соседнего Казахстана, молол на собственных мельницах, пёк хлеб, снабжая мучным городок средних размеров.

Вызванный для беседы осужденный, за которого "просил" мельник, неохотно поведал, что с его женой они в одном классе учились, сосватаны были. Но пока он в России гастарбайтил, та замуж выскочила. Да, за хлебопёка этого. С тех пор житья не стало, за решетку упёк...

Резона копать дальше не было. В положенный срок (как иначе?), применили Закон об амнистии.

... Прошло несколько лет. Теперь уже подполковник, инспектировал как-то Кудайбергенов особую колонию. Ту, где содержатся "смертники" – высшая мера в республике, как известно, отменена, и ранее приговоренные к ней, подпавшие сначала под мораторий на расстрел, а потом и под полную отмену "вышки", наказанье отбывают пожизненно.

Был в той зоне блок, что контролеры и начальство стороной обходили. Там больных туберкулёзом держали. С открытой, очень заразной, формой.

Старой закваски, офицер и туда заглянул. Приняв меры предосторожности, перекличку устроил. На житье-бытье посмотрел, состраданием преисполнился. И только было из ада на солнышко, как вдруг – "тубик" один:

"Не узнаешь, начальник? Да, палочка Коха не красит, всех "шкелетами" обращает. А я тебя сразу признал. Вначале засомневался было – пополнел, морщинки, виски седые. Но голос, голос... Таким ты меня из кабинета своего выпроваживал. Ни денег не захотел, ни бизнеса моего. А ведь всё иначе обернуться могло. Ну, узнал?!"

"Хлебопёк! Ты... ты как здесь?" – впервые за долгую службу дал слабину начальственный голос. "А завалил я жену. Выследил суку. Полюбовник, что ты выпустил, сбежал. Не попался тогда. Всю хибару перевернул – не нашёл. От злости сожительницу его задушил. За двойное убийство – "вышак" мне.

О содеянном не жалею, хотя душегубом стал, бизнес, деньги, здоровье – все потерял. Одно плохо – переживёт меня пидор этот. Как подумаю, не поверишь – вою, нары ногтями скребу. Помнишь, я ведь под сто кило весил. В карцере, на бетоне туберкулёз догнал. Теперь уж недолго осталось".

И зашелся натужным, рвущим легкие, кашлем...

# Расправа

***История эта может показаться нереальной, выдуманной. Не споря, автор лишь предупреждает: в силу понятных причин имена и фамилии здесь тотально изменены.***

Конец 80-х, железнодорожный тупик в Прииссыккулье.

... Неизменный со столыпинских времен, "вагонзак" выдавил содержимое на ж\д платформу. Зэков было не много, но все как один – "особо опасные". Принимавшему эстафету видавшему виды автозаку предстояло развести по районным следственным изоляторам, где тем предстояло дожидаться теперь уже скорого суда, девятерых отморозков – убийц, насильников, разбойников.

Сажали, как водится, по одному. По инструкции, в который раз перетряхивая небогатые пожитки. "Первый пошел! Второй! Третий!"

И вдруг... Со стороны показалось, что выводящие прапора, будто сговорившись, расслабили хватку, и плотно скроенный рецидивист, чью дурную силу не сломил и год тюремной одиночки, на миг "завис"...

И – рванул к забору. Легко отшвырнул пущенную на фас овчарку, через секунду уже "выходил силой" на двухметровое бетонное ограждение, опоясывавшее место погрузки-выгрузки "спецконтингента". Свобода?! Эхом раздался "Калашников"...

***Из материалов служебного расследования: "... Воспользовавшись, что прапорщики спецконвоя Силантьев и Мамарасулов, проявив вопиющую халатность, ослабили контроль, особо опасный рецидивист, трижды судимый за нанесение телесных повреждений, злостное циничное хулиганство и наркотики, по данному уголовному делу обвиняемый в особо жестоком убийстве Шитов предпринял побег. На применение служебной собаки, крики "Стой, стрелять буду!" и предупредительные выстрелы в воздух не реагировал. При попытке преодолеть высотное ограждение, прапорщик конвойной бригады выстрелил на поражение. Четвертая пуля в области сердца, по заключению судмедэкспертизы, оказалась смертельной".***

Побережье, годом раньше.

... Равиля хоронили всем селом. Известный в округе спортсмен, он в свои тридцать три если и отлучался с малой родины, то лишь на соревнования да на учебу в столицу. Вернулся, и стал тренировать окрестную пацанву гимнастике. В срок женился на девчонке из местных. Детей вот только Б-г не дал, но жили душа в душу.

*...Его боялись. Кроме четырех ходок, Шитов в свои тридцать два не имел ничего. К гашишу пристрастился рано, по этой причине и в армию не взяли. Накурившись – сатанел. Отсидев в третий раз, уже на второй "вольный" день пришел на соседнюю улицу и силком увел в свою развалюху 16-летнюю Настю. Пытавшуюся было помешать "тещу" страшно избил черенком лопаты. Любовью занимался только после папиросы с "дурью". Родителей, чтоб не мешали, при этом закрывал в сарае со скотиной, врубал магнитофон, и ...*

На расправу был скор. Иссушенные дурманом, пробиться сквозь наркотуман остатки сознания уже не могли. Силушки же был недюжинной и, гуляя раз с Настей по центру, пристал к парням, вышедшим из спортзала. Равиль тогда помешал драке, совестил, за что Шитов затаил злобу.

Через пару недель спортсмен загрипповал, и с высокой температурой, запретив проведывать, отлеживался. Придя со смены, жена нашла его на полу, связанным и жестоко избитым. В больницу ехать отказался, врачи "скорой" особо отметили травму "адамова яблока", кадыка. Ребром ладони или пинком его попросту размозжили...

Спешно созванный ближний круг решил идти в милицию. И как не отбивался полуживой Равиль, на утро Алена пошла к участковому. Но Шитов исчез.

Заполночь вернулся. Курнув "травы" и захватив кинжал, он погнал обезумевшую от страха Настю к Равилеву дому – "увидишь, что с недоноском сделаю!" К счастью иль нет, жена хозяина после похода в милицию уехала в область, где в УВД служил родственник – за советом и помощью. Вернуться рассчитывала первым утренним автобусом.

*Вытащив стекло, Шитов втащил Настю в дом и в темноте, на ощупь, пробрался к кровати. Закрыв рот жертвы подушкой, он молча, но раз за разом все сильнее и глубже, всаживал сталь в тело, залив все вокруг, включая одежду девушки, кровью. Равиль не сопротивлялся – уже второй удар, всего же их было нанесено 17(!) оказался смертельным. Грохнуться оземь хотелось и Насте – не вышло. Закрыть же глаза иль отвернуться, под звериный оскал не смела...*

Также бесшумно выбрались в темь. Околицей пришли на берег Иссык-Куля. Достав анаши, убийца накурился сам, заставив дернуть девчонку. И прямо здесь, повалив, занялся сексом. Потом, спрятав одежду в песок под камень, нагие пошли домой.

... Жестокое убийство всколыхнуло округу. Первым взяли Шитова, изолировали, без отдыху, но тщетно, допрашивали. Убежавшая к матери Настя молчала, как заколдованная. Через неделю прибыли крутые опера из центра. А с ними – прокурорский стажер Марат. Ему-то и повезло достучаться до девушки. В кровавых слезах, та все рассказала, но что-то писать и подписывать категорически отказалась. И только ночью, боясь "суженного", привела опергруппу на берег.

Чтоб легализовать ее показания, пустили "по горячему следу" собаку. Не беда, что прошло 10 дней – сельчане доверчивы. Столичному сержанту-кинологу со слов девушки начертили маршрут, и на глазах десятков людей он на следующий день добросовестно пробежал с Джеком всю дистанцию, облаяв глыбу. При многих свидетелях из-под нее извлекли в бурых потеках штаны, сарафан, нож-свинорез.

И раскрытие пошло. Причем вырисовывалось не только убийство, но и все прочее шитовское паскудство, включая наркотики и дикую секс-извращенку под магнитофон. Едва дав показания, Настя с матерью, правда, бросив дом, сгинули в Сибири. Но помаленьку заговорили даже его родители, со всех сторон так и сыпались заявления от избитых и оскорбленных односельчан, насмерть запуганных соседей.

Но очных ставок не брал никто. И опасение, что суд сломается, крепло день ото дня. На животный людской страх этот, по всему видно, рассчитывал и Шитов, что даже в тюрьме никак не мог по настоящему протрезветь, несвязно мыча на допросах.

"Эх, замочить бы его, – в сердцах за чашкой "вечернего чая" высказался как-то высокий чин из МВД, что накануне пообщался с Шитовым, – все одно не человек он". И слова эти крепко запомнились свите...

***Без комментариев (вместо послесловия).***

***Оба прапора к происшедшему "были замужем" не первый год. Только на спецконвоях, с душегубами да насильниками, по семь лет. В бригаду пришли одновременно, отслужив срочную не где-нибудь, а на охране Коми-лагерей. И за побег тот отделались выговорами, да и те вскоре сняли. И лучший бригадный снайпер, обычно лишь обучавший стрельбе новобранцев и потому почти не покидавший базы, в том конвое оказался. Его, кстати, приказом даже премировали. И вместо волкодава матерого з\к стерег молодой пес, что в тот день пошел на задержание впервые. И автозак против обычного стоял так, что бежать можно было лишь к глухой стене, подальше от людной станции. И еще множество всяческих "и"...***

Впрочем, все это только предположение. Да еще срок давности...

# "САХАРА"

Как часто бывает, дело это началось с малого: оперативники просекли, что молодежная группировка из "Забайкалья" – так в старом Фрунзе звался край за БЧК – не скупится на анашу. Курит, продает. Просто угощает...

Проверили. Да, пятеро местных. Угонят машину – и "на планы", в пески Чуйской долины. Зерносовхоз Таты, Аспара, – обширнейшие площади под дикоросами конопли. Там заготовку ведут. Машину, как правило, бросают, а чаще всего сжигают – чтоб отпечатков не нашли.

К группе решено было присмотреться.

Вскоре – очередной угон, масловая "Нива", по тем временам – целое состояние! Хозяин, бизнесмен средней руки, сам информацию насобирал – за анашой, не иначе... Взял у брата УАЗ, вездеход настоящий. Для песков – самое то.

Снарядили группу. Составили список угнаных авто, чтоб проверить там заодно. Сухпаёк, оружие, с утречка двинулись. Благо, таможенных и погрансогласований тогда еще не требовалось.

... За Чу начиналась "Сахара" – так местные пустыню Моюнкум прозвали. Чем дальше в лес, тем конопля все толще. Некоторые растения два с половиной – три метра, стебли – толщиной с руку, развесистую крону щедрое солнце не пробивало. И – никакой мошкары. Запах конопляный отпугивал...

Добрались до Разъезда. На пригорке средь песков, дурман-травы и саксаула – пять домов, один под черепицей. Туда и решили стучаться – по старым сведениям, там квартировал участковый.

В ворота долбали долго. Наконец отворилась ставня:

– Чо надо?

– Участкового ищем.

– А вы кто?

– Да оперА из Фрунзе, по делам. Посоветоваться...

– Посоветоваться?! Эт можно. Вот ты, что постарше, подойди. Остальным – стоять! Тут только увидели ствол карабина...

– Так, ближе. Еще ближе. Вдруг – окно нараспашку, и мушка стальная – прям в ноздрю правую, да чуть не порвала!

– Ай, ай!!!

– Не айкай тут, стоять! Враз башку отстрелю. Опера, говорите?!! А ну, вынь правой рукой корки... Да медленно, медленно. Чтоб видел я... И ну стволом сильнее тыкать...

Как только наш старшой не описался...

Удостоверение подал в форточку. Три долгих минуты, оружия не отводя, документ изучали. Наконец, заскрипела калитка, оттуда – мужик с топором в руках, смотрит все еще подозрительно:

– У других корки есть? Показывай.

Обошел, посмотрел:

– Свои!

Уффф...

Зовут в дом. За дувалом – хутор: двор с хозпостройками – гараж, кошара, баня. Стены толстые, осаду выдержать могут. На пороге – человек в трусах и милицейской фуражке, на костылях – нога в гипсе:

– Уж извините, офицеры. С колуном – брат мой. Я – участковый... Вчера на посту стоял, прям на трассе, что наркоманы облюбовали. Глядь – "Москвич" идет, с номерами киргизскими. Торможу – встал. Заглянул в окошко – пятеро "обдолбаных", и мешок травы прямо в кабине.

Ну, я – как положено: "Водитель, выбросить ключ зажигания и выходить по одному. А тот что впереди, рядом с водилой ихним, уж извини, – обращается к тому, чья ноздря чуть на мушке карабиновой не осталась, – ну копия прям твоя, – вперёд! Отскочить-то успел, жизнь спас, но ногу зацепили, гады... Теперь вот на костылях прыгаю. Честно. Как в окно увидал, подумал, что вчерашние на разборку пришли. В "Сахаре" такое не редкость..."

От бани мы отказались, но застолью обрадовались – к тому времени проголодались. Баек участковских наслушались – не счесть. Ну и оперативную информацию получили. Про "Ниву" нашу, правда, тот не знал, но о двух разыскиваемых легковушках рассказал. Одну, целехонькую, мы потом на стоянке в райцентре нашли, от другой же, к сожалению, только остов сгоревший остался...

И наших, "забайкальских", здесь знали, по кличке распознали. Как услышали – "Капиталист" (так главаря величали), так извлекли из сейфа ориентировку и фоторобот, что последние сомнения снял. В Джамбуле они наследили, остановив частника, "на планы" направились. Тот понял, заартачился – уж лучше б поехал: перерезали горло, труп прямо в заросли бросили. Тело лишь через несколько дней обнаружили, отара шла, овцы от запаха мертвечины шарахнулись...

Джамбулцы, кстати, одного из группы, своего, местного, взяли. Кличка "Борчик", он к фрунзенским как-то прибился, но после убийства, поняв, что те – отморозки конченные, сбежал, дома отсиживался. Там и задержали, пока суть да дело, к своим преступлениям примеряли.

Решили в Джамбул ехать. Благо, недалеко.

Понятия "Сотрудничество со следствием" Закон тогда еще не знал. Но местные, пообещав, что срок мотать он на родине будет, подсобили, и уже на второй день Борчик вовсю витийствовал. Закрепили всё до деталей, съёмку видео произвели.

Решали, что делать. Во Фрунзе два таких нападения значилось. Одно также смертью закончилось, а во втором смог-таки убежать водитель. Завидев в зеркальце нож, на ходу из машины выскочил и, хоть и с вывихом, до людей, громко вопя, дохромал. Тем спугнул убийц и жизнь свою спас: авто в бордюр уперлось, пассажиры – врассыпную...

Показали фотографии. "Капиталиста" таксист опознал сразу же. Да и других, чуть замешкавшись, из десятка представленных фото выбрал уверенно.

Не дожидаясь новых жертв, группу решено было брать.

Готовили операцию, как вдруг – новая вводная: на мотоцикле разбился один из бандитов, "Корейцем" звали.

"Капиталиста" к тому времени в городе не было. То ли скрывался, то ли промышлял где-то. Предположили, что без главаря его первого помощника, "Корейца", хоронить не будут.

За домом погибшего наблюдение установили.

Так узнали, где на кладбище в Чон-Арыке могилу вырыли. И, хоть главный пока не нарисовался, повышенная суетливость свидетельствовала – хоронить будут завтра. Может, "Капиталист" прямо на погосте объявится?

... С утра у бесхозной могилы, неподалеку, по-хозяйски трудилась троица: баба, как водится, при этом глаза тёрла, мужики же молча оградку налаживали. И, поскольку последний приют "Корейца" отсюда был виден как на ладони, внимательно следили за всем, что там происходит.

К одиннадцати часам, в сопровождении трех легковушек, подъехал катафалк. Ба – фигурант прямо у гроба. Когда подсел?!! Не до громких прощаний и молитв, "косяк" с анашой братва по кругу пустила. Еще один, чтоб покойник не заскучал, прямо в домовину, у изголовья, положили. С тем и зарыли.

Чтоб покой кладбищенский не нарушать, брать банду решили на первом повороте: там дорога сужалась. Пустой катафалк ушел, "Ниве" же, в которой главарь ехал, дорогу оперативник в форме преградил. Еще двое, с короткими штурмовыми "Калашами" в руках, у обочины, в открытую, стали.

Но эффект психологический не сработал. "Капиталист" только ходу прибавил и сворачивать, а тем более останавливаться, не собирался. Тот, что в мундире, едва отскочить успел.

Грянула очередь...

"Тридцать три" – про себя, как учили, произнес стрелок. За это время, как правило, автомат три пули выплевывает. Вышло, правда, четыре – да кто уж тут вам считает?!! Одна – в молоко, две капот и колесо пробили, четвертая, надо ж так, через стекло в правый бок фигуранта вошла, из левого уха вышла...

"Капиталист" скончался на месте.

Остальные сопротивления не оказывали.

# Серпентарий

***Между автобиографией и биографией порой – "дистанция огромного размера". Не все и не всегда расскажешь о себе...***

***Автобиография Академика Арстанбека Алтымышева выглядит достаточно внушительно: лауреат Государственной премии, долгие годы член президиума комитета космонавтики СССР, автор исследований о мумие, создатель мощнейших адаптагенов, наконец – человек, который на десятках целебных трав настоял популярный бальзам "Арашан"...***

***Но то, что незадолго перед кончиной профессор-фармаколог поведал мне, он долгие годы не рассказывал никому. Не включал и в официальные автобиографии. И только теперь завесу секретности над этим фрагментом жизни ученого можно слегка приоткрыть...***

Это было в семидесятые. Мир захлебывался в терроре. Баски, "красные бригады", Ирландская революционная армия, палестинцы... И вот, наряду с традиционными взрывами и стрельбой, для индивидуальных акций стали активно применяться яды. Укол зонтиком в толпе – и готово. Но смерть настигала не сразу, а через день-два, и следов яда в организме не оставалось. Отраву явно творили не дилетанты.

Однажды меня пригласили в Москву. И предложили дальнюю командировку – в Латинскую аж Америку. Там, в затерянном в сельве городишке, бывший гитлеровский промышленный спонсор, из тех, что после войны сменил лицо, континент и хозяев, построил в джунглях гигантский серпентарий, где, по слухам, собрал гадов ползучих со всего света. И не только их – насекомых, ядовитых рыб, диковинные грибы, растения. И поставил производство ядов на промышленную основу. Если коротко – мне предложили заняться промышленным шпионажем. Во имя самых высоких целей, естественно. Сказать, что я, типичный представитель науки, был ошарашен, – мало. Однако нажали, убедили...

Активно занялся испанским. Язык давался легко, в основе – латынь, что зубрил в институте и, ни шагу без нее фармакологу, совершенствовал всю жизнь. Вскоре сносно говорил, и даже писать начал.

Отъезд откладывали трижды. Но вот наконец пригласили в союзную Академию наук, на конференцию, якобы. Там сообщили, что все готово. Легенда сделала из меня ... японца! Родившегося и живущего, правда, вдали от исторической родины. Внешность, благо, подходящая. Предполагалось, что в диковинной стране обойдусь испанским, которым к тому времени овладел достаточно. Но на всякий случай пол года интенсивно "грыз" и язык Страны Восходящего солнца. Также небезуспешно.

Стартовал из Амстердама, на месте был через сутки. Состояние отвратительное: из Москвы выбирался при минус сорока почти, попал же в тропики на плюс 30. Да и страшно, в конце концов. Но встретили хорошо, приветливо, отвезли за шестьдесят миль и разместили в шикарном коттедже средь девственных лесов. Гулял, наблюдал. Поражало, как здесь, вдали от цивилизации, все было разумно и, главное, удобно устроено. Жизнь с полным комфортом, без всяких мирских проблем, наедине с любимым делом – о чем еще мечтать ученому?

Дали лабораторию, персонал. Включился в работу. Свободно бродил по всему серпентарию. Здесь были все монстры, что под силу живой природе! Впервые увидел и кораллового аспида, и зеленую мамбу, и египетскую кобру, и "черную вдову". Не только увидел, но и работал со всей этой пре ядовитейшей нечестью.

Рядом жила женщина в возрасте. Ухоженная, со вкусом одетая, красиво подстриженная и сохранившая фигуру, она в свои годы выглядела привлекательно. Возраст выдавали разве что морщины, искусно прикрытые шейным платком. Иногда мы перекидывались парой слов, не больше. Звали ее Хелен.

В уикенд я частенько направлялся в соседний городок, встречался со связными. Отчитывался, получал деньги – контракт обязывал "японца" жить за свой счет. Руководители скупились, пре долго объяснялся даже за пятнадцать "пивных" долларов. Но в целом все шло по плану. С одним осевшим здесь поляком в короткий срок мы даже новое лекарство желчегонное придумали. Так и не знаю, пошло ли оно на поток? Шел третий месяц стажировки.

... Военный переворот застал прямо в лаборатории. Такого не предвиделось – недавно "со свидания", и никаких инструкций. Из-за рассеянности ученой серьезного значения известию не придал, продолжал исследования. В стране, меж тем, хозяйничала хунта. Пришедшая к власти, как позже выяснилось, не без финансов хозяина моего серпентария.

Прошло несколько дней. Я в одиночку колдовал над ретортой, как скрипнула дверь. Не профессионал в играх рыцарей ножа и кинжала, невольно вздрогнул, услышав русскую речь Хелен: "Не удивляйтесь. Отец мой, "щирый украинец", еще в 20-х сбежал в Америку. Слушайте совет: бегите отсюда как можно скорее. Есть негласная установка – кто в этой нищей стране выдаст властям коммуниста, получит цветной телевизор. Двоих – машину. На большевике же из самой России разбогатеть можно сказочно! Я ухожу. Но кое-что вам оставляю..."

На столе лежала копия телеграммы с деталями, кто я и откуда. Предлагалось понаблюдать "до принятия окончательного решения". Не заходя в коттедж, рванул я на стоянку такси...

В советском консульстве поначалу выпучили глаза – кто, какой еще серпентарий?! Потом, сообразив, что уж слишком ярко для японца "выражаюсь", вызвали кого следует. Те организовали билет на Кубу. С посадкой в Лиме. Там в салон вошли полицейские, искали "русского профессора". На меня, "потомственного самурая", внимания не обратили.

В Гаване машина ждала прямо у трапа...

# Сестринская честь

... Было так холодно, что замерзли даже трупные черви. И без эксперта ясно: тело хозяина дома пролежало на веранде не менее месяца.

Об убийстве уверенно свидетельствовал раскроенный череп и валявшееся рядом "орудие" преступления – тяжелая хрустальная ваза. Опергруппа прибыла по вызову соседей – живший бобылём Сатвалды давно не показывался на людях...

Начали с подворного обхода, опроса родственников. Абдиев смолоду жил на Иссык-Куле. Последние несколько лет руководил крупным винзаводом, в родные края вернулся уже пенсионером. Купил немецкий дом, с баней, многочисленными хозпостройками. Скотину в отличие от старожилов не держал, увлекался охотой.

Семьи у убитого не было, многочисленная таласская родня от него отвыкла. Потому и жил одиноко – раз в неделю заходила племянница – убрать, приготовить... Чего же в последний месяц ни разу не приходила?!

Обстоятельство это насторожило сыскарей. "Не здоровилось", – пояснила Асель. Проверили, отстали. Одна за другой отпали версии об ограблении, хулиганстве, прежних разборках.

Меж тем просочилось: нездоровье Аселино вызвано...криминальным абортом. Поговаривали, ездила девчонка куда-то далеко, к деревенской повитухе. Барышня на эту тему говорить категорически отказывалась, молчало и ближайшее окружение.

Заподозрили инцест. Учитывая дружбу девушки с родным братом, что недавно призвался в армию, решили отозвать его из воинской части – вдруг прольет свет, чем-то поможет следствию...

Прокурорское обращенье сработало – в виде исключения солдат получил краткосрочный отпуск. Отнекивался недолго: "Обосновавшись в Таласе, дядька сразу на шестнадцатилетнюю Асель глаз положил. Попросил отца, чтоб приходила, помогала. Отзывчивая, та с радостью согласилась. В первый же приход старик ее изнасиловал. Сестренка вся извелась, но сказать не смела – дело семейное, что люди подумают?!

Насилие продолжалось пол года. Аборт делать пришлось, сестренка кровью вся истекла, чуть Богу душу не отдала. Я с ней был, все видел. Тогда она мне все и рассказала...

Пошел к старику. А тот – издеваться, нищими нас обозвал, за деньги она, говорит, отдавалась. Вскипел я, взорвался, схватил попавшуюся под руки вазу, и ...

Повестка в армию уж в кармане лежала. Думал, забудется. Ан нет, каждую ночь покойник снится. Вот душу облегчил, может теперь отстанет..."

*...Официально преступление это по сей день значится не раскрытым.*

# Скотник из УГРО

В начале 1990-х – кто б мог подумать?! – приказала долго жить всесильная Коммунистическая партия, вслед за ней – Коммунистический Союз молодежи.

Оставшись без кресла, экс-секретарь Таласского райкома комсомола Манас Акматбеков решил переквалифицироваться в милиционеры. "Без них ни одна власть не обойдется" – рассудил теперь уже бывший молодёжный вожак.

... Медкомиссия – годен. Не имела ль проблем с законом родня? Нет. С учётом ветеринарного образования, всемогущие кадровики определили Манаса оперуполномоченным уголовного розыска. В группу по борьбе со скотокрадством...

Полагались курсы, переподготовка... Послали запрос, поставили в очередь. Пока же, сдав зачеты на знание основных приказов, началось вхождение в должность...

Тогда как раз проверяли информацию о группе воров-профессионалов из соседнего Казахстана. Шерстя окрестности Таласа, те крали коней, "отстаивали" на дальних фермах. Переждав шум, перегоняли через виртуальную тогда границу.

Вот на одну из таких подозрительных точек и устроили лейтенанта. Скотником. Обязанности простые: бурёнок обихаживать, корм задавать, навоз чистить, на выпаса гонять. И – ждать. Случись что – подмогу из района за 20 километров вызвать. Как? "Смекалку оперативную включи" – усмехнувшись, посоветовало начальство...

Да разве ж о таком мечтал бывший комсомольский организатор?!

Но служба есть служба... Неспешно текли будни. Порастеряв средь кизяка и грязи былой лоск, превратился наш герой вскоре в типичного скотовода: порванная телогрейка, стоптанные кирзачи и полинявшая "всесезонная" меховая шапка-ушанка...

Периодически, маскируясь, коллеги наведывались. Запив жирное мясо чуть разбавленным медицинским спиртом из личных манасовых запасов, довольные, отбывали восвояси: "Бди, секретарь... Это тебе не речуги комсомольские толкать..."

Тягомотно закончилось лето. Осень принесла затяжные дожди – совсем невмоготу стало. Сколько раз все бросить хотелось, и только мысль что засмеют "белоручку", всякий раз останавливала...

...Предутренний туман разорвало ржание и стук копыт. "Эй, Доктурбек!" Неспешно натянув ватник, Манас вышел во двор. Трое конных, явно не местные, настороженные. У одного за спиной – винтовка малокалиберная, строго-настрого в те времена запрещенная.

– Эй, а где Доктурбек, тут он раньше хозяйничал?

– Да он еще в июне ногу сломал. С тех пор я здесь обитаю

– Как звать?

– Куланбек

– Слышь, Куланбек, мы тут с конями недельку передохнем. Устали, издалека гоним... За сено и барашка, что приготовишь, заплатим. А в придачу еще и жеребенком отблагодарим.

И, не дожидаясь ответа, тут же по-хозяйски загнали в ограду табун в 17 голов... Кобылы, одна в одну, племенные.

– "Они", – решил опер...

Под зорким оком гостей, "Куланбек", чтоб не путались под ногами, загнал под крышу немногочисленных коров, протер лошадей, напоил, задал корму. За ужин принялся... В голове ж одна мысль: как своим сообщить?! Отлучиться не получится, наблюдают. Да и скакать далеко – уйдут. И братишек, что по хозяйству все лето помогали, нет – школа началась. Что делать?!

...Первую ночь гости водкой своей угостили. Шептались все, следили. Один дневалил, не спал. Под утро коней выгнали, попастись дали. К обеду загнали, вчерашнее мясо доели. Без спиртного скучали явно, но отлучаться с фермы боялись. Тем более гонца посылать – вдруг сдаст?!

Тут-то и дождалась своего часа трёхлитровая баклажка чистейшего "spiritus vini"...

На второй день, "расщедрившись", вынул Манас свою заначку и угостил скотокрадов спиртом. Чтоб сомненья развеять, для начала и себе плеснул на два пальца. Попеняв, что вчера молчал, те хряпнули, задохнулись, зенки на выкат. Оклемавшись, еще потребовали. Потом ещё. И ещё...

Пей – не хочу...

...В 8.00 на спортплощадке Манасского райотдела милиции лично начальник майор Субанов в футбол капитанил. Крик, гвалт, мальчишки окрестные набежали. Тут, скрип-скрип, арба к воротам подкатывает... В ней трое по рукам-ногам связанных мужиков спящих, чей храп даже крики болельщиков перекрыл.

Возница-оборванец, хоть едва на ногах держался и спиртным на всю округу разил, все честь норовил отдать, по Уставу представиться. Кой-как опознали в нем Акматбекова, о котором, признаться, уж и забыли...

Очнувшись в КПЗ только под вечер, рецидивисты опытные сначала все отрицали. Но, живыми "вещдоками" прижатые, в конце концов решили, как теперь говорят, сотрудничать со следствием.

Девять краж скота в особо крупных размерах тогда раскрыли.

А Манас Акматбеков свое первое милицейское поощрение получил.

# Скотокрад

... Камбаров лелеял своих овец. Купив на базаре маленьких ягнят знаменитой в тех краях курдючной гиссарской породы, он выкармливал их из соски, чистил, а когда подросли, задавал лучший корм. Расчет был прост – вырастить, продать, получить тройной навар. А повезет – так и больше. Потому-то и крутились вокруг барашков всей семьей – дело это хоть и хлопотное, зато прибыльное.

Раз утром пошел хозяин к питомцам. Уж издали почуял неладное – дверь сарая настежь, тишина. Припустил бегом, точно: нет всех двадцати четырех. Представляете, какая это трагедия для сельчанина?! Прочесав всю округу, хозяин лишь через сутки сообщил в сузакскую раймилицию.

Осмотр места происшествия ничего не дал – все повытоптали домочадцы и любопытные соседи. Принялись отрабатывать аил. Подолгу беседовали с судимыми, проверяли алиби известных скотокрадов окрест – пусто. А как взялись за "трудных" подростков, так сразу же зацепились за 15-летнего Юлчи. Вспомнил хозяин, что пару раз видел его близ сарая. Тот внимательно следил, будто хронометрировал. Не пьющий и некурящий, с виду спокойный. Но было в пареньке этом что-то, заставлявшее сверстников держаться подальше, а его самого общаться только с гораздо старшими.

Однако беседа с Рахматуллиным, что говорится, "не пошла". Тот больше отмалчивался, отвечал односложно. И милиция вскоре отстала. Но, поскольку других зацепок в "бараньем деле" не было, решили зайти с другой стороны. В городе Карасув соседней Андижанской области Узбекистана установили зятя мальца, 25-летнего Бахтияра. Первые же опросы соседей дали результат – на днях сюда приезжал грузовик, номера которого, к сожалению, никто не запомнил, и увез с Бахтиярова подворья трех жирнющих гиссарцев. Хорошо знавшие Нуритдинова махаллинцы божились – овцами тот никогда раньше не занимался...

Проинформировав карасувских коллег, сузакские оперативники начали искать подходы к "зятю". Повезло: постовые задержали подпившего Нуритдинова, затеявшего перебранку на базаре, не очень следя за языком. Удачу закрепили комбинацией: при оформлении протокола о мелком хулиганстве, на столе участкового "случайно" оказалась ориентировка о краже в Сузаке 24 баранов. К концу процедуры вдруг заговорила лежавшая тут же милицейская рация. И сообщила, что в Кыргызстане пойман вор, давший показания, что отвез барашков в Карасув...

Участковый "срочно" вышел, а охранять хулигана "случайно" остался милиционер, что жил от него через дувал. Выбора нет – волнуясь и заикаясь, еще не вполне трезвый Нуритдинов просит его побывать у шашлычника Музафара и попросить того забыть о купленных накануне овцах.

Дальше – дело техники. Шашлычник рассказал все, выдал шкуры. Их опознал потерпевший. Но видели бы вы, сколько труда стоило "расколоть" 15-летнего мальчишку, сколько для этого понадобилось очных ставок, допросов, опознаний!

Из похищенных двадцати четырех голов владельцу возвращены восемнадцать. Остальные возмещены деньгами.

По рыночной стоимости.

# Случайная жертва

... Через сорок лет уже и не вспомнить, как познакомились инженер, выпускник знаменитой на весь мир "Бауманки" – московского Высшего Технического училища имени Баумана Сейтек и красавица Наташа. Возможно, во фрунзенском планетарии, на одной из встреч Клуба любителей астрономии? Оба просто обожали небо...

Ребята встречались и, созрев, решили создать семью. Любовь пришла позже, но взаимные уважение и, как ни странно, страсть к звездам, сделали её счастливой с самого начала. Ведь браки, как известно, вершатся на Небесах...

Родня Сейтека, однако, сочла этот союз мезальянсом. Еще бы, подающий большие надежды, допущенный в совершенно закрытую тогда "космическую богему" молодой кыргызский учёный, и никому не известная, даром что красавица, русская девушка с периферии?!!

Но им было наплевать. В маленькой хрущевке всегда хватало места друзьям, жили не богато, но весело, растили детей-погодков. Муж, сильно привязанный к матери, навещал ее по субботам. Как по графику. Что б ни случилось...

Вот и в тот злополучный день в районе старого аэропорта он, как всегда, сел на 11-й автобус, ходивший тогда от Чон-Арыка до Зеленого рынка, и поехал в центр. Мама жила в пяти минутах ходьбы от ЦУМа.

... Домой Сейтек в тот вечер не вернулся. Так изредка бывало и раньше, а квартирные телефоны тогда были бооольшой редкостью. Побоявшись оставить одних едва уснувших малышей трех и четырех лет, Наташа, намаявшись ожиданием, сомкнула глаза лишь под утро.

В 8.00 в дверь постучали участковый и оперативники. С прискорбием сообщили, что труп погибшего от ножа Сейтека обнаружен вчера в Рабочем городке. На глазах у всей улицы раненый почти час истекал кровью, и лишь потом, преодолев страх и осторожность, случайные прохожие вызвали, наконец, "Скорую". Но по дороге в больницу раненый скончался.

Наталья, надо сказать, встретила горе мужественно: боялась плачем и воплями напугать детей. И лишь в морге, на опознании, дала волю слезам... Не то – свекровь: возопив, в сердцах она сразу же обвинила невестку. Мол, у той давно был любовник, вот он-то и убил её дитятко...

Хотя никаких подтверждений сказанному не было, версию, как и прочие, проверяли на совесть. В раскрытие включился убойный отдел столичного уголовного розыска, Лёня Трусковский и Мажит Кожанов. Эти парни свою работу знали...

Сразу возник вопрос – как и зачем убитый оказался в Рабочем городке? Там провели подворный обход, искали друзей, любовницу, другие объяснения, почему парень сбился с привычного курса? Опросив водителей и кондукторов одиннадцатого автобуса, выяснили, что в тот день они впервые, согласно распоряжению свыше, изменили маршрут – с заездом в Рабочий городок.

Очередной опрошенный шофер вспомнил, как взволновался один пассажир, когда он свернул с Проспекта Мира на улицу Айни. Опомнившись, тот просил остановить автобус, но хозяин баранки, – права дороже, – категорически отказал и сделал это только на остановке...

Так отпала версия о несуществующих любовнице, друзьях-товарищах. И, поскольку в кармане нашелся кошелек с деньгами и пропуском в лабораторию, по которому, собственно, и установили личность убитого, сама собой отпала и версия об ограблении.

Что, что тогда? Месть? Хулиганство?

Врагами, по крайней мере явными, Сейтек в силу своего уживчивого характера, обзавестись не успел. Оставалось еще настырное подозрение свекрови, но, принимая во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, и побеседовав с Наташей, следователь Леонид Торопов версию эту отмел окончательно: мотива не было, да и искренность молодой женщины сомнений не вызывала.

Оставалось убийство из хулиганских побуждений. И милиция в десятый раз начала подворные обходы. На сей раз сконцентрировались на ближайших бараках: криминалисты сообщили, что порезанного не волочили и ниоткуда не принесли. Место преступления соответствовало месту обнаружения тела, в котором тогда еще теплилась жизнь...

На третий день "клюнуло" у молодого сотрудника детской комнаты милиции: соседи рассказали, что совсем недавно, через пару-тройку дней после происшествия, исчез некто по прозвищу "Керя", известный своим буйным нравом. Мать пояснила: да, уехал к родственникам в Сибирь. Это было похоже на побег: впопыхах, даже не взяв расчета ...

Наложили арест на переписку. И уже через день после первого виртуального знакомства, на стол следователя легло письмо в далекий Красноярский край. Испуганная мамаша сообщала, что, мол, "были менты, и надо ховаться". Опытному прокурорскому важняку Торопову такого свидетельства с лихвой хватило, чтобы взяться за беглеца всерьёз.

Командированные опера нашли "Керю" в тайге, на дальней заимке. Дрогнув под натиском УГРО, тот нехотя рассказал, как пили с друзьями и матерью в её комнатушке в бараке, а когда пойло кончилось, наскребли еще на поллитра, и он направился в гастроном. Тут, дескать, на него напала куча парней-азиатов, он вернулся, схватил кухонный нож, пустился вдогонку и, якобы приняв за одного из грабителей, ... зарезал первого попавшегося под руку мужика "с характерной внешностью".

Позже следствие выяснило, что никакого грабежа не было. Купив водку, он тут же, за углом, выхлестал ее из горла. А историю об ограблении придумал для собутыльников.

Учитывая, что до совершеннолетия убийце не хватало буквально нескольких дней, суд определил ему 10 лет лишения свободы. Еще на зоне тот познакомился с-подругой-по-переписке, а, отсидев звонком, сошелся с ней. Прожив год, в пьяной ссоре зверски зарезал сожительницу.

На этот раз получил расстрел.

Приговор привели в исполнение...

Детей Наталья растила в одиночку. И лишь когда подросли, вновь вышла замуж, родила еще одного сына. С мужем часто бывает на Ала-Арчинском кладбище, ухаживает за могилой Сейтека. Старшие дети стали врачами, живут и работают в России. У Наташи – четверо внуков...

# Стервятник на уткоферме

"Что-о!? В работе нашей романтики не хватает?! То ли дело уголовный розыск?! Да ну-у-у!" – завелся как-то главный антикоррупционер страны Манас Акматбеков.

"Снимаем информацию, что проверяя птичью отрасль, ревизор оценил собранную компру в пятнадцать тысяч баксов. "Главный птичник", остерегаясь решётки, согласился. Рассчёт проведут завтра, на уткоферме.

Технично так закидываем птичнику, что, дескать, "обувают" его, компрматериалы того не стоят. Весь в сомнениях, он соглашается и пишет заявление. Теперь нужны вещдоки, т.е. купюры.

Это – всегда проблема, спецфонда у нас нет. Чтоб взять с поличным, опера пускают шапку по кругу, одалживаются у родственников, друзей, знакомых бизнесменов. На сей раз перед банком ходатайствовал лично начальник Главка. Деньги ж под расписку взял я.

Во дворе инкубатора, где должна пройти сделка, ставим неприметный фургон с надписью "Яйца" – в таких во Фрунзе развозили продукцию по фирменным магазинам. Там еще затемно разместилась возглавляемая мной группа захвата. Ждем...

Фигурант появился точно в назначенный срок. Но подношения сразу не взял, потребовал коньяку. И закуски. Потом – ещё, ещё... Взяткодатель и сам в раж вошёл, сауну, что здесь же, на территории, предложил "гостю". И птичниц туда зазвал...

На дворе – февраль, холодина! Сказать, что в жестяном фургоне закоченели мы, – ничего не сказать! Сидели 10 часов, пошевелиться боялись. Один наш потом с воспалением легких слёг. Меня пронесло – азарт грел! И еще – спиртное, что исключительно в медицинских целях из горла молча пускали по кругу. Но не хмелели.

Наконец – долгожданный сигнал! С оружием наперевес – в кабинет, там – трое, один не запланированный. Ревизор, что в лицо меня знал, в истерике на пол упал. Пакет с мечеными долларами при нём нашли. Открыл, считаю – в миг про холод забыл, в жар бросило: в конверте лишь 8 тыщ ! "Остальные!!!" – реву, я ж под расписку вещдоки брал, во век не рассчитаться! Оказалось, третий, посредник, семь себе брал, и успел под сейф несгораемый сунуть...

От страху это как-то у него получилось. Меж полом и дном даже просвета не было, пальца не всунуть! Махина железная, довоенная еще, с песочной прокладкой – не сдвинуть! Всех увезли, я ж в кабинете остался, сейф охранял. Утром кой-как отжали его ломами...

# Стюардесса

1979... Пять лет, как Иссык-Куль перестал выращивать "Алые маки"... Но опийная мафия не сдавалась, и вот однажды пришла наводка, что некто "Граф" в Токмаке ищет оптового покупателя на 5 кило зелья из старых запасов...

Через искусную комбинацию меня, начинающего опера, представили покупателем. Проверяясь, люди "Графа" в первый же день взялись водить, но наше контрнаблюдение их быстро вычислило и предупредило. Зашел в тогда центральную гостиницу "Кыргызстан", ушел через ресторанную кухню – только меня и видели... Строили и другие ловушки – всякий раз выворачивался.

Основным рынком контрабанды тогда был Кавказ. И, когда на очередной встрече сошлись в цене, торговец выдвинул условие: товар передаст женщине кавказской национальности, она же рассчитается. Рядом с местом встречи никого другого быть не должно.

Категорично. Как сказали б сегодня – безальтернативно.

На подготовку операции 10 дней всего. Связываться с российскими коллегами – пока найдут, то-да-сё... Опоздаем. Лихорадочно перебирали местных знакомых. На всякий случай, искали девушку кавказской внешности, но знающую тюрские языки: вдруг при ней что интересное выболтают?

... И тут вспомнилась красавица Марьям, живущая в одном районе – полшколы влюблено было. Мама у неё, кажется, была с Кавказа, а папа– кыргыз. Правда, не виделись давно.

Долго ли, коротко – нашел... Завидев кандидатшу, инструктаж начальство само проводить решило. Мне ж поручили детально операцию проработать. И – никуда с явки.

"Сценарий" готовили вместе с девушкой. Решение подсказала ее мечта – стать стюардессой. Летает, дескать, из соседней Алма-Аты, через Баку и Минеральные воды, в Сочи. Да и зачем продавцам такие подробности? Разве что перепроверить захотят? Но на последнем этапе уже вряд ли...

Нашли летную форму, в ней Марьям ну просто моделью выглядела. По месту работы ей отпуск и путевку на курорт пробили – легенда для родителей. За городом поселили, охраняли.

Во время очередного "авиарейса", всячески подстраховавшись, познакомил одноклассницу с опийщиками. Даром что новичок, та, вжившись в роль, вела себя уверенно. Согласно легенде, твердо заявила, что у нее всего час, назад в Алма-Ату возвращаться надо, завтра – в рейс. До товара ей, дескать, дела нет, заплатили, чтоб сверток доставила. Что в нем – ее-де не волнует, деньги очень нужны.

Все. С тем мы в тот раз и уехали, чтобы вернуться с деньгами уже через три дня – подстроились под авиарасписание – и закупить "товар". Все известные нам фигуранты дела с того момента находились под тщательным наблюдением. То ли Марьям их так очаровала, то ли поверили, а может, и то, и другое, но проверять легенду они не стали.

... В назначенный срок стюардесса на алма-атинском автобусе прибыла в обусловленное место – на автовокзал. Тогда он был один, сегодня же зовется "Старым", или "Восточным". Надо сказать, смотрелась она еще лучше обычного – стать, форма с иголочки, встречные мужики шеи сворачивали.

Наблюдение сообщило, как из недалекой Кузнечной крепости вышли и направились к вокзалу трое фигурантов. При них – холщовая сумка, явно с товаром. Завидев покупательницу, прибавили шагу...

Легенду, как, не "засветив" покупательницу, должны были взять сбытчиков, здесь раскрывать не буду: она и сегодня в ходу. Да и ни к чему, всё наперекосяк пошло...

Вмешался Его Величество Случай: в нарушение всех правил, прямо на стоянку междугородних автобусов вдруг зарулил старенький "Москвич". А из него – трое мужчин в летной форме, поддатые. Как потом выяснилось, с рейса только, по ходу движения на грудь принявши, двое фрунзенцев коллегу на автовокзал подкинули, чтоб домой, в Ананьево, проводить. Завидев красавицу-"стюру", мимо, конечно же, не прошли – "языками зацепились"...

Опиеноши же, по своему разумению приняв летчиков за переодетых "ментов", сбросили сумку и – в рассыпную! Гнаться за ними мы не могли, засветили б Марьям. И потом, хоть всё о них знали, брать не посмели...

... Операцию "Стюардесса" благодаря тем "летчикам-налетчикам" пришлось сворачивать. Без малого два кило чистейшей "ханки" оформили как бесхозные. Дальнейшее наблюдение за фигурантами ничего не дало – те надолго "легли на дно"...

За помощь следствию начальство вручило Марьям ценный подарок и... форменную шапочку стюардессы "Аэрофлота".

# Судьбу определил ... "Макаров"

В 1988 году в рамках очередного административного эксперимента Иссык-Кульская область объединилась с Нарынской. Территориальное образование это заняло сорок девять процентов территории республики. Меня, тогдашнего начальника областного уголовного розыска, друзья в шутку еще долго звали "Мистер 49"... По существующим правилам главный сыщик обязан был лично участвовать в раскрытии серьезных, резонансных преступлений. И, поскольку область из конца в конец – более тысячи километров, а криминальная обстановка в связи с возросшей миграцией обострилась, мотались мы тогда крепко, практически жили в машине. Но и обучали коллег по-настоящему. Стреляли, к примеру, не в тире, а в "обстановке, приближенной к действительности" – в горах, с двух рук "по-македонски", прямо из машины на скорости. Отрабатывали рукопашный бой. Действовала и школа оперативного мастерства, всерьез изучался опыт ветеранов, выпускались бюллетени, достоянием гласности становился механизм раскрытия каждого серьезного преступления. И это давало результаты. Особо заботились о молодых сотрудниках. За каждым закреплялся наставник, я лично побывал дома у каждого новичка УР. Беседовал с родителями, женами, рассказывал о специфике работы, важности нашей службы. И домашние невольно проникались уважением к профессии. ... В Ак-Талинский РОВД, где тогда была лишь одна штатная единица сыщика, назначили молодого выпускника школы милиции. Умелый, теоретически подкованный, тот быстро завоевал авторитет, поставил себя. Особо ж поднаторел в раскрытии скотокрадств. Опыт лейтенанта изучался и пропагандировался по всей области. И тут перспективного офицера заметили ... в службе по борьбе с хищениями социалистической собственности, БХСС. Той самой, что согласно популярному в те годы милицейскому слогану, "сладко спит и сладко ест...". И, суля всякие блага, коими в уголовке и не пахло, давай перетягивать парня к себе... Поддавшись, тот написал рапорт о переводе, который мне предстояло завизировать. Признаюсь – жаль было терять хорошего опера, да и вложили в него немало. Решил побеседовать лично, поехал в Ак-Талаа. "Конкуренты" потрудились на славу – лейтенант стоял на своем несмотря на все мои аргументы... И тогда, цепляясь за соломинку, предложил я вверить судьбу ... пистолету Макарова... "Хорошо, поехали постреляем. Пусть всё решит мишень. Обстреляешь – подпишу рапорт, а нет – остаешься в угро. Идет, офицер?" Отказаться по тогдашним понятиям было невозможно... Стрелял я разве что не плохо, лейтенант же стрелком слыл отличным. Наверное, легко согласился еще и поэтому. Вышли мы на безлюдье, достали "табельные"... ... Короче, обстрелял я его. Всего на пару очков, определивших дальнейший путь Бакыта Джусубалиева. Пройдя все ступени, стал он со временем начальником Главного Управления республиканского уголовного розыска, полковником, членом коллегии МВД Кыргызстана.

А еще говорят, "пуля – дура"...

# Сыворотка правды

... В середине семидесятых в райцентре недалеко от столицы убили врача-психиатра. Убили жестоко. Тот шел в поликлинику, как с крыши упал тяжелый булыжник. Смерть оказалась мгновенной.

Подозрение пало на пациента, что пару месяцев возвратился после лечения в республиканском психодиспансере. Убитый по долгу службы периодически изолировал туда опасного хроника, когда тот "активизировался". И каждое врачебное освидетельствование сопровождалось угрозами, а то и прямой агрессией. Свидетелей тому хватало, хотя их показания давали лишь косвенные улики. Прямых ж доказательств не было.

Психиатры – особая каста, друг у друга на виду. Асана (так звали покойного) уважали, надежды он подавал недюжинные, готовился к ученой карьере. И числился в любимых учениках главного врача крупнейшей психбольницы. Который и предложил выход...

"Думаю, смогу развязать ему язык. Сейчас больной крайне опасен, мы обязаны "загрузить" его успокоительными. А вместе с ними введем еще кое-что...Есть у меня один импортный препаратец. Безвредный, но заставляет болтать. Рискнем?"

Укол подействовал быстро. Сначала был бред, бессмысленное бормотание. Затем, когда "объект" разговорили, он связно ответил на простые вопросы об имени-отчестве, родителях, прочем. Когда ж перешли к делу, вдруг замкнулся, будто сопротивлялся. Но не долго, будто какая-то внутренняя преграда сломалась вдруг. Хорошо, не забыли магнитофон! Началась исповедь. Без матерщины и ругани, наводящих вопросов. Последовательно. Как решил убить "виновного во всех несчастьях" врача, как рано утром с камнем затаился на черепице, как боялся промахнуться – подробно, в деталях. Подумалось даже: а псих ль перед нами? Обычно те действуют спонтанно...

... В суде "сыворотка правды" не упоминалась. Врачи показали, что магнитофон поставили у постели по просьбе милиции. И когда поняли, о чем речь, едва успели включить. На дотошный вопрос, случалось ль такое в их практике раньше, дружно ответили: нет. Тяжелые препараты обычно надолго отправляют в нокаут. Здесь же случай особый. В психиатрии, впрочем, случается всякое...

Суд надолго определил признанного невменяемым М. в психиатрическую лечебницу закрытого типа.

Откуда не сбежишь...

Сыскная миниатюра

... Разыскником Вишняков слыл удачливым. Случалось до пяти задержаний в сутки! Мотался на своем видавшем виды милицейском "Урале" и днем, и ночью, себя не жалел. Возил в наручниках на такси, за зарплату. Фанат!

Однажды задержал алиментщика, пять лет уклонявшегося от содержанья детей. Трижды с тех пор женатый, тот и забыл уж о первенцах. А потому, увидев угрюмого опера, решил "колоться" по-настоящему. Пока ехали, поведал об убийстве, а вскоре и место, где труп зарыл, показал.

Узнав, что поймали за алименты, ... спятил. По-настоящему. Суд откладывали много раз, всё вылечить пытались. Но "алиментщик" так и сгинул в психушке...

# Тельняшка

...Американцы называют это «вьетнамским синдромом». Мы – «афганским». Не суть важно. Психиатрам и криминалистам давно известно, что вернувшиеся после боевых действий бойцы, зачастую «пускают кровь» – убивают, калечат, – не задумываясь...

Описанный ниже случай, похоже, наглядное тому подтверждение.

... 1980-й, Иссык-Куль, Рыбачье. Воскресенье, базарный день. По рынку, расталкивая покупателей и задираясь с торговцами, неведомо куда бредет подтянутый молодой парень в тельнике. Алкоголем не пахнет, но расширенные зрачки выдают любителя «травки».

Народ шарахается: знамо, спецназ, неделю как дембельнулся. Повоевать успел, рукопашкой владеет, на спор, в прыжке, чуть не на двух метрах на карагаче толстенный сук ногой снёс – как топором срубил. Нож в десятку с разворота мечет.

С таким свяжись – себе дороже.

И все же, когда «десантник», будто не видя, беременную толкнул, муж вступился. Да только руку поднять успел, как ребро ладони бедняге кадык сломало. У всех на глазах! Мужик тут же и задохнулся...

Будто очнувшись, убийца, дико заорав, издал боевой клич и, введя в ступор и без того обездвиженную толпу, – наутёк...

Город содрогнулся. Семью парня в тельняшке здесь хорошо знали – нормальные работящие люди. Но так и не появившись дома, где ждала засада, беглец в горы подался. Пытались искать – куда там!

А вскоре в округе разбои пошли. Один за другим. Некто с карабином наперевес нападал на беспечно спавших дальнобойщиков, грабил сельчан. Не брезговал ничем: сигареты, съестное, одежда, бухло. В одной машине даже полбутылки арака прихватил.

Фоторобот явно указывал на спецназовца. Но откуда оружие?! Выяснилось, у чабанов украл: нарезной ствол не был зарегистрирован, потерпевшие о краже не заявляли. Вместе с винтовкой, вор, будто к войне готовясь, более сотни патронов унес...

Первыми на след вышли рыбачинские милиционеры. Обложив, пошли на задержание. Пытаясь выбить оружие, в схватке пал опер Кубатбек Ибраев – Вечная Слава!

Бандит опять скрылся.

Для задержания особо опасного преступника создали спецгруппу во главе с профессионалом сыска, боксёром Николаем Секуном. Под его началом информацию добывали пятеро оперативников, среди которых – и опытный Кульчоро Доненбаев, и мой друг, тогда еще молодой разыскник Кадыр Давлеталиев.

Впрочем, сведения поставляла вся милиция, лесничие и охотники окрест. Группа же анализировала и аккуратно проверяла ее: случайных жертв допустить больше было нельзя...

Кочкорка, Нарын, Джумгал.

Тон...

Окружив заросли, где пасшие овец мальчишки якобы заметили полосатую тельняшку, милиционеры вели проческу. Стройная цепь вскоре распалась, кто-то ушел вперед, кто-то, обшаривая лощину, замешкался.

... Сунув тому ствол прямо в рот, перед сержантом вдруг возник преступник: хорошо замаскировавшись, злодей хотел пропустить поисковиков, но в последний момент решил показать удаль.

Пожалел – не убил. Но оглушил. Забрал табельное оружие с двумя обоймами.

Отсутствие сотрудника заметили быстро. В бинокли, благо стало светать, бегло осматривали местность. Берегом, не торопясь, шёл косяк лошадей. Кабы знать, что, к невидимой стороне крупа трёхлетки-вожака и прилип убийца! Ещё и движением управлял: пустись в рысь иль в галоп, кони б наверняка внимание разыскников привлекли...

Так и ушел.

... Назавтра, прочесывая гористые берега Орто-Токоя, Кадыр, поскользнувшись, в пропасть сорвался. Спас жерганак: успел ухватиться. Обняв цевьё калаша коллеги Андрея (оперативный псевдоним «Калмак»), кое-как выбрался, но ногу вывихнул.

Слёг.

... «Тельняшку» взяли уже без него. Через неделю, в Каменке. В логово пробрались столь тихо, что тот даже не успел проснуться...

# Трёхгрошовый рецидивист

В тот год, – и это очень важное обстоятельство, – страна переходила с советских еще рублей на собственные сомы. Кругом – сплошные перерассчеты – накопления, зарплаты, пенсии, хлеб, водка, трусы, авто, бензин...

Жизнь, меж тем, продолжалась, и в колонию с очередным этапом прибыл рецидивист Табло. Тюремное население приняло нормально – свой, две ходки, вор. Тырил всегда по мелочи, зато регулярно. После последнего освобождения, правда, пять лет прошло.

Производство зоновское тогда еще худо-бедно функционировало, но "клиент" работать отказался наотрез. Шатался по зоне, весь неприкаяный какой-то. К группировкам не примыкал, мыслями особенно не делился...

Прошел месяц. И тот пропал. На вечернюю проверку не вышел. Побег?! Рота, в ружьё!!!

Сигнализация работала исправно, периметр нарушен не был. И часовые на вышках ничего не заметили, собаки сторожевые не лаяли. Значит, где-то внутри зоны прячется...

Территория колонии – без малого 30 га. Построек заброшенных, где раньше склады производственные размещались, много. Прочесываем сутки, вторые. Злые, небритые – домой-то начальство не отпускает.

Вечером сели в кабинете с прокурорскими. Только разлили – стук в дверь. ДПНК, дежурный помошник начальника колонии:

– Нашли. В дальнем цеху пустующем. В самом темном углу. Повешеный...

Обба-на...

...Снимали при свете фонаря. Первичный осмотр показал – самоубийство, насилия нет. Да и записка в кармане "за 24 сома 6 лет ? " Коротко, но ясно.

Глянули в приговор. Пьяный Табло из прачечной в Кызыл-Кия старенькую "Киргизию", машинку стиральную, умыкнул. Ее при обыске потом у него в сараюшке нашли. Ущерб, за минусом износа и с рублей пересчитав, в двадцать четыре сома оценили.

И "наш самый гуманный суд в мире", ничтоже сумнящеся, гражданина Табло, особо опасным рецидивистом признав, к шести годам лишения свободы приговорил. С отбыванием в колонии строгого режима.

Мало ли, что в первый раз, по малолетке еще, всего-то велосипед спер – накатался и бросил, а во второй – инструментов набор, что потом на водку сменял...

Рецидивист, что?!!

# "Тротиловый эквивалент"

Летом 1999-го республика отражала боевиков на южных рубежах. О тех событиях написано немало, но быстротекущее время еще высветит массу свидетельств тех дней. И поименно воздаст павшим.

Вечная им память. Но жертв было бы много больше, если б не одна милицейская операция...

... Геологи в тех богом забытых безлюдных местах бродили издавна. Здесь их любили, почитали. Пожалуй, на них одних и не распространялась поговорка, что в переводе с кыргызского звучит примерно так: "Без крайней нужды что тебя в Зардалы принесло?!"

Чтоб не возиться со скарбом, по окончанию сезона искатели обычно складировали остатки в одних только им известных местах. Галочка на карте в таких случаях могла означать и законсервированную на зиму буровую установку, и провиант, и оборудование.

В нашем случае она означала ... взрывчатку. Аммонит, сверхмощный грамменит, всего около двух тонн. Закупоренных в штольне в Алтын-Жылга, и ставших манком для бандитов.

Медлить было нельзя. Из резерва вызвались семеро добровольцев во главе с Таалайбеком Торогельдиевым. Детально проинструктированные, офицеры двинулись засветло. Шли осторожно, с разведкой. За каждым кустом боевик мерещился. Вот и заветная пещера...

Преобразившись в саперов, милиционеры расконсервировали штольню, вручную вынесли весь смертоносный груз. И сердце ёкало потом на каждой ухабе, и горные серпантины казались бесконечными... Сдав взрывчатку, уже в Оше узнали смельчаки, что выбрались под самым носом у боевиков...

Весь мир тогда следил за освобождением японских геологов, что вместе с нашими исследовали недра в тех горах и стали заложниками. Их судьбы решались как на высшем уровне, так и "народной дипломатией", мусульманскими лидерами. Пока ж суд да дело, захваченных усиленно стерегли в утлом домишке на плато, как раз над злополучным месторождением.

Их разделяли лишь 500 метров по вертикали...

# Трюкач

В 1987-м республика с лихвой сдала шерсть. Расщедрившись, власти разрешили сельчанам сбыть излишки заготконторам. Так в одной нарынской семье скопились деньги, достаточные для вожделенного "Москвича"...

Чтоб получить машину, надо было либо всю жизнь простоять в очереди, либо брать б\у. Был и еще способ: передовикам и активным сдатчикам сельхозпродукции "масловые" легковушки отпускались вне очереди. Их перепродавали, а чтоб избежать статьи за спекуляцию, официально платился номинал, остальное – "шапкой".

Собрав семейный совет, в столицу с шестью тысячами рублей (огромные по тем временам деньги!) отправился старший из сыновей: главное, в технике разбирается – абы что, значит, не купит. И – т-с-с!

Во Фрунзе приезжий посвятил в планы племянника. По-городскому напористый и шустрый, тот взялся сопровождать в поисках.

... "Передовики" ломили. Пришлось толкаться на авторынке. В отличие от нынешних, рынки эти были, мягко говоря, победнее. Три-четыре видавших виды мотоцикла, парочка горделивых, не подступиться, "Жигулей", выработавшие ресурс "УАЗы", горбатые "Запорожцы" и доходяги-"Москвичи" – вот и весь выбор. Зевак же всегда толпилось великое множество...

Укутав деньги на теле, сельчанин долго присматривался. Сопровождающий походил-походил, да пошел пивка хлебнуть. Потолкавшись, покупатель тоже направился к выходу. Вдруг – двое. Налетели, сорвали шапку, и – наутёк. "Ми-ли-ци-я!" Какое там!

Наперерез бросился откуда ни возьмись взявшийся родственник. Попытался остановить – отбросили как щенка. Тогда племяш выхватил нож... Раненый рухнул в снег... Расплылась кровь... Толпа охлынула, родственники – врассыпную. Встретившись, как водится, напились...

Назавтра приезжий страдал похмельем и переживаньями. К обеду пришел племянник: "Всё, хана. Того, что прирезал – в больнице, при смерти. А брат его – в прокуратуре, следователь. Нраву крутого, сгноить грозится. Едва нашел подходы. Обещали помочь..."

"Помощь" обошлась ровно в шесть тысяч – по три потерпевшему и прокурору. Посыпав голову пеплом, сельчанин отбыл восвояси.

... Информация о столь тонком, первом в наших краях мошенничестве, попала к молодому оперуполномоченному ОБХСС Диме Федорову. Тот мог бы отправить её сыщикам – взял азарт. В одиночку задержал и расколол подозреваемого. Поведал тот, как задумал поживиться красиво!

"Могли б и тупо ограбить, но я шикарно придумал. Друзей подговорил, по пол тыщи дал. Пять штук себе забрал – гонорар! Где научился? В Крыму служил. Раз в Ялте пошел в увольнение, на киностудию забрел. Там боевик какой-то снимали. Видел, как каскадеру "кровяну пустили". Пригодилось! Кент пакет с кровью бараньей на живот привязал, ну я и "пырнул" его ...

Тульский Токарева

В конце 1970-х новичок в УГРО Асан Албанов обслуживал западную зону кыргызской столицы, большую территорию вокруг нынешнего Аламединского рынка. Под руководством Вениамина Крупнова и Токона Абдылдаева, чьи имена – среди легенд сыска – пахал он сутками: «земля» досталась бедовая, что ни день – кражи, грабежи, угоны...

В разработке – группа «неуловимых». По почерку – работают одни и те же. Но никаких следов. И вот однажды, проводя подворный обход, лейтенант едва не стал свидетелем ещё одного преступления. На Парковой, чуть не сбив, из ворот дома с криком о помощи выскочила девушка, обнаружившая свежую кражу.

Утром шел снег, а потому следы азиатских галош отпечатались чётко. Что твоя служебно-разыскная собака, опер прошёл по ним до соседнего переулка и уткнулся в развалюху-барак. Жильцов давно расселили, а вот снести «строение» руки не доходили.

Здесь, за сваями, и обнаружилось краденное. И сама собой пришла мысль о засаде. Куда в первую же ночь воришка и угодил...

17-летний Даутов держался дерзко, признавал только то, за что попался. Соучастников скрывал, «включил» крутого. Допрашивая, профессионалы применяли и кнут, и пряник: давили, кормили, пугали, уговаривали, играли в плохого-хорошего полицейского – всё без толку. Устав, старики пошли перекусить. Асан же продолжил «беседу».

Чуть раньше приметил сыщик, что задержанный настораживается, как только упоминают маму. На этом решил сыграть и пригрозил обыском в доме, где она вместе с задержанным проживала.

– Без меня не ходите, – взмолился парень, – мать – сердечница, помереть может.

-Ладно, а что взамен?

– Ствол, ТТ, подойдёт?

Это было большой удачей. Сегодня-то оружия всех видов у криминала полно, тогда же изъять у урки боевой пистолет, да еще ТТ, – считай, крупно повезло, премией пахнет. А если его уже применяли, и то преступление удастся раскрыть, и покруче награда светит...

... Ходили слухи, что в 1930-х годах на Тульском оружейном заводе втихую было выпущено несколько сотен изготовленных конструктором Токаревым пистолетов этой марки. Без серийных номеров, с таким расчетом, чтобы узнать, кому принадлежал, было невозможно. Предназначались «левые» стволы нелегалам из зарубежной агентуры ОГПУ-НКВД для устранения «классовых врагов», но немало их в попало и к уголовникам.

Возможно, один из таких ТТ сегодня предстояло изъять...

Едва дождавшись старших, Албанов поведал, как добыл информацию. «Старики» похвалили и, получив санкцию, направились с обыском.

Перво-наперво, как обещали, вместе с задержанным успокоили мать. Пожилую женщину усадили в кресло, специально привезенного врача приставили. Всё, можно приступать.

Вскоре обнаружились вещдоки с разных краж: одежда, хрустальная ваза с едва заметным надколом, магнитофон. Потом Албанов обнаружил ещё пахнувший порохом обрез. На вопрос о пистолете, несовершеннолетний воришка уверенно показал на книжную полку в серванте.

Но ствола там не оказалось.

– Мама, ты что, пистолет перепрятала?!

– Да не знаю я ничего, сынок.

А сама глазами в пол указывает...

Ногой отодвинув старенький палас, Асан увидел вход в подпол. Поддев обрезом, успел потянуть щеколду, как дверь внезапно резко отворилась и в комнатушку с искомым пистолетом в руке ужом протиснулся матерый рецидивист, чья фотография украшала стенды «Их разыскивает милиция» !

Это ж надо, чтоб так совпало?! Как позже выяснилось, за пять минут до приезда оперативной группы главарь шайки пришёл забрать ТТ...

«Постреляю, менты!!!», и – дёрг затвором, дуло – на понятых. Те замерли, бандит же уже тянулся спустить курок...

... Времени доставать табельный «Макаров» не было. Вскинув обрез, не целясь Албанов дернул спуск.

Громыхнуло! Отдача швырнула в стену. Контузило...

Преступник рухнул, «Токарев» – в сторону, его тут же подхватил Крупнов. Обрубок ружья, оказалось, хранил пулю, что, сломав ключицу, прошла навылет. Кровь, вопли, насмерть испуганные люди.

«Скорая»...

Потом долго разбирались с прокуратурой. Той всё хотелось знать, почему опер стрелял «из подручных средств», служебным пистолетом не воспользовался? Ну как объяснить кабинетным бюрократам, что счёт шёл на доли секунды, на волоске были две человеческих жизни как минимум?!

Конец проверкам только через полгода положило вмешательство высокого милицейского начальства из самой Москвы...

По совокупности совершённых преступлений рецидивист получил десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Но через шесть лет оказался на свободе.

Условно-досрочно.

А через месяц, перебрав наркоты, угнал КАМАЗ. И насмерть сбил беременную женщину, переходившую дорогу с 4-летней дочкой.

... Успей Албанов тогда прицелиться, этих жертв можно было бы избежать.

# Убийство в Томске-7

...Когда в милицию города Томск-7 позвонили в третий раз, и уверенный мужской голос, назвавшись, сообщил, что видел, как около шести утра двое на санках по свежему снегу везли труп, майор Вохрин, для коллег, из-за природного пофигизма – Похрен, решил все ж направить на РМЗ участкового.

Почему на ремонтно-механический завод, спросите? Да потому, что там работали все звонившие, а в 6.15 была пересменка, вот они и спешили в цех по одному и тому же маршруту. И в свете фар заметили, как мужик и очень толстая женщина тянули сани, груженные тяжелым свертком, по форме напоминавшим человеческое тело. А один даже ступни голые разглядеть успел...

Прибывшему сотруднику УГРО Николаю Рыбалкину невольные очевидцы решительно указали место, где видели парочку – железнодорожный переезд в пригородном поселке Иглаково.

... В глубоком снегу хорошо проступали полозья и две пары человеческих ног. Те, что побольше, сказывали, что мужик волочил правую ногу. Поменьше, но глубокие, – что женщина была очень полной...

Следы обрывались волочением по бетонному берегу впадавшего в Томь канала. Несмотря на глубокую муть, вызванный водолаз с первой же попытки извлёк из воды зацепившийся у самого берега за арматуру труп мужчины с перерезанным горлом...

Вместе с прокурорскими сыскарь вернулся на исходные, к железнодорожному полотну. И по саночному следу, только уже в другую сторону, пришёл к небольшой покосившейся избушке.

Вошли. Стены – в крови, бабушка в три обхвата с распухшими, как брёвна, ногами, медленно так пол моет. Вернее, следы замывает. Стали опрашивать. Старушка в свои восемьдесят шесть хворает очень, сахарная болезнь, передвигается с трудом. Живет с сыном, тридцати четырех. Вчера вечером неудачно пытался курицу на ужин зарезать, вот и залил все кровью – уж она ругалась, ругалась...

Говорит медленно, с отдышкой. Но еще и волнуется очень – не привык старый человек врать. Но стоит на своем: птица, и все тут. Пришлось бабулю в отдел везти.

Меж тем, установили личность убитого. Им оказался сын известного в городе человека, директора спорткомплекса. В свои тридцать пять дитятко не работал ни дня, с родителями не жил, бомжевал. Пил смертельно...

В милиции баба Маня без протокола рассказала о случившемся: "Зарезала как курёнка. С сыном моим, инвалидом, алкашили каждый день, на голом полу ночевали. С месяц уж совсем допился и каждый день Витька моего избивал, – тот, увечный, не мог сдачи дать, -денег на самогон требовал... Пенсию мою отбирал – голодали, а что делать?! Уж наплакалась я...

Вчера пришёл злющий, мат за версту слышен, дверь, что мы подперли, ногой вышиб, схватил подвернувшуюся под руки скалку, и ну долбать моего дурака... Тот упал, не дышит уж, а он все бьёт, пинает – совсем озверел. Молила-умоляла, и мне досталось. А потом давай ковер, что от матери перешел, со стены тащить... ...

Ну, пока Витька в ногах у него валялся, взяла я нож, подошла сзади, и – по горлу. Еле сама от крови отмылась... А потом – в сани, и в реку... Знаете, не жалею ничуть...

Тут сына привезли. Тот давай мать опровергать, дескать я это ножом полоснул... И прощенья у мамы просить, что столько горя ей причинил... Простить умолял... Ведь это он в дом привел собутыльника, что столько месяцев потом над ними обоими издевался... Сидели обнявшись в кабинете, и плакали...

Намекнув инвалиду, что старуха в ее состоянии в СИЗО и дня не протянет, оставил их опер одних на свой страх и риск. Час целый прощались, потом только прокуратура их под протокол допросила.

Отец убитого давил крепко. Требовал, чтоб по всей строгости... Сыну семь лет дали. Мать в силу возраста и болезней осудили условно.

Суд частное определение вынес. Указал, что правонарушенье тянулось чуть не год, но никто, слышите, НИКТО – ни участковый, ни поселковый совет со всеми своим дружинами добровольными, ни соседи, на чьих глазах беспредел творился, не предприняли НИ-ЧЕ-ГО.

Всем – Похрен...

Баб Маню, что через три месяца отдала Богу душу, правда, всем кварталом хоронили...

Из сострадания.

Уж так на Руси ведется.

# УЛИКА

... К середине 1980-х в Томске-7, где в угрозыске тогда служил мой друг Коля Рыбалкин, как и по всему Союзу, активизировались преступные группировки. «Мазу» держала «Боксёрская»: возраст не важен, занимаешься боксом – всё, ты свой. А оба городских ресторана, и в будни, но особенно по уикендам, регулярно поставляли больничную клиентуру: сломанные челюсти, сотрясения мозга, а то и тяжкие телесные повреждения.

Ситуация, что говорится, «достала». Но писать заявления потерпевшие отказывались. Категорически. Кто утверждал, что с лестницы рухнул, кто в гараже споткнулся иль на улице поскользнулся...

Лидером боксёров был Боря Колбыш – мастер спорта, чемпион Сибири и Дальнего Востока в среднем весе. Но зацепить его было нечем.

Пока за дело не взялся капитан Рыбалкин. Нашёл-таки Коля слабое звено, уговорил двоих, кто видел, как хуком справа Боря нос парню сломал, дать свидетельские показания, а потерпевшего – заявление написать. Убедить последнего, кстати, оказалось даже труднее, чем очевидцев. Пришлось к своему авторитету взывать: «упакую»-де Колбыша, будет он у меня года три лобзиком лес валить!

Поверили...

Дело за малым – подозреваемого расколоть. Вот тут – проблема. Трое рыбалкинских подчинённых – «ботаники», служить пришли по набору партийному. Была тогда такая практика: укреплять органы направленцами трудовых коллективов. Лучших из лучших, типа.

На практике же таким образом часто от бездельников и лодырей избавлялись. В нашем случае ребята вроде и неплохие попались, но оперскому ремеслу не обученные. И Рыбалкин взялся за дело сам...

Короче, на третий день лидер «сломался». И вскоре ушёл на лесоповал. И именно на обещанный свидетелям срок.

Полтора года в городе было тихо...

Но свято место пусто не бывает. Пока Боря на зоне «парился», городская молодёжь подросла, «Качки» в подвалах железо таскали, мышцы наращивали, спиртным и табаком не злоупотребляли.

Выстраивали дисциплину и иерархию. С единственной целью – криминальную власть захватить.

И вскоре в больницу уже сами «боксёры» зачастили. Жалобы те же – с лестницы, головой вниз, упал.

Споткнулся. Поскользнулся...

Но заявления писать и этим западло...

Как-то качкам под горячую руку хулиган местный по кличке «Морковка» попался. Отмутузили его крепко. К боксёрам «овощ» отношения не имел, но в сердцах орал, что скоро-де Колбыш с беспределом вашим покончит, за всё спросит.

Зная, что экс-чемпион недавно по удо освободился, капитан к информации этой отнёсся всерьёз. И вскоре прознал, что Боря «боксёров» группирует, желает «крысам подвальным» показать, кто есть Томска-7 «честь и слава». Уже, якобы, и стрелку на городском стадионе, в это время года пустующем, забили.

Тревога!

Стычка большой кровью завершиться могла.

Город притих...

С разрешения руководства решили с ранее судимым Колбышем профилактическую беседу провести. Разъяснить, что его ожидает. Чин по чину, повестку выписали, участковому, чтоб лично в руки вручил, передали.

Чтоб разговору не мешали, Николай его в обеденный перерыв вызвал, сам же пораньше перекусить выехал. Только с городским универмагом поравнялся – рация: там костюм дорогой украли.

Заехал. Магазин только в 11.00 открылся, покупателей немного было, а потому похитителя здесь хорошо запомнили: он несколько раз брал с вешалки костюмы, но как вышел, никто не видел.

Словесный портрет сильно Борю Колбыша напоминал. И особая примета – нос сломанный...

Дальше сыщик за пиджак старый, что в примерочной обнаружили, взялся. Сразу видно, одёжка долго служила. В боковых карманах пусто, в лицевом – бумажка какая-то. Ба, да это же его повестка боксёру, к тринадцати ноль ноль в кабинет явиться.

Попался!

Рыбалкин – в отдел, там уже Боря Колбыш, в пиджаке дорогом кримпленовом. Сидит, лыбится: «Здрасьте, гражданин начальник. Почему после трудов праведных отдохнуть не даёте?! Я ж только неделю как откинулся...»

Выгнав всех из кабинета, – серьезных «клиентов» лучше один на один колоть, – начали беседу. Боря – за жизнь, как свой срок «на одной ноге отстоял», как томский вор в законе Семигулый ему поддержку дал, и как он «по половинке» вышел.

Капитан – своё: мол, как это ты, Борис, старый правильный пацан, в воры переквалифицировался, да еще и город на дыбы поднять вознамерился?!

Тот – молодых, дескать, учить надо, и вскоре он этим займётся. А вором никогда не был. Тут Николай развернул свёрток, заметил, что визави свой пиджак узнал, но вида не подаёт, равнодушие выказывает.

– «Клифт» узнаешь!?

– Начальник, таких пиджаков море.

Да? И в присутствии понятых извлёк капитан свою собственную повестку...

...Битый час матерился Боря. Какими только словами себя ни называл: «Я все карманы проверил, справку об освобождении вынул, а про повестку эту в карманчике верхнем, забыл. Ну, мудак!»

И вернулся в зону на долгих четыре года...

Так мой друг Николай Рыбалкин город от мордобоя спас. Но, скорее всего, жизни пацанам сохранил.

Начальство ему за это ценный подарок – вентилятор – вручило...

# "Форменные" мошенники

... Став генералом, а еще – Почетным гражданином Бишкека, Сохского района Узбекистана, почетным сотрудником МВД Республики Таджикистан, орденоносцем и прочая, и прочая, и прочая, Шейшенбек Байзаков для своих и, прежде всего, для ближнего круга "карагандинцев"-выпускников Высшей школы Министерства внутренних дел СССР, остался тем же жизнерадостным заводилой Шуриком или Кошей...

Сегодня – несколько его историй. Без убийств и крови, – хоть и такого в его 26-летней сыщицкой карьере хватало, – о ловких мошенниках. Впрочем, раз попались, значит лейтенант Байзаков оказался проворнее и хитрее...

Конец 1970-х, городишко Канибадам в Таджикистане. Вся жизнь вокруг базара вертится. А на нём – ювелирка, на юге – место паломничества. Магазин, музей.

В жаркий полдень у входа резко затормозила черная "Волга", в коих по тем временам только "хозяева жизни" рассекали. За рулем – гражданский, при галстуке, что само по себе в тех краях редкость большая. На пассажирском ж сидении – полковник КГБ, в форме при полном параде.

Вельможно спугнув покупателей, "чекист", помахав гербовой бумагой, сообщил, что золотые изделия отсюда изъяты за границей (контрабанда, чуть не расстрельная по тем временам статья, чуете?!!), а потому, дескать, шоп закрывается для ревизии и опечатывается. Продавцу ж надлежит немедля отбыть домой, где и ждать обыска, что тот незамедлительно исполнил. Полковник же, опечатав дверь, через 40 минут вернулся, набил портфель "конфискатом", вальяжно сел в машину и был таков...

... Сначала пришла ориентировка из соседней республики. А через недельку – информация из-под единственного тогда во Фрунзе официального скупщика драгоценностей, что хозяйничал в приемном пункте Дома Быта.

За ним решили понаблюдать. Но через неделю, не заметив ничего предосудительного, слежку сняли. Решили поговорить. По душам.

С первого раза разговора не получилось. И со второго тоже. Зато, как сейчас модно говорить, удался "психологический портрет" фигуранта. На его основании нагрянули с обыском: дело заведомо безнадежное, надо быть круглым идиотом, чтоб после двух "бесед" не перепрятать золото, даже если оно там и было, но эффект возымело: по Союзу прокатились расстрельные дела цеховиков, их судьбы боялись как огня...

"Товарищ следователь, они меня что, за идиёта держат!? Колье и кольца принесли чуть не в заводской упаковке, даже ценники не сняли. Тут либо кровь, либо что еще пострашнее, ничего я у них не взял. Ни-че-го..."

Словесный портрет, особенности речи, установки, ориентировки, засады.

Взяли...

...У Зеленого рынка многие годы стояла сапожная будка. В ней добросовестно стучало молотками третье поколение Наимовых. Копеечку к копеечке, полтинник к полтинничку, рублик к рублику.

Однажды Наимов-младший засобирался покинуть наш добрый град. Воссоединиться, так сказать, с родней, в, как теперь говорят, дальнем зарубежье. Но советские ж дензнаки с собой не заберешь, и давай Давид превращать их в золотишко...

Вроде все тихо делал, да разве ж шило в мешке утаишь!?

...Как-то раз в ворота постучали. "Было б темно, ни за что б не открыла, – причитала потом хозяйка, – а тут средь бела дня!" Поддатый шабурник перво-наперво на бутылку потребовал, сказав, что Давид ему обещал. "Мы в "обезьяннике" Свердловском вместе сидели, пока его в КПЗ оформляли. Адрес дал, тебя навестить наказал, передать, чтоб "товар" перепрятала – обыск будет. Что за "товар" – не моего ума дело. Только сидит твой мужик уже. Короче, неси пузырь. Валить мне пора..."

Бааа, что делать-то?!!! Это сейчас – сотка, вотсап, интернет. Тогда телефонной будки во всей округе не сыскать было. Да и куда звонить-то?! Короче, повытаскивала та заначки, сложила в чемоданчик, да к брату снести хотела. Только за ворота, а к ней – с обыском.

"Ну, я вижу, тут явка с повинной. Искать не требуется. Давай, капитан, оформляй. Ты, Наимова, завтра прям в гормилицию приходи к 10.00, да смотри не опаздывай, а то явку с повинной анулируем. Всё, до встречи".

Чемоданчик – в руки, и – в такси. Только это женщине и показалось странным: почему не в "бобике" милицейском следователи приезжали? Бегом к мужу, в будку. Тот, естественно, ни сном, ни духом. Уж как он там жену учил, нам не ведомо. А заявление Байзакову поручили.

По описанию преступники на знаменитых тогда во Фрунзе мошенников Турахуна и Юру Маслова походили. Арсенал тех велик был! Коронный номер – с шиком одевшись, Маслов на грудь Звезду Героя Соцтруда вешал, а то и две. И шел в ЦУМ иль на толкучку. Народ глазел, терял бдительность. Турахун тем временем карманы чистил. И так не только во Фрунзе, но и в Алма-Ате, Ташкенте промышляли...

Долго ли, коротко, взял Шейшенбек обоих. Мало взял – расколол! Впрочем, матерые сыскари отнесли это за счет фарта оперского, мол, новичкам всегда везёт.

Но вскоре убедились в обратном.

... В канун Первого Мая на пороге кабинета ректора женского пединститута возникла колоритная, судя по одежде и манерам, явно не здешняя, фигура: "Из Первопристольной, с центрального телевидения (взмах непонятными корочками). Репортаж о праздничной демонстрации трудящихся снимать будем. Вас нам горком партии порекомендовал (бумага с гербом и сановней подписью мелькнула и вновь исчезла в шикарной кожаной папке с логотипом Кремля). В колонне вузовской ваши девчата красотой и молодостью выделяются. 50 студенток отобрать надо, дня через три на стадионе тренировку проведем. Одно условие: все пятьдесят в плащах болоньевых быть должны. И не абы каких, а в фиолетовых. Вас в голове снимем, в самой Москве увидят..."

Тщеславие. Смертный грех...

Разбившись в лепешку, ректор все условия выполнил. Студентки в оговоренной одежде пришли, построились. "Переодеться в спортивное!" – последовала команда. Зайдя в раздевалку, 50 красавиц вновь на поле вышли. Давешний телевизионщик с ними маршировал, речевки разучивал, скандировал лозунги. А через час, под трибуны вернувшись, бедняжки ни одного плаща не нашли. Пропала болонья вместе с продюсером...

Плащи из болоньи тогда в дефиците огромном были, особенным спросом пользовались женские фиолетовые и мужские малиновые: по 300 рублей, бешеные по тем временам деньги, спекулянты за них просили. Чтоб для "московской хроники" приодеться, девчонки и администрация институтская всю родню и знакомых раздели...

Материал, как вы уже поняли, "фартовому оперу" поручили. И через месяц он уже этапировал преступника из Лениграда. А вскоре с двумя подельниками из местных надолго на нары отправил. Вот только плащи к тому времени уже по всему великому Союзу Советских Социалистических Республик разошлись...

... Экзотическое по тем временам словечко "Кастинг" привлекло всеобщее внимание. Объявление о наборе в артисты "девушек симпатичной внешности 18-23 лет" висели по всему городу. Их обсуждали на каждом углу, модницы наводили макияж, в немногочисленных парикмахерских образовалась очередь...

В назначенный срок, решительно отстранив "болельщиков" мужского пола, строгая комиссия – две явно не местные дамы и джентльмен, пригласили соискательниц в полуподвал Дома Офицеров, где, собственно, и прошел кастинг. Из сотен потенциальных звёзд экрана отобрали тридцать. Что и говорить, это были первые фрунзенские красавицы!

Выслушав поздравления, пролив слёзы радости, девушки услышали, что надо сдать по сто рублей – съемки пройдут в Алма-Ате, а туда надо добраться и прочее. Строгие экзаменаторы дали один час, чтоб принесли деньги.

"В противном случае поедут другие". Надо ли говорить, что в назначенное время триста червонцев были собраны?!

Далее – по сценарию. Криминальному. "Послезавтра в 6.00 утра собираемся у заднего входа в Оперный театр. Не опаздывать – в полдень нам на "Казахфильме" уже быть надо, заказан павильон".

Ни в шесть, ни в семь и ни даже в 10.00 аферистов не дождались...

И этих отыскал Байзаков. Но на сей раз ухитрился и деньги потерпевшим вернуть. За что благодарности министра внутренних дел удостоился.

... И пусть через сорок лет, поздравим-ка мы его с тогдашним почином и грядущим столетием уголовного розыска!

Может, обмоет?

# Фоторобот

***Каждый любитель детективов знает о фотороботе. Но лишь профессионалам известно, как непросто его создать. Но уж если удается...***

В середине семидесятых в республиканском МВД был создан отдел по раскрытию особо опасных преступлений. "Важняков" (старших оперуполномоченных по особо важным делам) и подбирали особо. Возглавил его ныне покойный Виталий Архипович Чернецкий – высокий профессионал, прекрасный человек и добрый наставник.

Для работы со специальной техникой был приглашен коллега из оперативно-технического отдела. Толик Белых (теперь уж пенсионер) не успел еще толком принять и рассортировать фото-радио, как случилось ЧП.

Да, в те годы сообщение об изнасиловании в Кара-Балте восьмидесятилетней старухи было воспринято именно как чрезвычайное происшествие. Насильник ночью влез в окно, и предался извращениям... В три утра следователь республиканской прокуратуры, автор этих строк и майор Белых ехали в Кара-Балту. На ходу обсуждали версии.

Осмотр места происшествия дал слабенький отпечаток мизинца, "выуженный" с осколка стекла. Но проверка по картотекам ничего не дала – преступник, скорее всего, с законом еще не сталкивался.

Ничем не помогла и только что вывезенная из реанимации старушка. Она лишь плакала да без конца повторяла: "Антихрист, антихрист...". Домик потерпевшей стоял особняком, ближайшие соседи в ту ночь засиделись в гостях и дома не ночевали. Собак, и тех никто не слышал.

Оставалось рутина: проверка алиби возможных подозреваемых – судимых за секспреступления, психически больных, алкашей, наркоманов. Нудная работенка! Составили списки, разбили по кварталам, сколотили группы проверки. В общем, готовились к долгой осаде.

В нашем распоряжении была единственная машина. И по дороге на адрес Белых попросил подбросить его в больницу. Решил еще раз поговорить с бабушкой: "Может, вспомнит чего?". С собой, как мне показалось, он прихватил сумку с фотопринадлежностями.

... Баба Женя безмолвно уставилась в потолок. "Хоть бы не умерла, – подумалось, – или умом не тронулась. А то не раскрыть нам этого преступления никогда". Уж очень хотелось найти выродка! Белых же бодро подошел к кровати, завел разговор. Двигаться потерпевшая не могла, и ему все время приходилось заглядывать в лицо. Постепенно женщина поняла, кто перед ней, и чего хотят сотрудники милиции. Майор же пытался ... составить фотопортрет. И доставал из портфеля отдельные фрагменты – слайды различных разрезов глаз, типов носов, ушей...Отобранные потерпевшей и сложенные воедино, они и должны были составить фоторобот возможного преступника.

"Сынок, – бормотала меж тем бабка, – ну что ты мне все брови да ресницы какие-то. Живьем его покажи, я может и узнаю". Тут уж я не выдержал – машину держим, время теряем. "Хватит, поехали!" Привыкший к долгой и кропотливой экспертной работе, Белых на правах старшего спокойно ответил: "Ты, торопыга, вали отсюда. Сам разберусь".

Мотались мы целый день. Отрабатывали адреса, проверяли алиби – тщетно. Под вечер, уставшие и злые, собрались в гормилиции. Доложились, и тут Толик выложил на стол несколько экземпляров фоторобота. Все время, что мы рысачили, он все сидел и "пытал" старуха, пока та не впала в транс...

На инструктаже фоторобот показали патрульным. Присмотревшись, молоденький сержант сказал: "Точно ль, но есть в нашем селе похожий. Он как бы не в себе, но дерзок, нахален..."

Через час подозреваемый уже сидел перед следователем. Даже трусы сменить не успел – те были в крови, что назавтра идентифицировали с группой потерпевшей. Совпали и отпечатки пальцев – первые сравнительные исследования прямо на месте быстро и четко провел все тот же Белых. Вскоре заговорил и задержанный.

# Хороший коп

По тем временам и для села в глубинке, налёт этот стал буквально "преступлением века": воспользовавшись отсутствием хозяина, разбойник ночью ворвался в дом знатного чабана, орденоносца, Депутата Верховного Совета Киргизской ССР, связал старуху-мать и дочь-подростка, вынес дорогущий ковер и дефицитнейший японский музыкальный центр.

В составе оперативной группы в Сары-Тологой выехал молодой следователь, недавний выпускник Карагандинской Высшей школы МВД СССР Алмабек Байтиков. Опрашивая свидетелей, он обратил внимание, что соседи пытались задержать бандита и даже ткнули ему в спину лезвие лопаты, да так, что тот упал, но быстро поднялся и, прибавив ходу, сбежал.

А через три дня задержали "подозреваемого". Некто по кличке "Бурый", хорошо известный милиции своими тремя отсидками. Хоть и неохотно, с опаской поглядывая на демонстрирующих мускулы оперов, тот сквозь зубы давал признательные показания. Пусть и неуверенно, в разнобой, но и свидетели опознавали грабителя.

Но при осмотре медиками следов побоев на его теле не оказалось. Ни свежих, что должна была оставить штыковая лопата, ни застаревших. Обстоятельство это породило сомнения. Ничего не дал ни обыск у подозреваемого, ни отработка его связей.

Дальше – больше. Лейтенант выяснил, что рецидивист, что по совместительству рукастым печником оказался, в Сары-Тологое и соседних деревнях в это же время, и чуть раньше-позже, по найму работал. Чабану, кстати, тоже дымоход чинить собирался.

Потому, видимо, и примелькался сельчанам.

Оставшись один на один с Алмабеком, "Бурый" шепнул: "Не я это, начальник! Ааа, все равно не поверишь!", – и в сердцах махнул рукой...

... Начальство, меж тем, уже доложило о раскрытии наверх. Медальные дырочки на кителях, да звёздные на погонах, сверлило. Но мечтам этим сбыться не суждено было: когда пришло время получать санкцию на арест, следователь твердо сказал: "Не буду".

Ой-бой, что тут началось! Пугали, уговаривали, сулили всякие блага, вплоть до скорого перевода с повышением в областной центр. Но Байтиков, что говорится, уперся. "Хорошего мента из себя строишь?!! Ну-ну!" – презрительно оттопырив губу, выдавил начальствующий майор...

Но молодого специалиста неожиданно поддержал прокурор. Не поверив своим глазам, комкая в руках постановление об освобождении из камеры предварительного заключения, "Бурый" попросил ... список похищенного с приметами.

– "Зачем?"

– "Пригодится..."

Дело "повисло".

... Прошёл год. Благо, депутат не жаловался, и начальство, что еще долго костерило строптивого лейтенанта, вроде бы поотстало. Не забыв, впрочем, присвоение очередного звания затянуть.

Как-то возвращаясь на съёмную квартиру, Алмабек впотьмах заметил фигуру, что жалась к палисаднику.

– "Бурый"?

– "Я, начальник. Не стреляй" , – усмехнулся.

И быстро, будто боясь передумать, выложил, что видел, дескать, краденный "Панасоник" у местного преступного авторитета, Алибека.

– "Да, тот в основном скотокрадит, и на подворье чабанское за его "жорго", иноходцем, по русски, пришел. Не найдя коня, понаблюдал немного и, убедившись, что в доме только пожилая женщина и девочка, рискнул. Такой вот рассклад. Я с тобой в рассчете".

-"Когда видел?"

– "Вчера", – и будто растворился в ночи...

На утро, вооружившись санкцией прокурора, оперативная группа перевернула жилище блатного вверх дном. Кроме вещдока по разбою, нашли еще незарегистрированный карабин с боеприпасами, – серьёзное по тем временам правонарушение, и даже припрятанный в тайнике опиум.

А вскоре изъяли и ручной работы ковёр, который "Сапог" опрометчиво подарил старой крале...

О поощрении Байтикова Депутат ходатайствовал перед самим министром внутренних дел. Особо подчеркнул, что молодой сотрудник не пошёл на поводу у обстоятельств, но проявив профессионализм, откопал-таки истину и обезвредил опасного вора-рецидивиста.

И получил Алмабек двойной оклад – неслыханная по тем временам щедрость. Хозяйственный, живности своим старикам прикупил.

Ну и друзей, как водится, угостил...

# "Шайтан – 18" –

именно так назвали свой "маленький" международный наркобизнес сообщники.

Повествование построено на материалах конкретных уголовных дел, переданых в судебные органы Кыргызской Республики. Оно зиждется также на тщательном анализе событий, уже происходящих в соседних странах.

...Четверых подельников, абсолютно разных по социальному статусу, профессии, образованию и даже гендеру, связывало только одно: все они, живущие ныне в России, Казахстане, Узбекистане, имели кыргызстанские корни.

И волей случая, приехав однажды каждый по своим делам "на историческую родину", встретились на веселой вечеринке у общих друзей. Отдыхали, танцевали, выпивали. А потом разговорились. Обсудили, в том числе, и тему входящящего в моду синтетического зелья.

На сей раз только повозмущались: дескать калечат жизни. Но по взглядам ли, биотокам, ауре, четвёрка безошибочно опознала союзников.

Следующую встречу инициировал Старший. Обзвонил, собрал в доме на столичной окраине. Добротное строение, кстати, прямо как в боевиках про колумбийские наркокартели, охранял... дрон. Мониторы фиксировали движения вокруг, показывали, кто приходит-уходит, приближается-удаляется.

Впечатленные, будущие партнёры договорились встретиться вскоре еще раз. И все прощупывали друг друга, прощупывали.

В третий раз не обошлось уже и без хорошего чуйского косяка с небольшой синтетической добавкой. Обстоятельство это окончательно сломало лёд недоверия. Распределили роли.

Дипломированный химик взялся готовить зелье.

"Узбекистанец" – обеспечивать сырьём. Благо, купить его можно было без всякого рецепта в аптеках и магазинах бытовой химии.

АйТишник обещал погрузиться в ДаркНет – там можно было найти формулы синтетики, спайсов на любой, самый требовательный и искушенный, вкус.

Женская особь взялась за распространение. Криминальный опыт оказался на руку – долгое время, задабривая силовиков, та держала в пригороде героиновую "яму".

... Вскоре меж порносайтов "Темного Интернета" появилось объявление: "Работа для школьников". Оно сразу же вызвало интерес: наступили каникулы, подросткам хотелось подзаработать. Им предложили... находить потаённые места и прятать туда пакетики с солью, крахмалом, стиральным порошком. И, главное – запоминать место до мельчайших подробностей и координат – этому обучали особо.

И хорошо платили.

Таким образом дилеры проверялись, нет ли среди "закладчиков" стукачей, не придет ли к тайнику милиция. Прошедшие проверку поднимались на уровень "бригадиров", и получали уже в разы больше. Они закладывали наркотик в тайник, сообщали невидимому "ведущему" координаты, а тот, в свою очередь, направлял туда страждущих. Схроны делались как в горах, близ лыжных баз, так и в достаточно людных местах в центре города.

Экстази пользовались спросом в ночных клубах.

"Бизнес" набирал обороты. В примитивной домашней лаборатории Химик синтезировал зелье. Компьютерщик искал заказчиков и указывал, какой "продукт" сегодня вышел на пик продаж. Он же "колдовал" с дроном – никто не мог подойти к коттеджу незамеченным.

В продавцах нужды не было. В покупателях – тоже. Деньги закачивались на электронные Киви-кошельки, превращались в криптовалюту, через терминалы переводились на счёт фирмы-посредника в Казахстан, оттуда – в Армению, затем – в Москву, и только потом возвращались в Кыргызстан, где снимались банковскими карточками Visa. Всё – бесконтактно, "человеческий фактор" исключался начисто.

Чтоб сбить со следа охотников, не засветить АйТи адреса, использовалась дюжина нотников, стационарных компов, планшетов. Но никогда – мобильные телефоны...

... За "18-м Шайтаном" охотились больше года. По крупицам собирали и просеивали информацию. Искали подходы, слабое звено, доказательства. Боясь спугнуть, работали филигранно. Оценив масштабы производства и сопоставив цены, Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики решила подключать "тяжелую артиллерию" – российский Финмониторинг и Финансовую разведку Кыргызстана. С их помощью удалось отследить денежную цепочку, схему поступления и получения "нала". Перекрыть каналы возможной утечки преступных дензнаков.

Вскоре следствие располагало главными доказательствами и биографиями основных подозреваемых. Их многочисленными фото, видеофиксацией преступных действий. Установили и художника, разрисовывавшего упаковки и "сладострастные" наклейки. А за Старшим, ранее судимым в Ханты-Мансийске за изготовление и сбыт спайсов, торговлю оружием А.С., установили круглосуточное наблюдение.

Вскоре провели задержание.

Без сучка без задоринки.

И дрон не помог.

# "Шилом бритый"

"Шилом бритым" на жаргоне – те, чье лицо в оспинках. Сейчас таких все меньше, раньше ж встречались чаще. Но начать историю хотелось бы не с этого...

...1974 год, Караганда, Высшая школа МВД СССР. Средь абитуры особо выделялся Гека Токтомамбетов: нарынчанин, как всякий истинный горец, всегда спокоен и вежлив... Говорит на изысканном русском, владеет немецким, и тоже – "хохдойч"... Кроме родительского и бабушкиного воспитания, здесь давала себя знать золотая медаль выпускника знаменитой школы имени Валерия Чкалова... Медалистов по тем временам принимали без экзаменов – Гека первым средь нас погоны примерил.

Учился ровно, преуспел в уголовном праве и процессе. В "Вышке" культивировалось уважение к праву – "Пусть рушится мир, но торжествует Закон". Этот постулат мы, выпускники, впитали всем существом своим...

Гека выбрал следственную стезю, что не из легких. Грамотный юрист сделал карьеру в милиции, а затем и в прокурорских, судебных органах. Но это потом, а в 1978, за полгода до защиты диплома, мы вместе проходили практику в столичном Свердловском РОВД. Том самом, на Карпинке... Здесь и случилась история, которую я хочу рассказать...

На кармане взяли недавнего зека. Тот – знай свое: не я! Гека в оперативной группе дежурил, я ж ему помогать вызвался. Начали допрашивать потерпевшую, понятых:

– Видели, как в карман лез?

– Да

– Как кошелек вытаскивал?

– Да

– Опознаете?

– Да

– Прочитайте и подпишите

– Да мы Вам верим...

– И все же прочтите

Замешательство...

Ба... потерпевшая, как, впрочем, и понятые, выражаясь официальным языком, – слабовидящие. И узреть то, что происходило, а уж тем более опознать подозреваемого не могли никак... Они и к протоколу-то, чтоб написанное прочесть, склонялись так, что зазор пропадал, и все равно ничего разобрать не могли. Как же на их показаниях обвинение строить?!

Тут в дело вмешалось начальство. "Эй, стажеры, голову не морочьте. Роспись они поставят, кого надобно опознают. А дальше не ваше дело. Выполнять!" И тут всегда спокойный, интеллигентный Гека, глядя в лицо оперзаму, произнес по слогам : "Закон нарушать не буду. И доказательства фабриковать не позволю. Ладно, потерпевший. Но понятых-то нормальных найти могли? А если нет, значит, химичат опера. Не бу-ду" Точка.

И начальство, – сам видел, – глаза отвело. Могло б дело другому следователю передать. Но – отступило. Видать, впервые на такого вот "законника" нарвалось...

Допросили подозреваемого. "Меня вся милиция окрест знает. "Шилом бритый", слыхали? Творил дела, было... Когда последний раз сидел, по переписке с женой своей будущей познакомился. Как увидел – не поверишь, начальник, влюбился. Как пацан втюрился... С братвой завязал. Как есть завязал. На свободе скоро год, комнату тут неподалёку снимаем, я в "Зеленстрой" устроился.

Наташке моей клубники захотелось – беременная... Ну, я заначку вынул, на рынок пошел. Тут – "ловчие", узнали меня. Не могу ж на спине написать "Завязал"?! Да и напишу – не поверят. Слежку заметив, я у первой же попавшейся бабки ягоды взял, и – к выходу. Не успел. Неужто срок новый?"

Так Гека свой первый отказной материал вынес. И у районного прокурора свое решение отстоял. Став примером соблюдения законности. А по итогам практики самостоятельно четырнадцать дел уголовных расследовал. За что приказом своим полковник Яценко, тогдашний начальник милиции городской, его двадцатью рублями отметил.

На десятку мы честно кодексов разных набрали, и пособий учебных, по судебной психологии, криминалистике, там... Остальные... Надо ж премию обмыть... Ну, короче...

Без малого 45 лет дружим...

# Экстрасенсы

... В середине восьмидесятых популярностью московской публики пользовался некто Сокол – артист, экстрасенс, импровизатор. Попасть на его представления было невозможно, спас случай: в Академии МВД учился майор из МУРа, что когда-то раскрыл кражу из квартиры маэстро. Он-то и пригласил Сокола в альма-матер.

На концерт собрались семьями. Начав с простого, искусник покидал зал, просил спрятать вещь, находил ее с помощью "проводника"-очевидца, в сущности подменяя детектор лжи. Демонстрировал телекинез, телепатию. Детям нравилось, взрослым – не очень. И тогда...

Уловив апатию, Сокол пошел ва-банк. Идя меж рядами, он брал в руки ваш носовой платок, расческу иль прочую мелочь и просил загадать любые запахи. В зависимости от их распространенности и, скажем, популярности, вещь благоухала то резче, то мягче. Когда кто-то из пацанов назвал "Шипр", его почувствовали в самых дальних углах актового зала в тысячу мест...

"Массовый гипноз?" – спросил мой сосед, рафинированный начальник следственного отдела из Риги. "А вот мы сейчас проверим". И, когда кудесник оказался вблизи, Альгис протянул брелок и прошептал: "Дипломат..."

"У Вас хороший вкус. Запахи этой серии неповторимы. Но попробуем..." Напрягшись, экстрасенс глубоко втянул воздух, поднес брелок к носу и вернул Альгису. Принюхавшись, тот отрицательно мотнул головой. Мастер повертел вещью, и вновь протянул брелок хозяину. Глаза у того расширились – "он!"

На всякий случай я тоже нюхнул брелок. Тончайший, ни с чем не сравнимый аромат. По сей день иногда ощущаю его, но ничего подобного не нашел, хоть парфюма всякого вокруг – в изобилии.

Поняв, что происходит нечто экстраординарное, зал потребовал объяснений. И Альгис со сцены рассказал, что на знаменитой в те годы парфюмерной фабрике "Дзинтарс" есть небольшой цех, готовящий запахи индивидуально. Привозят туда, скажем, посла, которому предстоит вручать верительные грамоты Парижу, Вашингтону иль Риму. И, основываясь на его индивидуальном и недоступном непрофессионалу амбре, чертах внешности, особенностях характера, алхимики выколдовывали его собственные духи. В единственном экземпляре, неповторимые...

Занимаясь каким-то расследованием, рижанин раз навсегда перекрыл утечку драгоценных ингредиентов с фабрики. А поскольку наиболее заинтересованным в таком результате оказался именно "колдовской" цех, в награду ему произвели персональный флакончик. Альгис пользовался им раз в год, по самым серьезным случаям. В Москву ж с собою вообще не привез...

... Под впечатлением, на следующий день атаковали мы преподавателя марксистско-ленинской философии. Как объяснить такое?! "Материя бесконечна. И это – одна из форм ее существования, науке пока еще неизвестная. Так же, как еще совсем недавно невозможными казались биополя, тот же телекинез. Придет время, узнаем".

Дожить бы!

... Перед самым распадом Союза довелось разрабатывать Закон о детективных агентствах. В России такой уже действовал, было чему поучиться. А потому приглашение на семинар в Питер пришло как нельзя кстати.

Под занавес устроители привели вдруг ничем, казалось, не приметную женщину. И та рассказала, что она – штатный правительственный экстрасенс из секретной научной лаборатории, где их было 12. Людей с необычными способностями в Ленинград свозили со всего Союза. По тайным методикам с ними работали профи, помогавшие развить эти наклонности. "Помните жалобы Каспарова, как во время матча на шахматную корону его из зала "нейтрализовывали" экстрасенсы? Гарри нанял представителей западной школы, чтоб противостоять нам" – с гордостью заявила гостья.

А дальше она рассказала, что в связи с бардаком и общей неразберихой лаборатория временно не финансируется, их всех рассекретили и перевели на вольные хлеба. А тут еще и конверсия... Короче, она сейчас работает на частные сыскные структуры. Украли, скажем, произведение искусства. Иль без вести пропал человек – она может помочь. При соответствующей оплате и соблюдении некоторых правил.

"Верующие называют ЭТО "душой". Если исчезнувший погиб, то "субстанция" особенно резко проявляется в его доме первые 7-9 и, чуть слабее – до сорока дней. Вот почему в большинстве религий тризны устраиваются именно в эти сроки. Чем раньше обратятся ко мне, тем лучше. Нужна последняя фотография умершего, желательно что-то из его вещей и одежды, и тогда контакт гарантирован. Сложнее, если прошло много времени. Бывает, с момента исчезновения проходят годы. Тогда надо действовать в день рождения – бывает, душа возвращается в родное гнездо. Но гарантий в этих случаях я не даю. Но пробую. И еще. Я не знаю, как это получается, не смогли установить этого и наблюдавшие нас в лаборатории ученые. И язык, на котором общаемся мы с объектом, в этом мире, по-видимому, не существует.

Как-то обратился ко мне председатель колхоза из Узбекистана. Пять лет тому на учениях под Ленинградом пропал без вести его сын, военнослужащий. Отец был со связями, денег не жалел, а потому за эти годы на месте предполагаемого исчезновения прочесали, казалось, каждую балочку, заглянули под каждый камень – тщетно. За такие задания браться мне еще не приходилось, 5 лет все таки...Уговорили, прилетела я в Бухару.

Набираясь впечатлений, бродила по древнему городу. Может, аура помогла, иль еще что, но в день рожденья солдата контакт несмотря ни на что состоялся. Сигнал, хоть и слабый, прошел. Но даже голоса бедняги слышно не было. Смутно вижу его лицо, над которым все время всплывает химическая формула воды. Крупно так ее периодически сменяет формула ... алюминия. К чему бы? И как родителям объяснить?!

Рассказываю всю правду. Вижу – не верят, глядят как на блаженную. Но гонорар оговоренный заплатили, назад отправили. Наняла я машину, раздобыла карту-трехверстку, и начала объезжать все означенные на ней водоемы, пусть даже и лужи зловонные...

Прошла неделя. Подумывала уж бросить занятие бесполезное, как в одном заброшенном поселке – есть такие под Москвой и Ленинградом, до столиц – километров 20, а в них – ни дорог, ни воды, ни подчас электричества стабильного – как на другой планете, – натыкаюсь на колодец заброшенный. Старожилы, старушки дряхлые, поясняют, что давно уж забыли о нем.

Меж тем именно там, на засохшем дне, с алюминиевым двадцатилитровым кухонным бидоном за плечами, нашли скелет солдатика нашего с проломленным черепом. Служил тот при кухне, вот и отправили бедолагу, что и по-русски-то говорил плохо, на позиции с борщом. Тот, как позже установили эксперты, на колодец наткнувшись, напиться решил. Журавль колодезный не работал, нагнулся служивый, чтоб ведро вытянуть, бидон со спины на плечи сдвинулся да и перетянул в сруб. Череп раскроил о выступ деревянный, его потом тоже нашли. И умер практически мгновенно..."

Мы замерли, переваривая. Развивая успех, экстрасенша, что распалилась вся от рассказанного, нам еще одну историю выдала...

"Уже на днях приходит подруга, вся в слезах. Пропал муж, дальнобойщик. Повез груз на Урал, пару раз на связь вышел, и – молчок. Раньше такого не было, правила – каждый день связываться, в семье той многие годы свято придерживались. И любили друг друга, так что об измене и побеге и думать не следовало.

То ль оттого, что обратились в первую неделю, то ли что знала я пропавшего хорошо, контакт у нас состоялся быстро, при видимости хорошей. Вот только все время пытался он отвернуться, лицо спрятать. И поза была неестественной. "Остановился по нужде, а когда возвращался, машина встречная сбила. Пьяные они были, и, чтоб следы скрыть, еще живым меня в степи глухой закапали..." "Где, как найти тебя?". Визави мой вдруг на крик переходит: "Не надо искать, покалечен я страшно, огромную травму родным нанесу. И ты не тревожь меня больше, слышишь!" И, уже удаляясь: "Скажи Марии, чтоб сына во вторник на тренировку не отправляла, не забудь!" С тем сгинул...

Девятилетний Игорек спортивной гимнастикой занимался. В зал он тогда не пошел. Там, выстроившись по росту, ребята к турнику подходили, "солнце" крутить. Когда вертел тот, что в ряду стоял на месте Игоря, железная перекладина вдруг лопнула! Физики называют это "усталостью металла", шансы, что такое случится, ничтожны. Мальчишка меж тем позвоночник сломал, на всю жизнь инвалидом остался..."

... Обменялись визитками, и в сопровождении старшего, гостья, наконец, удалилась. Начались разговоры, народ заспорил. Нашлись коллеги, что уже обращались к ней, и остались довольные результатами. Вскоре и сопровождающий, оторопелый какой-то, вернулся. "Не знаю, стоит ли и рассказывать. Ну да уж ладно, рискну. Прощаясь, экстрасенша мне и говорит: "Чтоб ваши поверили, передайте им, что в августе Горбачева не будет"...

Шел февраль 1991-го. В августе случился путч ГКЧПистов, после чего первый (и последний) президент СССР Михаил Горбачев власть фактически потерял.

А вскоре и Союз развалился.

# Як – наркокурьер

Как только не изощряется наркотрафик! Кокаином, бывало, начиняли...золотых рыбок, героин, кощунственно называя полученную смесь "Слезами Аллаха", изготовляли жидким. Известен случай, когда семь килограммов опия перевозили в выпотрошенном трупике новорожденного, маскируя его под грудничка. И не обрати водитель автобуса внимания, что за много часов пути ребенок ни разу не всплакнул, его даже не пытались перепеленать и покормить, "мамаша" благополучно миновала бы милицейский блок-пост.

... В начале 1990-х, когда по высокогорной трассе Хорог-Ош опий "Made in Afghanistan" во множестве начал поступать в Кыргызстан, чтоб наметить совместные действия, мы встретились с коллегами из Горного Бадахшана. Те честно признались: ситуация – под контролем вооруженных до зубов полевых командиров. Все, что мы можем – проинформировать о месте и времени пересечения госграницы.

И на том спасибо. Та инициатива подарила нам немало задержаний. Но однажды...

Гонец из Мургаба сообщил, что "груз" привязан...к брюху яка, одного из полусотни, что на двух КАМАЗах с прицепами уже завтра повезут на железную дорогу в Ош.

... Служа в Таласе, мне приходилось бывать на конезаводе 113, где наряду с рысаками знаменитой кыргызской породы разводили и горных быков. Живя среди круч, они сами добывали себе пищу и зимой, и летом. Рассказывали, что защищаясь от кровожадных волков, яки прижимали детенышей к скале, вокруг кольцом становились самки, переднюю ж линию, на дистанции, держали самцы. У серых практически не было шансов – в прыжке они опускались либо на бычьи рога, либо под копыта разъяренных буйволиц. Но если самый голодный хищник прыгал со скалы в телячью гущу, и при этом оставался жив, он, даже раненый, мог перерезать их всех: инстинкт диктовал взрослым особям не разрывать цепь, чем воспользовалась б волчья стая, не обращая вниманья на жалобное блеяние позади...

И еще запомнилось: в убойную камеру "маслового" таласского мясокомбината загнали пятерку яков. Сила тока была рассчитана, чтоб умертвить барана, могучих же горцев те амперы только валили с ног. Взбешенные, с налитыми кровью глазами, заросшие шерстью полутонные "торпеды" толстенными лбами буквально разносили стены. Куда ж еще – начальство позвонило в милицию. Спасли положенье "Калашниковы"...

Воспоминания эти, понятно, энтузиазма не прибавили. Но и оставить сигнал без внимания было нельзя. Решили действовать по обстановке.

... Мало что лето – Бар-Добо, форпост на пути контрабанды, встретил холодом, ветром, одышкой при каждом движении. Не мудрено, высота – четыре тысячи, Памиро-Алай. Чтоб не спугнуть, спрятались за ближайшим пригорком, наблюдали в бинокль.

... Животные вели себя агрессивно – дикари, что с них взять. Оказалось, их, трехлеток, еле отловили в горах, где они были предоставлены сами себе. Тренированные собачки, жалобно скуля, бросались оземь, наотрез отказываясь даже подходить к "объекту обнюхивания". Визуальный, с безопасного расстояния осмотр результатов не дал – что разглядишь в густой шерсти? Разгружать? Это ж какая работа! А вдруг не найдем?!

Наудачу начав со второго, двадцать восемь громадин все же свели на землю. Сопровождающие тут же отошли в сторону, всем своим видом показывая, что помогать не обязаны. Быки злобно косили глазом, угрожающе ревели. Одного спецназовца, что попытался пошурудить подбрюшье палкой, чуть на рога не подняли.

Долго ходили вокруг да около. Заканчивался световой день – в горах темнеет рано... Дал отмашку на погрузку. Второй КАМАЗ не досматривали.

Несмотря на неудачу, на обратной дороге бойцы куражились. Так бывает, когда смертельной опасности избежишь. Чтоб перекрыть возможный канал, со ссылкой на ящур, завозить к нам соседских яков категорически запретили...

# «Японец» на Памире

Ещё сравнительно недавно у ошской грузовой базы, памятником самому себе, на пъедестале стоял грузовик-полуторка, первый поднявшийся на Памир в начале 1930-х годов, отечественный автомобиль.

Рядом же впору было бы водрузить... наш «антинаркотический «Крузак» № 1».

... Одним из первых международных контрнаркотических проектов в регионе был «Ошский узел». Тогда, в 1990-х, ООН наивно полагала, что поставив заслон наркотрафику на высокогорной трассе Хорог – Ош, можно будет решить проблему...

Объективности ради отмечу, что установить по крайней мере подобие контроля, на самой дороге кое как удалось. Другое дело, что героин тогда стал проникать не только по ней, но и через всю 800-километровую границу. Однако надёжно закрыть межгосударственный кордон невозможно даже сегодня.

Официальное название проекта было длинным и скучным. И тогда я, его Офицер, придумал живое и быстро закрепившееся название: «Ошский узел» накрепко связал наркотрафик, незаконную миграцию, торговлю оружием, зарождавшиеся радикализм и терроризм.

Мотались много. Амбициозно пытались собрать разваливавшуюся, ещё недавно единую и мощную советскую систему правоохраны. Для поездок на Памир идеально подходила «Тойота». Но руководству видней – выделенных средств едва хватило на УАЗ.

Слышал, японцы когда-то сказали об этой гордости советского машиностроения примерно следующее: чтоб не строить дорог, русские ... сконструировали уазик! Наш голландский шеф тут же окрестил машину «танком» и, прокатившись разок-другой, заявил, что не случись боевые действия, он больше в эту жёсткую тарахтелку не сядет.

Уж и не знаю, как удалось убедить Штаб-квартиру, но вскоре нам разрешили приобрести «японку». Но нашему удивлению не было предела, когда в ответ на закупочный реквест из Оша Страна Восходящего Солнца ответила категорическим отказом: в условиях-де помноженного на бездорожье высокогорья «Тойоты» зарекомендовали себя не лучшим образом, и потому, чтоб не терять лицо, их поставки на Памир прекращены.

Чисто японский подход: честь Самурая дороже всего на свете...

Но отдадим должное голландцу: методично, день за днём, по каналам диковинной еще в регионе электронной почты, он стал забрасывать производителя письмами, по два-три ежедневно.

И через месяц местные рассказали, что в городе с «совершенно секретной миссией» появился ... инженер из Йокогамы. Наняв за огромные деньги «Ниву», он смотался на границу. Осмотрелся, провёл рекогносцировку, и тихонько слинял восвояси. А вскоре, вслед за «добром» на покупку, прибыл, наконец наш «Крузак»...

Не забыть растаможку: такая машина в те края заводом-изготовителем была отгружена впервые. Шикарный контейнер, внутри авто на деревянном поддоне, для верности закреплено растяжкой из прочнейших, конопляных канатов. Будто запыхавшийся после долгой скачки жеребец арабских кровей, «Крузак» был покрыт тончайшим парашютным шёлком...

Куда мы только на том «Крузаке» ни мотались! В воюющую Тавильдару, на контрабандные тропы Мургаба, из Хорога, через все перипетии гражданской войны, в Душанбе...

А однажды, ради того случая и было задумано это повествование, красавец «Крузак» нам реально жизнь спас.

... Одним из самых дорогостоящих моментов «Ошского узла» было установление надежной связи от Бадахшана на Памире до Андижана в Ферганской долине, включая Ош. Опытнейшие эксперты из местных посоветовали транкинговую связь: в горах в определенном порядке устанавливаются вышки, передающие сигнал от одной к другой.

Разработали схему, определили место для каждой конструкции. Дело – за международным экспертом, кто, согласно правилам, должен был приехать, проверить и дать добро на строительство. Но начались обычные бюрократические проволочки. Иностранец всё не ехал, партнёры жаловались...

Появился «знаток» только через пять месяцев. Оказался спецом в радиосвязи, но в условиях местных не ориентировался абсолютно. Мне предстояло сопровождать его на Памир. Наступала зима. В горы средней высотой в 3 000 метров (максимальная – свыше семи!) в это время года без особой нужды не едут!

А тут еще Шеф «затупил». Ему в Ташкент нужно было, и ехать туда он решил с повышенным комфортом, на «Тойоте». Нам же приказал взять УАЗик. В столицу Узбекистана по накатанной, да в обжитой Ферганской долине можно было бы и на автобусе, не говоря уже о «танке». В памирской же эпопее разница между этими двумя «транспортными средствами» могла стоить жизни.

И я уперся. Как оказалось, не зря...

... В поездку, мало ли что, скидывались и всегда брали ящик водки: что в кишлаках, что на погранзаставах сорокаградусная была самой твёрдой валютой. Накормить-то гостей всегда накормят, а вот с «не палёным» спиртным, овощами да фруктами в горах проблема. Потому грузили еще помидоры-огурцы, яблоки-груши, лимоны, что в Оше водились вне зависимости от сезона, и 200-литровую бочку солярки – «запас беды не чинит»...

В тот раз случайно заметил, как водитель бережно паковал стеклянную банку с домашним консервантом: ягнёнка-козу утушили до трехлитровых объёмов. Я ещё пошутил: в голодный край что ли собрался?

И – сглазил...

Программа была выполнена, поездка заканчивалась. На обратном пути заночевали у старых друзей – мургабских пограничников. Легли пораньше, с рассветом – в путь, тогда поздним вечером можно уже и о теплом душе в Оше мечтать.

Но в 5.30 – посыльный: «Снежный шторм со стороны Хорога идет, вот-вот здесь будет. Предложено отъезд отложить, переждать». Какое там, уже неделю трясёмся!

... Ураган накрыл уже в Кыргызстане, в узком ущелье, когда огоньки заставы уже видны были. Будто небо обрушилось! Какое-то время, ерзая взад-вперёд, еще пытались пробиться, но встали. А еще через двадцать минут «Крузак» наш двухметровый сугроб накрыл.

Ладно, хоть от ветра ледяного спаслись... Мотор не глушили, тепло держали. За бортом – минус 28, в салоне ж, – хвала японскому машиностроению, – + 19. А представляете, будь мы в УАЗе?!!!

Короче, двое суток пили водку, играли в карты и анекдоты травили. Время от времени брались за накрепко молчавшую рацию, Однажды, правда, – о, чудеса природы – на SOS ответила...метеостанция пакистанского Фаизабада, в тысячах миль от «места происшествия»...

Раз, когда эксперт иностранный, чтоб нужду справить, самостоятельно дверцу открыть не смог, он натурально расплакался: «По страховке за мной в любую точку должны прилететь, забрать. А я тут сижу, даже связи нет». Отшутились, дескать, раньше б приехал, уже б везде мачты стояли. Мог бы из самой Женевы иль Вены самолёт вызвать. И нас с собой прихватить...

... Ягненок в банке закончился. Лепешки съели давно и, когда я рукой загреб голимый, без единой мясной прожилки, бараний жир, водитель «прикололся»: «Ну что, товарищ полковник, пригодилась «закусочка»?!

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих»... Едва метель утихла, подручной тойотовской лопаткой пробили мы наст и выбрались наружу. Стоя на крыше «японца», огляделись: насколько хватал взгляд, глаза резал девственный снег...

Эксперт шагнул и, как в культовом советском фильме «А зори здесь тихие», провалился по самые... ну в общем вам по пояс будет. Спасли. Затем несколько часов тропинку сквозь заносы торили. Больше всего доставалось первому. Менялись...

К ночи добрались до заставы. Усталые – не то слово, вдобавок мокрые и продрогшие. Там накормили, напоили, обогрели. Чуть всё не испортил начальник, российский старлей: «А я видел ваши огоньки». Втроём, поднявшись одновременно, мы чуть не порвали его! «А что я мог сделать, вон, стоит в гараже «Урал»-вездеход. А бензина – ни литра, уже неделю даже границу не охраняем»...

Реалии, мать их...

Пошёл я искать участкового. С ним вместе пошли по домам, бензин у местных выпрашивать: «Ака, давай я лучше кровь сдам, горючка позарез нужна», – но давали... Заправили «Урал», и на следующее утро, как немного подтаяло, вытащили наш «Крузак». Всего-то метров восемьсот на буксире, а дальше он уже и сам из плена снежного выбрался...

В Гульче, как обещал сельчанам, собрал я все наши командировочные, и направил им полтонны бензина.

... Шефу нашему по возвращении о снежном плене иностранец рассказал. Думаю, приукрасил. Пряча глаза, голандец извинился.

В сущности, он неплохим мужиком был...