**Абдулла(Афганская быль)**

Абдулла полз, полз четвертую ночь, продираясь через кустарники, обдирая и без того израненные руки и ноги о камни, и режущую как нож сухую траву. Сегодня ему сказочно повезло. На пути при свете луны он увидел брошенный жителями полуразрушенный кишлак. То, что кишлак давно брошен, Абдулла знал точно…

Еще недели не прошло, с тех пор как он в составе мотострелковой роты выполняющей боевую задачу в провинции Кандагар, останавливался в этом селении на ночлег.

Как тогда все было хорошо. Его рота находилась в плановом недельном рейде. Была поставлена задача выявлять и уничтожать мелкие банды душманов, скрывающихся в окрестных кишлаках, и предгорьях провинции Кандагар. За пять дней рейда было всего две боевые стычки.

Одну группу, из двадцати двух басмачей накрыли на старом кладбище. Духи увидев колонну БТР намеревались отсидеться среди старых могил. И отсиделись бы. Но один из местных жителей предложил командиру роты сделку. Он показывает где прячутся бандиты, а шурави(советские) ему за это бензин.   
 Оба, и ротный и дехканин остались довольны друг другом. Бабай загрузил на своего старого ослика канистры с бензином,и ушел с миром. А советская бронетехника, окружив кладбище начала бить с крупнокалиберных пулемётов по глиняным мазарам, укрытию воинов ислама. Через несколько минут все было кончено. Тех, кто пытался спастись бегством, расстреливали из стрелкового оружия, затем контрольная зачистка, и на кладбище, остались одни трупы… Пленных не брали. Собрав у убитых моджахедов оружие, рота двинулась дальше.

Вторая стычка произошла возле вот этого самого кишлака. Советская колонна остановилась на ночлег. Солдаты стали готовиться к ночевке, выкапывая в каменистой почве, так называемые «могилки»- (окоп с бруствером для ведения стрельбы лежа ), а небольшая группа отправилась в кишлак за водой и дровами.

Вот тогда, вот с этой горки, на которой сейчас находился Абдулла и был произведен выстрел из гранатомета. Снаряд попал в нос БТРа, но серьезных повреждений машине не сделал. Разлетевшимися осколками были легко ранены двое солдат. Сразу была послана группа захвата, но, как и следовало ожидать никого не нашли. Поматюкавшись мотострелки перекусили нехитрой солдатской снедью, и выставив караульных, легли отдыхать. До возвращения в бригаду оставалось совсем немного, рейд подходил к концу, по плану нужно было зачистить ещё один кишлачок, со смешным названием Гракалача. По разведданным в кишлаке скрывался полевой командир мелкой, но зловредной группы Шавкат. Он был афганцем узбекского происхождения. Абдулла тоже был узбеком. Э-эх!....

После зачистки рота должна была ехать в расположение части на отдых, и все с нетерпением ждали конца рейда. Шатание по горам и кишлакам начинало выматывать. Ещё один денёк и на отдых, в родную бригаду, где ждёт баня, уютные палатки, обшитые бомботарой, кино и матюки Яшки-старшины.

Но человек предполагает, а Бог, как говорится, творит по- своему.

Абдулла знал: в кишлаке есть колодец с чистой холодной водой, и если он до него доберется, то не умрёт от жажды, хотя бы ближайшие два дня. Дико хотелось пить, нестерпимо болела раненная нога, голова звенела от контузии и потери крови. Но близость воды придавала солдату силы. Скатившись, с горки, Абдулла, где на четвереньках, где ползком добирался до желанной цели. Ну, вот и дом, калитки нет, её пустили на дрова ещё неделю назад. Наконец-то колодец. Резиновое ведро на толстом резиновом жгуте. Жгут был очень длинным, вода находилась на огромной глубине. Легко сказать «достать воды из колодца», а попробуй сделать это, стоя на коленях, когда любое усилие отзывается невыносимой болью в измученном теле. Казалось, он тащил ведро целую вечность. Ну вот, кажется достал, кажется….В последний момент ведро перевалилось через край глиняного бортика и драгоценная влага окатила Абдуллу с головы до ног. После стольких усилий, жалкая лужица воды собралась в глиняной впадине. Заплакав от злости и бессилия, Абдулла лёг на живот и начал слизывать воду вперемешку с песком и глиной. Немного утолив жажду, солдат обессиленно привалился спиной к глиняной стенке колодца отдохнуть. Через несколько минут, попытка достать воду повторилась . На этот раз он был осторожнее. Превозмогая боль и нетерпение, осторожно подтянул ведро до верхней кромки колодца, усилием воли поднялся на ноги. Тех секунд, что Абдулла простоял на ногах, хватило чтобы вытащить и поставить сосуд с драгоценной влагой на землю. Боль пронзила всё тело, раненный упал, но был счастлив. Теперь можно было вволю напиться и наполнить фляжку. Остатки воды в ведре было жалко выливать, но наполнять было больше нечего, и вода была вылита на себя. Жажда отступила, сменившись чувством голода. ,,Ведь я ничего не ел с того проклятого дня'' подумал солдат. Исключение составлял виноград, которого он наелся, проползая позапрошлой ночью по заброшенным виноградникам.

На четвереньках Абдулла добрался до недельной давности стоянки своей роты, и начал искать. Он знал, что солдаты не очень жалуют сухой паек, надеялся найти что-нибудь. В неверном свете луны ему попадались пустые консервные банки из под гречневой каши и тушенки, обёртки от галет и прочий мусор. Наконец повезло. Одна банка оказалась тяжёлой, свиная тушенка, и даже не вскрытая. Он догадывался, откуда банка и почему целая. Рота была многонациональная, вместе с ним двенадцать человек, хоть и Советские, но мусульмане. Сильны традиции у мусульман, даже семьдесят лет Советской власти, ничего не смогли с ними сделать. Коран запрещает, есть свинину, и солдаты призванные из Средней Азии, старались не нарушать заповедей. Взводные за это наказывали, чуть ли не силой заставляли жрать ненавистную тушенку, вот её и выбрасывали, украдкой, из сухих пайков, а говорили, что съели.  
 До армии Абдулла жил в Ташкенте, учился в университете, но как и все азиаты почитал пророка и от свинины отказывался.

А сейчас это был подарок судьбы. Но банка была запаянна, ножа у него не было. Свой штык-нож, как и пулемёт, Абдулла закопал в том забытом Богом кишлаке.

Он понимал, что с таким ранением будет не в состоянии тащить с собой оружие. Теперь жалел, что не взял с собой хотя бы нож. Но жалеть было поздно, а есть хотелось невыносимо. Вспомнил как «в учебке» их учил прапорщик Тарасенко, поступать в таких случаях. Найти плоский камень и тереть об него банку, до тех пор пока верхняя пайка банки не сотреться, благо камней вокруг хватало. Подобрав подходящий булыжник, Абдулла принялся за дело. Приглушить неприятный шаркающий звук было невозможно, но голод пересилил чувство опасности. Хотелось верить, что в брошенном кишлаке не осталось никого кроме гиен и шакалов.

Наконец пайка на банке разошлась, и Абдулла с наслаждением засовывал в рот куски жира и мяса…,,Прости меня всевышний,,-только и вертелось в голове… После солёной пищи опять захотелось пить, сделав несколько глотков, холодной чистой воды, солдат продолжил свой мучительный путь на на Юг .Он ковылял опираясь, на кривую карагачовую палку, когда уставал идти на ногах пытался идти на четвереньках, а когда, было невозможно передвигаться от боли и на коленях, просто полз… Там на Юге располагалась его родная мотострелковая бригада .

По его расчётам нужно было преодолеть ещё километров тридцать… Но он доползёт, обязательно доползёт, выжил ведь, значит доползёт…

Утро застало его у основания горного массива, по низу которого он полз всю ночь. Безжалостное афганское солнце уже встало из-за гор, нужно было искать место для отдыха. Солдат недалеко от себя увидел одинокую старую могилу. Полу-обвалившийся мазар оказался лучшим убежищем. Из последних сил он дополз до строения, и влез во внутрь. Но нечаянное убежище оказалась обитаемым. Когда глаза немного привыкли к мраку, совсем рядом солдат увидел клубком свернувшуюся змею. О эту змею он знал… На родине в Узбекистане такие тоже водились, песчаная гадюка была хозяйкой разрушенной могилы. Сложно было представить более неприятное соседство. Змея, заметив незваного гостя, приподняла голову,и угрожающе зашипела. Но солдат уже устал бояться. Нащупав обломок кирпича, он с силой швырнул его в змею. В случае неудачи Абдулла умер бы от не от ран, а от укуса этой твари. Но ему повезло. Брошенный кирпич размозжил змее голову. После долгой агонии змея затихла. Распоров острым осколком брюхо змеи, и вытащив внутренности боец, принялся зубами отрывать куски мяса и кожи. Мясо было похоже на рыбу, и особого отвращения не вызывало. Запив свою нечаянную трапезу водой, измученный воин решил осмотреть свою ногу.

Раненная конечность опухла и посинела. На несколько минут Абдулла ослабил жгут, из раны начала сочиться чёрная кровь. Дав ,,отдохнуть,, изувеченной ноге некоторое время, а после затянув жгут чуть ниже, он откинулся на могильный холмик и попытался задремать. Его бил озноб, болело и жгло огнём всё тело, раненую ногу уже не чувствовал совсем. Израненный, вконец измученный и уставший солдат, закрыл глаза и провалился в тяжелый бредовый сон. Ему снился родной Ташкент, мама которая провожая его на занятия в институт, всегда старалась запихать в сумку горячий чурек, сокурсница Ира, в которую он был безнадёжно влюблён и … Непонятно откуда возникшая физиономия старшины Яшки Ноздратенко… Морда брызгала слюной, и орала: «Ты что, сволочь, уже новую форму испортил? Тебе дали ее на пол - года идиот, от меня больше ничего не получишь, будешь сам рожать!» . А за ним стоял и ухмылялся сержант Пинчук. «Я тебя научу строем ходить- чурбан нерусский» .«Что же делает Пинчук в Афганистане, он же остался там, в «учебке», Абдулла вздрогнул и проснулся.

Солнце шло на запад. Через полуразрушенный купол хорошо было видно как оно опускается за гору. Ну вот, ещё пол часа и надо идти. Тело отказывалось слушаться, превозмогая боль, солдат подполз к выходу из гробницы, приподнялся, чтобы оглядеться куда ползти дальше, и рухнул на землю, силы оставили его. Он лежал и бессильно плакал. Как не хотелось умирать вот здесь, в одиночестве, на чужой могиле, среди проклятых афганских гор, боясь людей больше чем гиен и шакалов.

«Почему? Почему они не нашли меня? Почему?» Память возвращала опять к этому последнему бою.

Охватив кишлак полукольцом, железные машины, прямо по полю созревшей пшеницы, смешивая её с пылью, приближались к Гракалаче.

Единственный путь для отступления у бандитов был, в горы, но там в засаде их уже ждал третий взвод первой роты, где и служил Абдулла. Согласно штатного расписания, Абдулла числился пулемётчиком РПК. В засаде сидели с ночи, куда пришли накануне, под покровом темноты. Остальные три взвода рано утром, приступили к блокировке кишлака. Как предполагалось, духи не захотели принять бой, а ринулись в горы, тут их и поджидал Абдулла, со своим пулемётом и ещё восемнадцать человек его сослуживцев. Командир взвода лейтенант Новиков приказал огонь не открывать, а подпустить бегущих поближе. Духов было человек сорок, все были вооружены АК, у некоторых были РПГ и английские винчестеры, или как их ещё называли «буры». Крепкие бородатые мужики в стеганых халатах, на некоторых были европейские камуфляжи, но все, без исключения, были в чалмах или ракчинах (афганская шапка). Судя по разрезу глаз и национальным узорам на одежде, большинство моджахедов, как и сам главарь Шавкат, были афганскими узбеками, предки которых поселились в Афганистане после революции в России, и гражданской войны в Средней Азии.

Но вот и команда «Огонь!» Абдулла тоже был узбеком, но советским узбеком, а помимо всего ещё и солдатом Советской Армии. И он нажал на спусковой крючок. Шквал огня опрокинул бегущих. Полтора десятка бородатых было убито сразу, остальные быстро перегруппировались и залегли за камни. Открыв ответный огонь. Около двух десятков духов побежало обратно в кишлак. В горячке Абдулла лупил и лупил из пулемета короткими очередями. Рядом с ним стрелял из автомата его друг и земляк Малик, а с другой стороны Кулаков Вадим поливал бандитов из ПК. Вот упал ещё один в чалме. Абдулла перезарядил пулемет, не торопясь поймал в прицел бородатое лицо одного из духов, стрелявшего в солдат из автомата. Короткая очередь и бородатый тыкается носом в землю. Через пятнадцать минут, сопротивление было подавлено. На камнях валялись десятка три моджахедов. Во взводе тоже не обошлось без потерь. Пулю в глаз получил Вася Иванов из Вологды, а также были убиты Виктор Семенов из Йошкар-Олы, и Лелюх Андрей из Подмосковья, двое были тяжело ранены.

Три взвода оставив бронетехнику стали не торопясь углубляться в кишлак, чтобы окончательно ,,зачистить,, его. Лейтенант Новиков, оставив пятерых солдат и сан-инструктора охранять убитых, и оказать помощь раненным, с остальными пошёл в селение, навстречу основным силам. Задача была уничтожить тех, кто успел снова укрыться в домах. Солдаты, распределившись по двое, заходили в каждый дом, сначала закидывали двор гранатами, затем простреливали каждую комнату. Абдулла был в паре с Маликом. Таким образом, проверили два дома. Третьим был дом стоявший на самом краю кишлака. Высокий дувал окружал жилое помещение, калитка была заперта изнутри. Высадив пинком дверь и швырнув гранату во двор солдаты осторожно вошли вовнутрь. Дым и пыль от взрыва ещё не рассеялись. На земле лежала убитая взрывом гранаты собака, а чуть дальше умирал в муках осёл, у него осколками был вспорот живот. Жалко животину. Очень жалко… Людей нигде не было видно. Абдулла с пулемётом наизготовку зашёл в одну из комнат, Малик прикрывал сзади. Комната была пуста. Ничего не обнаружив Малик вышел. Абдулла хотел выйти вслед за ним. Но в этот момент дверь из помещения напротив резко открылась, и оттуда полосонула длинная очередь. Абдулла увидел, как упал срезанный очередью Малик, а из комнаты выбегают трое бандитов.

Духи рвались к лестнице, которая вела на крышу, с крыши можно было прыгнуть в заросли опийного мака, и попытаться уйти от этих проклятых «шурави». Так думали узбеки Шавката. Но так не думал узбек Абдулла. Двумя очередями советский пулеметчик сразил двоих из них, срезал бы и третьего, но тот, изловчившись, на ходу полосонул из автомата в сторону «шурави». Резкая боль обожгла ногу. На секунду солдат потерял третьего врага из виду. Сбоку грянул взрыв…

Очнулся Абдулла ночью, долго вспоминал, что произошло. Было очень тяжело дышать. Он был завален каким-то мусором и глиной. Кое-как выкопавшись, начал соображать, что произошло. Видимо ранив солдата, душман для верности, решил бросить еще и гранату. Граната цели не достигла, а рванула в соседней комнате. От взрыва рухнула одна из перегородок и засыпала солдата. Почему наши его не нашли? Абдулла так и не мог понять. Советские практически никогда не оставляли на поле боя своих убитых и раненых, тем более если поле боя оставалось за ними. То, что его искали несколько часов, перерыв всё, Абдулла не знал. На выстрелы и взрывы сначала никто не обращал внимания, потому что при прочёске выстрелы и взрывы слышались из каждого дома. А когда всё закончилось, стали искать кого не хватает. А не хватало Малика и Абдуллы. Убитого Малика и два трупа бандитов нашли в крайнем доме, а Абдуллы не было нигде. Никто не додумался разобрать кучу мусора от рухнувшей перегородки. Пропажа солдата это огромное ЧП, но Абдуллу так и не нашли.

Когда Абдулла сообразил что с ним приключилось, он не стал впадать в панику…Хотя было от чего…Отмотав жгут с приклада(а в Афгане у каждого бойца на прикладе был намотан жгут)он перетянул раненную ногу, чуть повыше раны ,затем закопал оружие, поняв что нести его не сможет ,нашел себе подходящую палку и превозмогая боль и слабость поковылял на Юг…

Абдулла полз. Наступила пятая ночь его без примерного по страданию путешествия, полз почти в бессознательном состоянии. «А может, пусть меня найдут афганцы? Я тоже мусульманин, и кончится ад. Доползу до жилого ближайшего кишлака, а там будь, что будет. Нет, я для них не мусульманин. Я «шурави». Нет, они враги. Я для них враг. Я «шурави, шурави…»

Утром колонна БМП, следовавшая в Кандагар для участия в сопровождении автоколонны прибывающей из Шинданта резко остановилась.

«Что-то с головной машиной» - подумал командир колонны капитан Бондаренко.

-312-й, что случилось? -по рации спросил он.

-Товарищ капитан-отозвалось в наушниках шлемофона-Тут человек, и похоже наш. Объехав несколько впереди стоящих машин, БМП Бондаренко подъехала к голове колонны. Солдаты суетились возле какого-то тела. Глазам капитана предстал измученный, похожий на скелет человек, азиатской внешности, но в советской военной форме. Х/Б было изодрано, на одной ноге не было ботинка. Вторая нога была перемотана жгутом выше колена. В почерневшей голени была видна рана от пулевого ранения. Человек был без сознания. «Может афганец?»-подумал капитан. Но на воротнике х/б он увидел «капусту»-общевойсковой значок-принадлежность к пехоте.

- Где вы нашли его, Григорьев?

-Здесь на дороге лежал, товарищ капитан.

-Срочно грузи его на свою машину и гони в госпиталь на всех парах!

-Есть, товарищ капитан!

Абдуллу (а это был он) погрузили в БМП, укололи перомидол и повезли. А через полчаса железное чудовище на огромной скорости влетело на территорию госпиталя. Абдуллу срочно прооперировали, ногу пришлось отнять, через сутки он пришел в сознание. К нему никого не пускали, хотя приходили все его сослуживцы. Беседовал с ним только начальник госпиталя. От него вся бригада и узнала эту историю.

В бреду он всё время повторял :- «Пулемёт закопан там, под тутовником, большое такое дерево, найдите его, найдите, а то меня старшина посадит! Найдите…»

Через сутки Абдулла умер. А виной тому не гангрена, не истощение, не потеря крови, просто не выдержало сердце…

Конкурс-«Герои рядом»

Цуканов Николай Дмитриевич 52 года г.Тверь

тел 89108481216

Эл.почта-Kandagar-Nik@yandex.ru