**Осведомитель**

**Рассказ**

На краю скрывающегося в зарослях от жгучего солнца кишлака Шелвак, протекал ручеек, который весной при таянии снега заполнялся водой и приносил влагу на сравнительно крупное, в несколько гектаров, поле местного богача Ахмада.

Предприимчивый хозяин не отличался щедростью, но иногда разрешал делать отводы на крохотные участки беднякам для полива своей земли. За такую доброту дехкане в течение круглого года гнули спины на его земле. Он не вникал в невыносимо тяжелую жизнь бедняков, зато не скупился на угощенье бандитов. И те в знак благодарности не трогали Ахмада и его троих сыновей, не принуждали их участвовать в боевых действиях, однако исправно получали от них информацию о жителях своего и близлежащих кишлаков.

Семья Ахмада направляла душманов туда, где можно было пополнить запасы зерном, угнать скот. Она следила за активистами, школьными учителями и за теми, кто лояльно относился к новой власти, указывала на тех жителей кишлаков, чьи сыновья служили в правительственной армии. Особенно тщательно семейство Ахмада следило за теми, кто находился в контакте с «шурави».

Живший в том же кишлаке по соседству бедняк Гулям, испытывал полное отчаяние от беспросветной жизни. Душманы увели с собой двух его несовершеннолетних сыновей и забрали приготовленные на зиму запасы хлеба. Теперь он не знал, как прожить до нового урожая, чем накормить беременную жену и оставшихся четверых детей. Однажды доведённый до отчаяния Гулям решил свести счеты со своими обидчиками. Неграмотный, религиозный, веривший в силу Корана и в защиту Аллаха, он постоянно думал о тяжелой судьбе своей семьи и о других таких же обездоленных соотечественниках. Почему они вот уже столько столетий живут в беспросветной нищете, почему многие их дети из-за постоянного недоедания и болезней не доживают до своего совершеннолетия и уходят в небеса. Почему те. кому удаётся выжить, обречены на страдание и нищету? Почему во все времена на свете существует зло, которое всегда ведет к насилию и крови?

Много дней и ночей Гулям искал выход из сложившейся ситуации. Он ежедневно в своих молитвах просил Аллаха и всех святых послать мир на эту землю, чтобы поскорее вернулись его сыновья домой. Оскорбленный и униженный, Гулям не посылал проклятия своим обидчикам, он не взял оружие возмездия, не пролил кровь, чтобы вернуть своих сыновей. Со словами: « О великий Аллах! Прости их, ибо они не знают, что делают», он ушел в ХАД (комитет государственной безопасности) просить помощи, чтобы возвратить сыновей домой.

Рано утром, рискуя жизнью, осторожно оглядываясь по сторонам, не смотря в глаза встречным дехканам, чтобы не выдать свой замысел, Гулям ушёл из кишлака. Он благополучно добрался до дороги. По ней, поднимая пыль, изредка проносились полностью забитые людьми машины. Они куда - то ехали под горячими лучами солнца, стоя в кузовах, с надеждой, что посланные ими молитвы дойдут до всемогущего Аллаха и просьба каждого будет удовлетворена.

Гулям еще раз с тревогой оглянулся назад, как будто отгоняя взгляды тех, кто не должен знать, куда и зачем он направился. Он шёл по дороге шел уже более часа, голосуя проезжавшим мимо машинам, но ни одна из них не остановилась.

Через два часа пути у подножья гор показался небольшой, и, как казалось с высоты, хорошо ухоженный, кишлак. Посреди него находилась площадь, высокая труба швейной фабрики, когда- то построенной русскими специалистами, рядом несколько глинобитных построек.0дно из таких зданий привлекло его внимание, Он повернул к нему. Как и следовало ожидать, это было то место, где Гулям был намерен просить защиты. Когда он остановился недалеко от входа, его охватил страх и сомнение, кровь сильнее застучала в висках, лицо покрылось пятнами. Мысленно Гулям вновь обратился к Аллаху с просьбой о помощи. Сомнения не покидали его - трудно было решиться на такой шаг. Кто знает, какие здесь люди? Поймут ли они его, смогут ли помочь в его просьбе или откажут. Он знал, что в ХАД служат многие, кто передает информацию душманам. Мысли о том, вернется он домой к семье или нет, вернутся ли его сыновья домой живыми, не покидали его. Ноги не слушались Гуляма, а сердце звало его в это здание, где люди, стоящие на страже закона, должны защищать обиженных. Вселять им веру в будущее страны. Преодолевая трудности, наводить порядок на этой земле. Наконец Гулям направился к входу. Навстречу ему шагнул человек с оружием, который все это время сквозь виноградные листья наблюдал за ним. Погруженный в свои мысли, Гулям его не заметил. Незнакомец резко выбросил автомат Калашникова вперед и громко крикнул: «Дрешь! (стой!)». Гулям вздрогнул и остановился. Подошли еще двое вооруженных людей, чтобы разобраться, кто он и что здесь делает. Испуганный Гулям взмолился: «Мои сыновья, проводите меня к господину командору, я ему все расскажу». «Акраму?» - уточнил часовой. «Да!» - ответил Гулям и дрожащие руки коснулись его обожженного солнцем лица, потом он поднял руки к небесам, как будто ища защиты у всевышнего.

Два охранника приступили к обыску лохмотьев пришедшего, а один отправился на доклад к начальнику ХАД. Получив разрешение ввести незнакомца, он вышел на улицу и недружелюбным голосом одним вздохом выпалил: «Буру! (вперед!)», недовольный тем, что его отвлекли от выполнения своих прямых обязанностей.

Гулям ступил в большую прохладную комнату, обставленную нехитрым и простым убранством. Перед ним стоял широкий стол с керосиновой лампой, а вокруг него восемь простых стульев. С правой стороны от стола стояло несколько стульев пониже, в которых с левой стороны были вмонтированы откидные широкие подлокотники для записи, тем, кто умеет писать. Слева у окна ютилась старая кровать, покрытая грубым одеялом из верблюжьей шерсти. В углу стоял большой вентилятор и чайник, который наполнял комнату сладким ароматом высокогорного индийского чая. За большим столом сидел человек средних лет - начальник местного ХАД. Рядом с ним, слегка откинувшись на спинку стула, сидел молодой человек европейской внешности. Он был одет в такую же форму, но без погон и знаков различия. Как оказалось в дальнейшем, он был советником Акрама, его имя было Михаил. Он дружелюбно, с интересом посмотрел на вошедшего и улыбнулся. Его добрый взгляд снял волнения Гуляма, и он, подняв голову, повеселел.

У афганских чиновников отсутствуют барьеры в приеме посетителей, здесь не требуется предварительная запись и долгое время на ожидание ответа. Решение принимает должностное лицо, наделенное властью, немедленно. Да и время такое – война. Нужны сведения , нужны честные люди.

Гулям опять обратил свой взор к небесам и что- то пробормотал. Тогда Акрам поднялся, взял его за руку, усадил на один из стульев и сел рядом с ним. Гулям настороженно посмотрел на Михаила. Акрам пояснил: « Это наш друг «шурави», он помогает защищать завоевания Саурской Революции». Тут же налил чашку крепкого свежезаваренного чая и спросил, что он хочет и откуда пришел. Несколько минут Гулям рассказывал о своем горе. Акрам понимающе кивал головой, и, повернувшись в сторону Михаила, пояснил причину прихода крестьянина. Беседа продолжалась около часа. Затем Акрам обнял Гуляма и пообещал помочь. При этом спросил, кто знает о его приходе сюда, есть ли у него единомышленники среди населения кишлака. Попросил никому об этой встрече не рассказывать, пожелал счастливого пути и вызвал часового, чтобы проводить его к выходу.

Весь оставшийся день и вечер Акрам с Михаилом, анализируя услышанное, обсуждали ситуацию, сложившуюся в провинции и конкретно в некоторых кишлаках. Однако никакого решения не было принято, так как в ходе обсуждения сложившейся ситуации возникло много вопросов. Вызывала сомнение искренность осведомителя. Возможно, этот человек послан душманами, с целью заманить подразделение ХАД в ловушку.

Прошло несколько недель. За это время сыновья Гуляма домой не вернулись. Он проклинал тот день и час, когда попросил помощи, и со страхом ждал возмездия.

Михаил в качестве советника ХАД, уже второй год находился на афганской земле. Многое пришлось увидеть, пережить, осмыслить. Много раз факты осведомителей не подтверждались. Некоторые осведомители желали получить большое вознаграждение за свою информацию. Но что заставило этого пришельца так бескорыстно дать информацию о тех злодеяниях, которые совершает тот уважаемый ,почитаемый человек в кишлаке. Проанализировав донесение осведомителей, неудачу в проведении операции по зачистке территории близлежащей зеленой зоны, провал операции по ликвидации полевого командира месяц назад, Михаил пришёл к выводу, что Гулям говорил правду. Одновременно возникли сомнения в порядочности членов ХАД. Не исключено, полагал Михаил, что среди них есть человек, который информирует бандитов о проведении боевых операций по уничтожению «воинов ислама». Доложив по команде, Михаил начал усиленно искать выход на главаря банды, орудовавшего в этом районе.

Близость Пакистанской границы, наличие зеленой зоны на местности позволяло душманам безнаказанно уходить от возмездия после совершения фактов насилия над мирным населением, убийства активистов, нападения на советские колонны с гуманитарным грузом, оставаясь при этом неуязвимыми. Взвесив все «за» и «против», после долгих раздумий, Михаил составил план действий по ликвидации банды. Он обсудил его с Акрамом, за исключением некоторых моментов, касающихся взаимодействия с группой отряда особого назначения советского батальона, и уехал в Кабул на утверждение плана.

План предусматривал несколько вариантов уничтожения хорошо подготовленной банды душманов. Один из наиболее перспективных состоял в похищении старшего сына Ахмада, Юсупа, который по имеющимся сведениям, возглавлял банду душманов. За свою преданную долгосрочную службу Юсуп был возведен в ранг полковника и наделен властью полевого командира. После этого в районе резко активизировались выступления бандитов. Участились случаи гибели советских солдат и перехода личного состава правительственных войск на сторону бандитов, с личным оружием и боеприпасами.

Отряд спецслужб ДРА совместно с группой советских воинов - десантников получил приказ обезвредить банду. Территория душманской базы была определена с точностью и достоверностью. Дважды бойцы спецназа пытались пробраться на ее территорию, но безуспешно. Все подходы были заминированы, охрана дисциплинирована, хорошо подготовлена. В Кабуле еще раз был изучен план Михаила и утвержден вариант похищения полевого командира.

Незаметный, осторожный, но коварный Юсуп был неразговорчив, он единолично принимал решения о проведении операций, поощрениях отличившихся или наказаниях провинившихся, имел много осведомителей, держал в страхе охрану. Все, что он решал, не выходило за пределы окрестностей. Юсуп держал в своих руках всю округу, а его младшие братья были пособниками, но без его согласия решений не принимали.

В разведцентре после тщательного изучения плана Михаила, утвердили его рекомендации. Внесли небольшие изменения. План действий был согласован с разведорганами советского контингента войск на территории ДРА. Определены сроки подготовки операции, но конкретно день и час выступления держался в строгой тайне. Шла всевозможная проверка фактов участия банды Юсупа в террористических актах, ее численность, устанавливались конкретные осведомители, связи с другими бандами, наличие оружия.

Вскоре, при зачистке зеленой зоны Кандагара, был совершен переход хорошо проверенных, не знающих друг друга, двух разведчиков, с целью внедрения их в банду Юсупа. Результатов ждать не пришлось долго, через десять дней пришло известие о сборе полевых командиров в одном из кишлаков, недалеко от Кандагара, куда был приглашен и Юсуп. На такие сборы в целях скрытности полевые командиры прибывали мелкими группами, в количестве 3-4 человек. Михаил с Акрамом при встречах с осведомителями пытались узнать, когда и по какой дороге будет следовать Юсуп, но все хранилось в тайне. Тогда было решено установить наблюдение за всеми дорогами на выездах из кишлака.

За два дня до назначенного сбора, пестрящая наклейками «тайота», на большой скорости выехала из кишлака. В ней сидел Юсуп, его младший брат Саид и два человеке охраны. Машина, раскачиваясь на ухабах, повернула в сторону города. Было ясно, что с целью безопасности Аслан выехал заранее, но когда и по какой дороге он будет возвращаться, оставалось загадкой. В тот же день были усилены посты на маршрутах предполагаемого возвращения. Под покровом ночи в дозор выслали три единицы БТР с советскими разведчиками. Был дан приказ, ни при каких обстоятельствах не лишать Юсупа жизни, брать его живым. После прохождения инструктажа бойцы спецподразделения прибыли на место засады. Экипажи замаскировали БТРы, разделившись на две группы, и одна из них вышла в указанном направлении ближе к дороге.

После совершения намаза полевые командиры собрались на тайный совет. Проводил его Магомад Асир, специально прибывший из Пакистана. Он отвечал за обстановку в этой зоне. Совет начался с клятвы верности Аллаху и проклятий неверным, которые убивают посланцев Аллаха на святой земле Афганистана.

Затем Магомад Асир начал свою пропагандистскую речь. Он говорил громко, уверенно, со злобой на лице. Чем больше он говорил, тем яростнее становились «защитники ислама», они были готовы, не теряя ни одной минуты, вступить в кровавую схватку. После его выступления и призыва к священной борьбе за свои права, выступили несколько лидеров и заверили его о полной поддержке. После этого всем было разрешено уехать домой, где их с нетерпением ждали преданные «воины ислама». При убытии многим командирам были вручены картонные коробки, туго перевязанные скотчем. Две такие посылки из Пакистана получил и Юсуп, солдат группы охраны погрузил их в машину, и он со своим экипажем тронулся в обратный путь.

Воздушная разведка обнаружила интенсивное движение больших и малых автомашин в предполагаемом месте сбора полевых командиров. Совещание закончено, нужно встречать главаря банды. Несколько вооруженных человек были высланы на его встречу братом Аслана, находившимся на базе. Но, удалившись лишь на три километра от кишлака, они попали в засаду и были уничтожены. Одновременно советская авиация нанесла удар по бандитам, покидающим место тайного сборища. Время для разведчиков тянулось медленно, минуты ожидания казались часами, от напряжения сердце стучало, как молот. Спустя час разведгруппой был принят сигнал, что машина Юсупа находится в пятнадцати километрах от поста номер один и скоро будет рядом с ним.

День был тихим и солнечным. Затаив дыхание, воины – десантники ждали команду. Перед их глазами проплывали лица родных и знакомых ребят, уже покинувших землю Афганистана. Им тоже хотелось домой, но присяга обязывала до конца, с честью выполнять воинский долг. Перед ними стояла задача обезвредить матёрого бандита, и десантники были полны решимости исполнить поставленную задачу.

Наконец вдали показался столб поднятой ветром пыли - это приближалась машина Юсупа. Неизвестно, о чём думал он в это время, и были ли у него предчувствия о подготовленной засаде. Когда его машина достигла места, где прятались разведчики, впереди на расстоянии ста метров на дороге прогремел взрыв. Машина остановилась, позади неё прогремел второй взрыв, но уже на расстоянии пятидесяти метров. Двое охранников мгновенно оставили машину и открыли стрельбу в сторону последнего взрыва, а Юсуп с братом вели беспорядочный огонь в сторону первого взрыва. Затем они быстро направили машину вперед вдоль дороги, не заметив, что по противоположному пути им навстречу с большой скоростью спешит БТР. Вскоре оба охранника были уничтожены огнем разведчиков, которые прятались вблизи дороги. БТР резко вылетел на обочину и преградил путь машине бандитов. Её уже невозможно было удержать от столкновения. Машина с грохотом встала на дыбы и рухнула на землю. От удара оба бандита вылетели из машины на несколько метров вперед. Окровавленное тело Юсупа лежало с автоматом в руках, его веки слегка вздрагивали. В двух шагах от него, раскинув руки, почти обезглавленный, не подавая признаков жизни, лежал его брат Саид, вблизи которого валялась залитая кровью разорванная коробка с пачками денег.

Юсуп оказался живучим, его погрузили в БТР, врач оказал первую медицинскую помощь. Ранения Юсупа оказались не тяжёлыми, и уже через три дня он давал показания. Допросы продолжались в течение недели. В ходе допросов стало ясно, что главарь душманов даёт неверную информацию. На вопросы работников ХАД он вообще отказывался отвечать. Зная, что “шурави” не применяют силовых методов при допросах, Юсуп все отрицал. Он физически крепнул и выжидал. Убедившись, что Юсуп “шурави” ничего не расскажет, его поместили в специальную тюрьму в Кабуле. Вскоре он стал давал правдивые показания, подтверждающие причастность его банды к произволу и бесчинству, которые она совершала долгое время.

**Владимир Белоусов, член литературного объединения военных писателей.**