Будни космодесанта

— Р-равняйсь! Смирно! Равнение на середину!

Сержант корпуса космодесанта «Дятлы Сириуса» Семен Кирзач по кличке Кувалда внимательным прищуром серых глаз привычно осматривал своих бойцов. Из всех подразделений космодесанта ему досталось самое худшее, о чем красноречиво говорило его название. Впереди была трудная неделя, а бравому космическому волку совсем не хотелось ударить в грязь лицом.

— Значит, так, бойцы! — стальной голос сержанта в ту минуту был способен согнуть пополам не только прут арматуры, но и чью угодно волю. — Завтра к нам прилетает подразделение с Арктура для совместных учений. Поэтому, либо вы перестаете тупить, либо одно из двух. И покажите, что вы культурные люди! Что вы матом ругаетесь, как дети малые?! Иванчук!

— Я! — донесся из строя цыплячий тщедушный голосок.

— На два шага выйти из строя! – сержант рявкнул так, что на соседней яблоне закачались ветки.

— Есть!

Строй бойцов раздвинулся, и пред ясны очи начальства явился рядовой Антон Иванчук, бывший студент-биолог. Поговаривают, что его отчислили за то, что он явился пьяным на экзамен и послал декана в пешее эротическое путешествие. Верилось в это как-то с трудом. С первого взгляда в Антоне угадывался типичный ботаник: очки, худощавое телосложение, непропорционально большая голова и фанатичный взгляд при виде любой книжки.

— Иванчук! А скажи-ка мне, соколик, почему у тебя волосы по всей голове разбросаны?! — Сержант неодобрительно цыкнул железным зубом. По строю прокатился легкий смешок. — Тихо! Детский сад, штаны на лямках! Что у тебя за вид? Сапоги не чищены, подворотничок болтается, морда не бритая — как пятилетний! Немедленно привести себя в порядок!

— Но… Товарищ сержант… — начал было Иванчук.

— Молчать! Или я сейчас буду зверствовать! Что ты мямлишь, как тряпка?! Ты солдат или где? Ты в десанте или кто? — Рык сержанта заставил всех бойцов втянуть головы в плечи. — Короче, для тебя увольнение в выходные отменяется, туда у нас идут только образцовые тумбочки. Если ты завтра не подстрижешься, я тебя сегодня же накажу! Чтобы сапоги блестели, как у кота яйца! И помни: десантник – это ориентация, причем не всегда правильная. Понял меня?

— Так точно! — пропищал в ответ Иванчук.

— Встать в строй! Распустились тут! Устроить вам Варфоломеевскую ночь? Или утро стрелецкой казни лучше? Корпус, слушай мою команду! — инструктаж продолжался. Сержант слегка успокоился, но решил не давать бойцам спуску. — Завтра прилетает взвод с Арктура, их командование я беру на себя. Каждому взять по бойцу, устроить на побывку, показать что тут где. Да, Иванчук берет себе двоих, я за него свою работу делать не намерен! Чтобы вы понимали, это элитное подразделение, а не кочевники с автоматами. Кто пойдет в самоход и потащит за собой пришельцев, имейте ввиду: я вас к девкам через забор не посылал, на губе сгною. Здесь вас быстро отучат водку пьянствовать и беспорядки нарушать! Вопросы есть? Вопросов нет! Р-разойтись!

\*\*\*

У рядового Антона Иванчука день не задался с самого утра. После выволочки сержанта он решил подстричься покороче, но у местного брадобрея ефрейтора Петрова заклинило переключатель машинки. Пришлось постричься налысо, тем самым рядовой быстро получил среди сослуживцев подпольную кличку “Чебурашка”.

Но и этого мало: едва рядовой успел подшить подворотничок и почистить сапоги, как в казарму ввалились деды и заставили Чебурашку искать ведро смазки для ядерного реактора. Рядовой пробегал полдня, заставил весь личный состав валяться под столом с коликами в животе от смеха. За приведение подразделения в полную небоеготовность сержант лично накрутил Чебурашке уши до лилового с фиолетовым оттенком цвета. Уши горели и демаскировали бойца. Пришлось отстранить его от участия в учениях и определить на кухню.

Два арктурианца были суровы и молчаливы, как и подобает настоящим воинам. Со времени посадки они лишь представились по форме, и далее не проронили ни слова за все время знакомства с частью.

Но день и так был безнадежно испорчен: у каптера закончились арктурианские сапоги нужного размера и черный гуталин. Был только красный, пришлось брать его и сапоги на два размера больше. В столовой осталась только манная каша, а у братьев по разуму на нее аллергия. Тревожить сержанта и получать от него полновесных люлей Антону не хотелось, поэтому пришлось возвращаться в каптерку и менять любимую губную гармошку на пару банок тушенки.

При получении оружия вообще конфуз произошел. Одному из бойцов попался бластер №666, а арктурианцы – народ суеверный. Такой вопль подняли, что хоть святых выноси! Видите ли, поверье у них: коснешься проклятого оружия – сдохнешь в следующем бою. Еле уболтал лейтенанта, чтобы поменял!

Летний день клонился к закату, и Антон уже предвкушал встречу с учебником по квантовой механике, заныканной под подушкой, как вдруг его вырвал из сладких грез неожиданный вопрос одного из арктурианцев:

— А чего это они делают?

Антон оглянулся в указанном направлении и увидел лишь пару сидящих на карачках бойцов, красящих траву.

— Марафет наводят! – зло ответил Антон. – Сержанту, видите ли, желтая трава не нравится. По уставу должна быть зеленой!

— Не понимаю! — Пришелец озадаченно почезал затылок щупальцем. — Зачем тратить казенную краску и время на бессмысленные действия? Устав соблюдать надо, но лучше бы уделили время боевой подготовке! То же самое про чистку туалета зубными щетками или про копание траншей от забора до обеда. Зачем все это?

— Ну, как вам объяснить... — задумчиво ответил Антон, — У нас это что-то вроде наказания за неисполнение устава. Уж если нарушил устав, будь добр, отвечай!

— То есть получается, что если ты нарушил правила, и это привело к каким-то неприятным последствиям для окружающих, тебя должны наказать. Вроде бы все верно – ты нарушил правила. С другой стороны получается, что если ты делаешь то же самое и побеждаешь, тебя ждет награда. Странно этот как-то. Двойные стандарты. У вас даже есть такая поговорка: “Победителя не судят”. И да, зачем такой бессмысленный способ наказания? Неужели нельзя было придумать что-то более осмысленное и приносящее пользу?

— Здесь у вас действительно очень много странных вещей! — тут же подключился второй арктурианец. — Уж мы на что постоянно воюем, но некоторых вещей я не понимаю. Можно воевать за ресурсы, за умы людей, за территории, власть и влияние. Но как можно воевать за любовь? Особенно когда тебя не любят? Почитал вашу “Илиаду”: увели у мужика жену. Нет чтобы просто дать в морду, так надо собрать армию, положить кучу народу, спалить целый город! Нахрена?

— Ну, как... — Антону стыдно было уже совсем упасть в грязь лицом перед чужаками. Честь планеты на кону! — Хотя бы отомстить, чтобы не так обидно было!

— Во! Месть! — пришелец торжествующе поднял щупальце. — Зачем? Какой в ней смысл? Ну представь, убьешь ты своего врага, его сын убьет тебя. Потом захотят отомстить уже за тебя самого. Как результат: опять гора бессмысленных трупов. А все из-за чего? Два мужика бабу не поделили! Ну или еще какой-нибудь бред. Да даже если просто сделал пакость, дальше что? Вот живешь ты только ради этого, сделал это целью свой жизни. Добился своего – а дальше? Все. Пустота. И зачем? «Чтобы не так обидно было!» — передразнил пришелец землянина...

\*\*\*

— Р-равняйсь! Смирно! Равнение на середину!

Сержант корпуса космодесанта «Дятлы Сириуса» Семен Кирзач по кличке Кувалда внимательным прищуром серых глаз привычно осматривал своих бойцов. Из всех подразделений космодесанта ему досталось самое худшее, о чем красноречиво говорило его название. Впрочем, на учениях бойцы показали себя хорошо, в случае войны уже можно будет на что-то рассчитывать, хоть работы еще невпроворот.

— Так, дурни! Почему не составили график самоволок? Всех отсутствующих построить в одну шеренгу! — немного переведя дух, сержант продолжал проводить воспитательную работу. – Подождите, я вот сейчас разберусь как следует и накажу кого попало! Вам давно уже пора вдолбить себе в головы, что субботник для солдата – дело добровольное, а не так, что хочешь – участвуешь, а хочешь – нет! Объявляю задачу: собрать все кирпичи и сжечь!

Рядовой Антон Иванчук ухмыльнулся про себя, слушая отповедь сержанта. Как, оказывается, все просто: смысл любого действия не там, где обычно его ищут, а за пределами любой деятельности. Что может быть важнее, чем отдавать отчет своим действиям? Важно остаться собой. До конца службы еще остается два года, одиннадцать месяцев, тринадцать дней и пятнадцать часов. Может, слетать на Арктур после службы?

#королевская\_анархия

#следуй\_за\_штормом