М'ясоїди

Іван Іванович сидів у своєму московському офісі та переглядав відеоролики. М'ясницький називає це: "передернути передачу", "протерти бабуїна", "ломанути пончика"...

-На піку "сольного номера" розітнувся телефонний дзвінок:

- Що тобі, Дарина? - роздратованим тоном запитав Іван Іванович.

- До вас відвідувачі, - відповіла секретарка М'ясницького, - пускати?

- Ок, хай заходять.

М'ясницький застебнув брючний ґудзик.

До кабінету зайшли двоє: один високий, другий маленький.

- Доброго дня, панове, - привітався з візитерами господар офісу, - проходьте, присаживайтесь.

Гості сіли на вказані їм м'які стільці.

- Мене Іван Іванович звати, а до вас... як мені звертатися?

- Паша, - сказав, піднімаючись зі стільця маленький чоловік.

- Саша, - представився, не відриваючи свого заду від стільця високий чоловік.

- Чим можу служити?

- У вас, - оглядаючи простір навколо себе почав Паша, - за словами нашого приятеля Костянтина Знаменського. Знаєте такого?

Іван Іванович кивнув головою.

- Турагентство екстремального характеру, - продовжив свою промову Паша. - Це так?

- Саме так, - погодився з Пашею М'ясницький, - ми організовуємо сафарі в екваторіальній Африці, сходження на схили Гімалаїв...

- Ні, - обірвав М'ясницького Саша, - нас цікавить інше.

- Що конкретно?

- Ми хочемо проїхатися маршрутом, який ваша фірма організувала Костянтину Знаменському.

- А так ви від Кості, - вигукнув М'ясницький, - він мені дзвонив щодо вас. Дуже. Вельми радий. А він вам назвав вартість трипу?

- Ні, сказав, що ви все нам все роз'ясните на місці. Ось ми й прийшли за роз'ясненнями.

- Ну, що ж, я розтлумачу. Я поясню, - Іван Іванович простягнув візитерам брошуру, - бачите, ціна трипу залежить від багатьох обставин: від місця, куди ви захочете поїхати. Артемівськ - одна ціна, Бахмут - інша, Піньки, Драчи, Уткоозерськ - третя. Крім того, залежить, яким способом ви будете полювати: самі - одна ціна, з нашими помічниками - інша. Якщо будете вживати м'ясо вже вбитого воїна - то одна ціна, якщо кабана - то інша.

- Ні, ми не любимо м'ясо з трупним запахом, - скривив фізіономію Паша. - Ми воліємо свіже м'ясо, бажано хороброго воїна.

- Розумію, - посміхнувся М'ясницький, - з'їдене серце хороброго...

- Ні, - зупинив мову Івана Івановича Саша, - просто м'ясо людини, яка прийняла смерть, не боячись її, має специфічний присмак.

- Зрозуміло. Тоді наступне питання. Ви на місці будете готувати м'ясо. Я питаю для того, щоб ми організували кухню, або заберете його з собою?

- Частину там, - сказав Паша.

- Частину заберемо з собою, - продовжив Саша.

-Я повинен вам надати зброю, - Іван Іванович зробив коротку паузу і продовжив. - У мене в арсеналі: АК-47, М-16, TAR-21. Або ви будете користуватися своїм?

- Своїм.

- Яким транспортом віддаєте перевагу добиратися до місця призначення? - Задав чергове питання Іван Іванович.

- А який ви пропонуєте?

- На ваш вибір: літак, вертоліт, танк, БТР, броньований автомобіль.

Саша і Паша порадилися і зупинилися на БТРі.

Через два дні Саша і Паша прибули до місця полювання. У лісосмузі вони завалили м'ясистого російського піхотинця. У степовому яру їх здобиччю став худий оточений танкist. Ціх вони з'їли одразу, а вирізку офіцера-артилериста, якого вони підстрелили з допомогою (наданої фірмою М'ясницького) снайперської гвинтівки МЦ-116М, забрали з собою.

Сім'ї з'їдених Пашею і Сашею воїнів отримали похоронки, в яких значилося: "Пропав без вести". Знайомі лякали їх, що пропавшим без вести виплати не належать.

Однак вони виявилися неправі. Хоча ні, краще сказати, вони виявилися неправі лише наполовину. Матерям танкista, піхотинця і дружині офіцера-артилериста, з урахуванням всіх обставин того, що сталося, дісталася 50%-на виплата грошового довольствия.