Я любил их всех. Я любил, и все больше влюблялся в свою работу. В людей, что работают рядом со мной. Это были самые обычные люди – со своими слабостями и наклонностями, со своими чувствами и горестями. Веселый, неугомонный Валек – наш старший, не в меру серьезный Юрка, бесшабашный Володя, вызывавшая у всех вздохи мечтания Ксюха, вечно задумчивый Серега, все вызывали у меня чувство родни. Мы были одна семья. Мы боролись за одно дело. Мы все носили форму цвета маренго. И мы были отличными от остальных. Нас ненавидели люди, ненавидело общество. Но если что случалось, они шли к нам. Мы нужны им. А они нужны нам. Те, с которыми я работал, были простыми людьми со своими семьями и огородиками, не заботившиеся о сохранении мира во всем мире или уровне Доу-Джонса. Мы старались. Честно. Мы старались сделать – пусть не мир, но хотя бы обслуживаемую территорию – немного лучше. Пусть не всегда получалось. Пусть нас обзывали «ментами», «мусорами» - нам было все равно. Мы делали свою работу, и старались делать ее хорошо. Пусть и не всегда получалось. Каждый испытывал определенные трудности, проблемы – кто-то в семье, кто-то с начальством, многие спивались, гибли, попадали в лапы УСБ-шников – но мы все равно оставались людьми. Пусть люди и отрекались от родства с нами. Нас объединяло многое - ненормированный рабочий день, круглосуточные дежурства, многодневные командировки, нищенская заработная плата – и Володя был прав. Здесь могли работать только сумасшедшие. Фанаты. Именно работать, а не использовать «ксиву» для своего собственного обогащения. А мы работали. Хорошо, долго и упорно. Иной раз, сидя дома часов в 11 вечера, я от скуки звонил напарнику, и мы еще полночи, распивая пиво под музыку Михаила Круга, колесили по участку, отлавливая наркоманов, негодяев, преступников, и сдавая их в дежурную часть УВД. Я любил своих ребят. И люблю. И всегда буду любить. Я прошел через это. Я знаю их жизнь. Не у всех «Майбахи» и «Ягуары». Не у всех особняки и четырехкомнатные квартиры. Не все были за границей. Да, каждый хотел вырваться, жить лучшей жизнью, иметь все, что хочется – но это снимало с нас чувство ответственности. Мы, как пастыри, блюли свой участок, отлавливая больных и никчемных овец и изолируя их от общего стада.