Степан повернул голову и увидел судью. Огромный, весом не менее 200 килограмм, мужчина с красным лицом и сбившимся набок париком, в мантии в черно-красную клетку восседал на судейском троне и смотрел на него налитыми кровью глазами. На лбу мужчины было порядка дюжины шишек, шрамов и ссадин. Жирными пальцами правой руки в кожаной перчатке с обрезанными пальцами он сжимал молоток, который габаритами, скорее напоминал молот Тора. Вторая рука находилась под столом. Что он там ею делал, Степан видеть не мог, но, судя по движениям плеча, судья яростно чесал свои тестикулы.

Под носом судьи была отвратительная бородавка. Судя по тому, что судья постоянно высовывал пожелтевший от никотина язык и облизывал ее, она вскочила не так давно, и он пока еще не привык к ней, как бы проверяя наличие внезапно появившегося инородного тела. Из-за этого бородавка блестела в свете софитов, а с ее кончика стекала слюна, слизывая которую, судья снова касался языком бородавки, что делало данный процесс бесконечным.
- Подсудимый, ты идиот? – судья в третий раз обратился к Степану. На удивление, эта фраза прозвучала как-то ласково, по-отечески. – Встань, кретин. Мы же должны соблюсти все эти идиотские формальности.