Казалось, воздух в зале суда был слишком тяжелым для дыхания, его нужно было глотать. Открытые маленькие форточки в старых, покрытых множеством слоев краски, окнах не спасали. В зале было душно. Хотелось отсюда бежать.

Сергей слушал судью и не верил в реальность происходящего. «На основании предоставленных следствием материалов, показаний свидетелей, аргументов обвинения и защиты, Центральный суд города Москвы вынес решение, признать Кобырева Александра Петровича, 1985 года рождения, не виновным, и освободить из-под стражи в зале суда». Сергей посмотрел на обвиняемого и увидел, что тот смотрит на него. Глаза Кобырева смеялись и в них читалось:

- Ну, что, получил справедливость.

Этого не может быть! Это какой-то дешевый фарс! Сергей посмотрел на Сан Саныча, тот сидел в зале, обхватив голову руками. Все произошло так, как он и сказал. Даже его знакомств не хватило, чтобы открыть глаза Фемиде. Ему говорили, иди на мировую, бери деньги, девчонок своих ты уже не вернешь. Это другие люди, это реальная власть…

Все чаще Сергей стал замечать, что жизнь улыбается ему во все 32 зуба. Сан Саныч заставил, именно заставил, стать Сергея начальником, теперь он руководитель отдела в небольшой, но достаточно успешной компании. Занимается всем, что связано с охотой и рыбалкой, от крючков до оружия и от надувных лодок до организации охотничьих туров. Сергей отвечает именно за организацию туров. В последнее время, данное направление бизнеса становится все более популярным, особенно у туристов из капиталистических стран, как назвали бы их во времена СССР. Для них охота в России – это намного круче, чем сафари в Африке. А так как Сергей достаточно неплохо владеет английским, всех иностранных туристов старались дать ему «под крыло». С ними он изъездил почти весь Алтай, Урал и Камчатку. Часто приходилось бывать и в Сибири.

Сергею нравилась его работа. Жизнь в палатке, в отрыве от цивилизации приносила ему удовольствие. Нет суеты, вокруг красота природы. Его группы были не большими, по два-три человека, и за время двух недельного тура компания становилась друзьями. Этому помогал и характер Сергея, про таких говорят «сверхкоммуникабельный», и располагающая атмосфера. Ну и объединяющее действие русской водки на природе еще никто не отменял.

В общем, результатом трудовой деятельности Сергея, стала его популярность в определенных слоях турпотока в Россию. Сергей физически не успел бы вывезти на охоту всех своих новых немецких, американских, английских и прочих зарубежных гостей. Либо пришлось всех объединять в этакий иностранный охотничий легион и, командуя легионом выдвигаться на охоту. Но это уже была бы не охота, а марш Наполеоновских войск на поимку русского медведя. Тайга бы данное нашествие выдержала, но все равно, последствия были бы удручающие. Кого-нибудь точно бы потеряли. Подумав целых полчаса, Александр Александрович, он же Сан Саныч – директор компании, вынес по футбольному короткий вердикт, пора Сергею переходить на тренерскую работу. То есть, набирай Сергей персонал, обучай, готовь маршрут, а уже на маршрут группы твои сотрудники поведут.

Так Сергей стал бы офисным планктоном, но договоренность с Сан Санычем, о том, что своих любимых клиентов он возит сам, позволяла изредка вырываться из Москвы. В глушь, в Сибирь, в тайгу, даже к уже любимым таежным комарам.

И как всегда случается, если меньше трудовой деятельности, не уменьшает финансовую составляющую, человек переориентирует течение своей жизни на осуществление старых планов. У каждого это может быть все, что угодно. Наконец начать заниматься фитнесом, завести собаку, выучить иностранный язык, встретить свою любовь…

В школе Сергей Тритонов, как и многие его одноклассники, мечтал стать космонавтом. Были такие времена, когда школьники не мечтали стать олигархами, бандитами или сразу чиновниками. А мечтали стать космонавтами, летчиками, моряками, пограничниками. Они хотели быть мужественными, защищать свою Родину, суровым взглядом смотреть вдаль и все супостаты от этого взгляда сразу сдавались в плен.

В комнате у Сергея висели два портрета, которыми он очень гордился и дорожил. Один портрет Юрия Гагарина, а другой Нила Армстронга. Причем второй портрет он обменял у Сани из соседнего двора на 20 фантиков жвачки «Турбо» с самыми классными автомобилями. Но за меньшее этот буржуй портрет отдавать не хотел. При этом он сам не знал, кто на нем изображен, а вся ценность журнальной страницы для Сани была в том, что это была страница из западного журнала и на оборотной стороне есть реклама Кока-Колы. И эта реклама Сане очень нравилась.

В девятом классе Сергей поступил в аэроклуб. К выпускному вечеру из школы у него уже было: двадцать прыжков с парашютом, сорок часов самостоятельного налета и два третьих разряда, один по парашютному, а другой по самолетному спорту. При этом Сергей сам не знал, что ему нравится больше, прыгать с парашютом или летать. Его одногруппники по секции парашютизма не понимали, зачем ему еще и эти полеты с перегрузками, а ребята из самолетной секции не понимали, зачем нормальному человеку нужно прыгать из полностью исправного самолета. Но Сергею нравилось и то, и то.

К окончанию школы Сергей уже определился с будущим местом учебы. Он решил, что будет поступать в Борисоглебское училище летчиков, и тщательно к этому готовился. Ежедневные утренние пробежки, занятия на перекладине и брусьях помогли получить не только «отлично» по физкультуре, но и повышенное внимание одноклассниц. Девочкам нравился Сережа, не по годам серьезный взгляд, рост выше среднего, брюнет, да еще с рельефными мышцами. На физкультуре они часто просили, чтобы он их подстраховал во время выполнения упражнения, на школьных дискотеках сами приглашали его на танец, но у Сергея в голове было одно, первым делом самолеты, ну а девушки потом. Он знал, что через военную авиацию проходит кратчайшая дорога в космос, и все, что могло ему помешать в продвижении по данной дороге, серьезно не рассматривалось. Поэтому с девушками Сергей поддерживал только не серьезные отношения, чем их очень расстраивал.

Потом было поступление в училище, которое к своему удивлению Сергей прошел очень уверенно. Со школьными науками у него всегда было все в порядке. Когда еще был жив отец, он не давал Сергею спуску в учебе, а когда его не стало, уже сам Сергей не мог обижать мать плохими оценками. Поэтому проходной бал Сергей набрал легко.

На медкомиссии врачи радовались знатному красавцу, а медсестры стреляли в Сергея из всех своих чар главным калибром.

Так Сергей стал курсантом летного училища. Желание стать военным летчиком помогало преодолевать тяготы и лишение воинской службы. Одно только КМБ, курс молодого бойца, многие его однокурсники вспоминали с содроганием, а Сергей, с улыбкой. Там были и кроссы в полной выкладке. Это когда курсанты начинали уставать, чтобы было еще веселей, давалась команда «Газы». А бег в противогазе, то еще удовольствие. Начинаешь ценить каждую молекулу кислорода. От копания же окопов, даже у физически крепкого Сергея ныла спина, и все ладони были в мозолях. Казалось, что в окопах, которые они вырыли, могла укрыться половина населения Борисоглебска вместе с домашними животными. Мозоли были вообще отдельной темой. Это пахнущее слово «портянка» впилась жгучей болью в каждую вторую ногу всего курса Сергея. Кто же знал, что в конце двадцатого века в советской армии крайне лояльно относятся к обмундированию введенным еще Петром Первым. Сергея данная оказия тоже не обошла стороной, но как-то быстро он научился наматывать портянки, и мозоли не были такими уж напоминающими о себе.

А вот те, кто быстро не научился, пострадали по серьезному. После короткого общения с военврачом в медчасти, данные индивидуумы направлялись в отдельный взвод, освобожденных от строевой и прочих подготовок. Передвигались они в тапочках, были в армии такие сланцы ужасного коричневого цвета, с обмазанными зеленкой ногами. У них была только одна обязанность, участвовать в построении перед ужином. И вот после докладов командиров, курс поворачивался в сторону столовой и под марш авиаторов направлялся на «заправку», то есть в столовую. Замыкал курс - взвод освобожденных, или как его называли, раненых. Под бравурную музыку «а вместо сердца пламенный мотор!», раненные, прихрамывая на обе ноги, шаркая сланцами пытались не отстать от строя. Картина та еще - советская военная угроза в полной готовности!

Кухня на КМБ вообще заслуживает мишленовских звезд в кулинарии. Таких вариантов приготовления перловой каши Сергей не видел и не ел нигде. Видно норму перловки на свою жизнь Сергей съел за первые три месяца, потому, что с тех пор перловку Сергей не ел, только рыбу на нее ловил.

Впрочем, все эти прелести были только первые три месяца службы в училище. Затем началась нормальная учеба. Когда за два года в головы курсантов впихивали то, что в гражданских вузах учат пять лет. И попробуй не впихни, нет зачета – ни едешь в отпуск, не пересдал за отпуск - и Золушка превращается из курсанта в солдата, и данный солдат отправляется дослуживать оставшиеся два года в роте охраны аэродрома. Дисциплине же на уроках, гражданские преподаватели не могли нарадоваться и мечтали о ней в своих основных ВУЗах.

А когда курсанты вернулись с первых летных лагерей, уже на втором курсе, то мир изменился. Командиры перестали считать их ни на что не годными салабонами, а курсантская столовая встретила яствами по летной норме. Т.е. копченой колбасой, соком и шоколадом. В первый раз, увидев данную норму, Леха Первов, лучший друг Сергея воскликнул:

- Серега, да это же прям ресторан Прага.

При этом Леха сам из-под Иркутска. И в Москве, а тем более в ресторане Прага он никогда не был.

И был бы Сергей военным летчиком, если бы не его характер. Всегда добиваться справедливости, не давать в обиду слабых, как учил папа. На третьем курсе, в увольнении, стоял Сергей в очереди к бочке кваса. В тот год лето в Борисоглебске было особенно жарким, и по всему городу стояли желтые бочки вкуснейшего кваса. Сейчас такого уже не выпускают. А тогда к каждой бочке быстро выстраивалась очередь из людей с бидонами, банками и прочей тарой. И всегда, помимо заполнения данной тары люди брали стакан или кружку кваса, чтобы прямо здесь выпить душистый напиток. Все-таки дома, разлитый по чашкам, он был уже немного не тот, а здесь, у бочки из кружки намного вкуснее.

Сергей стоял за такой кружкой. Он уже устал сглатывать слюну, когда увидел, что у пенсионера, одетого в потертый пиджак, какой-то парень аккуратно вытаскивает кошелек. « Эй, парень, прекрати дурью маяться!» - крикнул Сергей. Парень обернулся, отпустил кошелек, при этом пенсионер, кажется, и не заметил, что его только что пытались обокрасть, он сам не понимал, чего это курсант кричит на его соседа по очереди. Парень зло посмотрел на Сергея и отошел в сторону. Сергей посчитал, что инцидент исчерпан и ушел в свои мысли в ожидании своей очереди. Получив свою так ожидаемую кружку кваса, Сергей стал оглядываться по сторонам, куда можно было бы отойти, чтобы ее не торопясь выпить. Его взгляд остановился на большом клене, росшем на газоне сразу за бочкой. Сергей перешагнул через невысокий забор и уселся на траве в тени кленовой листвы. Сделав пару глотков, он закрыл глаза от удовольствия. Теплый ветер обдувал лицо, фуражка лежала на земле и сейчас мокрые от пота волосы Сергея сушил самый лучший природный фен. Так бы и сидел здесь, под кленом, с кружкой кваса…

-Эй, военный! - Сергей открыл глаза. Перед ним стоял тот парень из очереди.

- Тебе что, больше всех надо?!

- Да нет, не больше, а тебе самому не жалко того старика?

- Если всех жалеть, жалости не останется. Гони червонец! Я не собираюсь целый день просто так шляться, а если ты такой добрый, то и плати за других.

Сергей посмотрел на парня. Конечно, по силе тот ему уступал, но Сергей сидел, ноги были вытянуты, быстро встать не получиться, а парень стоит перед ним. Кто его знает, может он полулежащих бьет.

-Отстань, - сказал Сергей - жара, а еще и ты пристаешь. Ты же знаешь, встану, и разговаривать придется по-другому.

- А ты вставай, я уже устал тебя ждать, или давай червонец.

«Ишь ты, и вправду правильный, лежачего не бьет, и я его сильно не буду, » - подумал Сергей и посмотрел в сторону, чтобы поставить кружку с квасом на траву и не разлить. И в этот момент прилетел кулак. Парень ударил резко, сильно, прямо в нос. Раздался неприятный хруст и на рубашку из двух ноздрей хлынула кровь. «Сука», - подумал Сергей, поднял глаза и увидел убегающего парня. Догнать он его мог бы, но желания не было. Нос распух и ныл, кровь не переставала течь, хотя ее стало меньше.

- Сынок, закинь голову и вот, держи, на нос приложи.

Сергей повернулся на голос и увидел старика из очереди, из-за которого разгорелся весь сыр – бор. В руках он держал мокрую тряпку. « Откуда она у него» - подумал он. И словно читая мысли Сергея, старик ответил:

-Я у Петровны платок намочил, - кивнув в сторону продавщицы кваса, - у нее вода холодная. Сергей запрокинул голову и положил платок на переносицу, нос ныть не перестал, но через некоторое время кровь остановилась.

Добравшись до казармы, и как только на патруль не наткнулся, то еще видок был, Сергей подошел к зеркалу. Ну и шнобель. На лице вместо носа была огромная картофелина, и синяк уже расплывался под обоими глазами. Красавец, нечего сказать. Подумал Сергей и пошел в санчасть.

- Все, молодой человек, вы отлетались. У вас сломана носовая перегородка. В части вас бы подлечили, и может, допустили бы к полетам, но в училище другие правила: «Не годен.» Я сожалею. Вердикт врача был как удар молнией.

- Как не годен, да я здоров как бык! Да я…

Но все осталось в силе. И даже общение с начальником училища не помогло. Военная авиационная медицина - та еще инквизиция. Не годен – значит, не годен. Так мечта о космосе осталась мечтою. Был один плюс из всего этого происшествия, мама стала меньше беспокоиться. Говорила, что нужно по земле ходить, а не в облаках летать, тем более в космосе. Пусть в кремлевскую стену других хоронят. Была еще одна советская традиция, прах погибших космонавтов замуровывать в кремлевской стене.

Долг Родине Сергей уже отдал, поэтому он перевелся Московский Авиационный институт, который и закончил. Правда заканчивал Сергей уже в другой стране и с другими порядками. Инженеры были не очень нужны, точнее совсем не нужны. Сначала он как все пытался прожить на зарплату рядового сотрудника обыкновенного НИИ, а потом понял, что для мужчины в самом расцвете сил это не вариант. Он нырнул в пучину зарождающегося российского бизнеса. Чем только Сергею не пришлось заниматься. И шмотками из Турции, и косметикой из Польши, даже «ножками Буша» торговал. Приходилось и с реальной властью на земле общаться, с бандитами. После памятного удара в Борисоглебске у Сергея остался искривленный нос, поэтому его принимали за боксера, и не пытались сразу «прессовать». А далее Сергей включал свою мега коммуникабельность и даже с данными людьми приходил к разумному компромиссу.

Тогда же Сергей познакомился и с Сан Санычем. Тоже бывший военный, только из пехоты. Сан Саныч уже давно был в бизнесе, он занимался охотничьим оружием. Может в свое время он продавал и не только охотничье и не только охотникам, но на момент знакомства его фирма была известна в Москве, а сам Сан Саныч был уважаемым человеком. Сергей зашел к нему в магазин случайно, цели покупать ружье не было. У него была старая отцовская двустволка, да и охотничий билет он уже давно не получал. Как говорится, просто зашел посмотреть. Но увидев на витрине замечательный Браунинг, не удержался, попросил посмотреть. Продавец успел только пару фраз произнести, а Сергей ему уже полную раскладку про ружье дал, что не осталось не замеченным Сан Санычем, тот на этот момент занимался тем, что пытался перевести с английского новый каталог Беретты. Судя по написанному Санычем переводу, каталог побеждал и тайну заморской информации не раскрывал.

Саныч вышел из своего кабинета в зал, посмотрел на Сергея и сказал:

- Молодой человек, не уделите Вы мне несколько минут?

И они зашли в кабинет.

- Вы хорошо разбираетесь в оружии? - спросил Сан Саныч.

- Не настолько хорошо, как могло Вам показаться, - ответил Сергей. - Мой отец в нем хорошо разбирался, а для меня это так, хобби. Да и вообще, кто в армии служил, тот к оружию с уважением относится.

Затем пошел разговор об армии, кто в каких войсках. Все- таки не зря говорят, народ держится кастами, музыканты с музыкантами, геологи с геологами, колхозники с колхозниками, и военные пытаются окружить себя военными, пусть и бывшими. Случайно, взгляд Сергея упал на результат трудов Сан Саныча по борьбе с английским каталогом, он невольно улыбнулся. Но его улыбка не ускользнула от цепкого взгляда Сан Саныча.

- Вы владеете английским?

- В рамках школьной программы и программы военного училища, пленного допросить сумею, ну и каталог Беретты перевести смогу.

Так Сергей стал сотрудником компании «Спаниель». Сан Саныч считал, что его охотничий пес, Тристан, полностью олицетворяет направленность компании. На эмблеме фирмы был изображен пес с ружьем на шее. И хотя, чаще всего, новые клиенты, звоня по рекламным листовкам в магазин, спрашивали корма для животных, Сан Саныч с упорством, достойного другого применения, не хотел ни менять название, ни эмблему. В конце концов, постоянные клиенты воспринимали спаниеля Саныча как талисман, а основною долю продаж составляли они.

Однажды, Саныч пригласил Сергея на охоту. Он и раньше его приглашал, но Сергей чаще всего находил причину не поехать. Охоту он любил, но у Саныча обычно охота сводилось к вывозу «нужных» людей, расстрелом практически привязанной дичи и обильным столом. Это была не охота. Сан Саныч это знал, но говорил, что это часть его работы и при этом очень важная часть.

В этот раз Сергею отвертеться не удалось. Саныч сказал, что будет гость из Германии, и он уже подтвердил, что у него есть замечательный сотрудник, который и в оружии разбирается, и по-английски говорит, и стреляет метко.

- Я, переводчик? Саныч, ты что, собачьего корма объелся, я более-менее владею языком, а ты уже меня разрекламировал. А если я не пойму ничего.

- Поймешь, я тебя знаю. Серега, нужно понять. Уж очень этот бюргер охоту любит, а свое ружье ему ввезти в Россию не дали. Понимаешь, если все будет хорошо, он нашим постоянным станет. А ведь эти бюргеры не только ружья покупают, им и оптику подавай и аксессуары. Это же золотое дно.

- Ага, а я значит золотодобытчик. Хорошо, что не сказал, что я еще стихи декламирую.

- А что, можешь? Обязательно этим воспользуюсь. Нам нужно рекламу на радио начитать, теперь я знаю, кто этим будет заниматься, - С веселой хитринкой в глазах сказал Сан Саныч.

- Тьфу на тебя. Когда едем.

- Завтра, в пять утра.

Как ни странно охота удалась. Пока Сан Саныч развлекал русскоязычных гостей, в основном за столом, рассказыванием пошлых анекдотов, Сергей вместе с Дитрихом кормили комаров на другой стороне охотхозяйства. Дитрих и вправду был важным человеком, директором представительства какого-то концерна. Приехал на Геленвагене, в дорогой амуниции, долго выбирал привезенное оружие, выбрал винтовку Бернарделли и сказал по-русски:

- Сергей, я готов.

Участвовать в расстреле уже загнанной дичи он категорически не захотел, в его глазах даже промелькнула тень сожаления об участии в данной охоте, но Сергей взял его в оборот. Предложение об охоте на уток было принято, и они пока два часа тряслись в уазике, они уже перешли на «ты».

Позже, когда нужно было достать трофей из воды, Дитрих сказал, что он не допустит, чтобы Сергей в одиночку рисковал своим здоровьем. Они вместе разделись и поплыли за подстреленной уткой. Осенняя природа кричала, что купальный сезон закрыт, но желание достать два килограмма утиного мяса, помноженное на широкий запас русских и немецких ругательств, помогло двум охотникам совершить осенний заплыв.

На той же охоте Дитрих спросил у Сергея, а сможет ли он помочь ему осуществить его мечту, поохотиться на русского медведя.

- Постараюсь, но не обещаю,- ответил Сергей

Подготовка к охоте заняла практически год. Сергей связывался с охотхозяйствами. Составлял маршрут. Потом был не сезон. Потом не было времени у Дитриха. В конце концов, все слагаемые сложились и Сергей, Дитрих и двое его друзей поехали в Вологодскую область, на медведя.

Дитриху удалось исполнить свою мечту, подстрелили хорошего медведя. Он даже на радостях подарил свою оптику местному егерю. И когда Дитрих сумел заметить, что тот с завистью на нее смотрит? После столь замечательной охоты у Сергея начались командировки с зарубежными гостями.

Сначала охотники приезжали по рекомендации Дитриха. У того оказалась обширная родня в Германии. Потом его друзья, потом друзья друзей и пошло – поехало. Сергей работал на выезде. То есть встречал, размещал на время в Москве, выезжал вместе с охотниками на охоту. Само собой, по настоятельному требованию Сан Саныча перед охотой Сергей обязательно завозил гостей в магазин, так сказать проверить амуницию. И хотя доход от поездок, организованных Сергеем был в разы больше, чем от продаж, каждый раз, когда гость покупал копеечную фляжку ради сувенира, Сан Саныч говорил:

- Вот видишь, чуть деньги не упустили.

В общем, Сергей был ценным сотрудником, как сейчас говорят, ключевым кадром. Когда Саныч перевел его на руководящую работу, то каждую поездку сотрудников отдела организации выездной охоты, Саныч сравнивал с эталонной поездкой Сергея в тот же район в таком – то году. И очень расстраивался, если прибыль была меньше, при этом бормоча себе поднос:

- Нет Серега, не можешь ты подготовить равных себе, придется тебя клонировать.