ДЕНЬГИ ЗНАЮТ, ЧЕМ НУЖНО ПАХНУТЬ

*Маленькая повесть о большом непонятном человеке.*

Александр Алексеев

1.

Еще в детстве Пусинскому объясняли, что главное – найти любимые увлечения в жизни. А еще лучше – денежные и полезные.

Впрочем, пятилетний Вова в тот момент сидел на горшке, и понять всю глубину папиных мыслей еще не мог. Да и некогда было: в тот момент его волновали пока совсем другие глубины… «О чем он там задумался?» - Влюблённо любовался сыном, задумчиво восседающем на горшке, его папа - бухгалтер машиностроительного завода имени Серго Орджоникидзе.

И воспользовавшись тем, что Вовочка сосредоточенно молчит, продолжал свои наставления, не замечая, как тот невозмутимо переполняет глубины горшка мутноватой желтой жидкостью. Хорошо еще, что когда на полу начала уже растекаться конфузливая лужица, на защиты внука мелкой рысцой прибежала бабушка. Конечно, она не сразу поняла, о чем твердит Вовочке неудачник-зять, но на всякий случай сразу же начала кричать:

- Ну, задумался мальчик, что вы на него орете? Может и Конфуций был таким же? Никто ж не догадывается, каким он был в детстве? А зятек мой об этом даже и предположить не может, поскольку книжек не читает, помимо сберегательной?!»

Зять сразу же спешил в кладовку за молотком, чтобы прибить что-нибудь нужное: дабы отлечь внимание тещи, а заодно показать, что он на самом деле - мужик хоть куда…. Но та заранее знала, что будет еще хуже : в прошлый раз, когда тот вбивал гвоздик в прихожей, в дальней комнате рухнул с полки ее любимый чайный сервиз из китайского фарфора. Поэтому она тотчас же бросалась отнимать молоток, не слушая, что в оправдание бубнит неудачник-зять. А чтобы позлить его еще больше, даже деланно извинялась:

- Ну, простите, может, была не права. Вы же еще и «Советский спорт» читаете, причем тоже в туалете. Ну и что же вы тогда требуете от Вовочки?!

Про мальчика в этих нескончаемых перепалках, взрослые незаметно забывали. И вспоминали только тогда, когда лужа из горшка постепенно дотекала да кухни, где вечно опаздывавшая на работу мама, пила свой диетический кофе и очень ароматный без цикория… А потому начинала строго внюхиваться в подмешивающийся к его запаху еще одного, до знакомого и близкого. И постепенно понимала, что происходит в комнате…

И тут уже резко мирились все: папа выхватывал горшок и бежал выливать его содержимое в унитаз, бабушка – срочно замывать внуку задницу. А мама – в очередной раз думала о том, что как здорово, что она все-таки родила Вовочку: иначе семья Пусинских, наверное, никогда бы не мирилась, да и не знала о чем ей разговаривать….

С тех пор прошло почти 40 лет. И Володя уже с наслаждением сидел в другом важном месте – в кресле вице-президента крупной инвестиционной компании. Читать «Советский спорт», как папа, он так и не научился. Зато мог блеснуть остроумием в нужной компании: «Вот ведь и Советского Союза давно нет, а спорт – глядите, остался!» Впрочем, для его работы шутить - особо не требовалось. Ведь, как и в детстве, рядом всегда находились люди, которые услужливо смотрели, как он красиво занимает выбранное им место. Да он и сам набирал себе именно таких сотрудников.

Исключением был только Иванов. Тот порой исчезал на несколько дней, орал на подчиненных похлеще, чем Володина бабушка, но зато когда было нужно, - немедленно объявлялся и решал все вопросы. И с заказчиками, и с поставщиками, и даже со строителями и кредиторами. Правда ради этого ежемесячно требовал денег на виски и новые костюмы с рубашками и галстуками. Зато тратиться на налоговую уже не приходилось: Иванова умудрился найти себе любовницу, которая работала в Минэкономразвития, а ее младшая сестра – как раз в налоговой. Пусинский тоже очень хотел познакомиться хотя бы с одной из двух, поскольку еще тогда - в пять лет, слушая наставления папы, четко выбрал для себя два главных увлечения: «девочки и футбол». Но Иванов всякий раз находил повод, чтобы знакомство сорвалось. И Пусинскому, к его огромному сожалению, приходилось нарушать такие приятные заповеди папы.

Зато в любви к футболу препятствовать ему никто не мог: еще с шестого класса раз в неделю Вова, а ныне Владимир Александрович, теперь уже подобрав живот, ходил на матчи. Благодаря чему слыл у подчиненных человеком спортивным и имеющем свое любимое хобби… Примерно тогда же, а скорее чуть раньше – еще пятом - у него появилось еще одно увлечение: коллекционирование фантиков от жвачки. Ведь именно они являлись разменной монетой и создавали авторитет у школьников младших и средних классов в 70-80-е годы. На переменах самой популярной игрой были как раз фанты, и играли в них на подоконниках - обертками от очень дефицитной тогда жевательной резинки: выпускали их только за границей, хотя пробовали делать и в Эстонии, но жвачка у них получалась со вкусом ваты, да и обложки были не ярких цветов. Поэтому и не котировались. Менялись из расчета пять-семь штук на одну фирменную.

Правила были просты: первый игрок бросал свой фант, а каждый следующий мог кинуть свой, чтобы накрыть им чужие, а затем - забрать с подоконника. Володя сразу понял, как надо действовать: только начиналась игра, как он принимался рассказывать какой-нибудь бойкий анекдот, или наклонялся завязать шнурок на ботинках. А поэтому мудро вступал в игру одним из последних. И ему уже проще было бросать свой фант: хотя бы в один или два, уже корыстно наваленных на подоконнике, он попадал наверняка, после чего спокойно и невозмутимо складывал добычу в карман. И уже классу к седьмому эта игра стала нравиться Пусинскому уже намного больше, чем футбол. Главное в ней было – увлечь игрой как можно больше народа, а потом правильно выждать момент, а потом уже ловко забрать свой куш… Поэтому и не было ничего удивительного в том, что набравшись благодаря папе полезной теоретической мудрости, а потом подкрепив ее собственным опытом, еще с третьего курса института Володя стал мечтать о своей инвестиционной компании.

А попутно он подрабатывал частным извозом на жигулях- «шестерке». Принадлежала она его лучшему другу, который сидел за рулем новенькой и очень дефицитной в те годы машины не очень уверенно.

- Боря, просто машина у тебя не обкатана, а ездишь-то ты хорошо, и - отличный водитель! Но машину надо вначале обкатать. Тебе нужна помощь?!

- Конечно, Володя, буду тебе очень обязан!

Печально покачавая головой, будто бы что-то прикидывая и мучаясь сомнениями Пусинский, как из-под палки соглашался. Вытребовав себе еще и деньги на бензин. Так он получил в свое распоряжение фактически бесплатную в эксплуатации машину, которую смог обкатывать почти полтора года, всякий раз придумывая причины, чтобы не отдавать ее лучшему другу-Боре… А разочарованное покачивание головой с тех пор вошло у него в привычку. Оказывается, люди так больше верили всему сказанному…

Потом и некоторые телеведущие, которые приходили телекомпанию, которую он создал уже позднее, взяли этот жест на вооружение. То ли подобострастно, а то ли убедились: так действует. И всем моментально кажется: вот ведь, мол, человек мучается, переживает, все за нас радеет и уж точно говорит правду, потому что видно – совестливый: вон ведь как страдает, искреннее…

2.

И вот однажды одним не прекрасным, хотя все равно замечательным днем Пусинскому исполнилось уже 45. Он трудился в своей инвестиционной компании, создал собственный банк, и ловко, как фанты в школе накрывая чужие деньги, проекты, идеи, заработал уже первые десять миллионов долларов. Все три любимых пристрастия тоже работали успешно - «деньги, женщины, футбол». Каждое из них по очереди выходило на первый план.

В институте он вовремя влюбился в преподавательницу по ненавистной ему как бывшему фарцовщику «Истории КПСС», а потом, когда сдал сессию, в слезах признался историчке, что, к сожалению все-таки женат и супруга на пятом месяце беременности. А на уроках физкультуры, не умея скакать через козла, достал преподу абонемент на стадион «Динамо», а в свободное время рассказывал ему о статистике главных матчей этой футбольной команды в прошлые годы (подшивка «Советского спорта» , которую всю жизнь собирал папа, все-таки пригодилось, правильно он ее сентиментально не выбросил!) И в итоге всегда имел только «зачеты» и «отлично».

В итоге Володя окончательно поверил в то, что именно «женщины, футбол и деньги» и в дальнейшем смогут решать все его житейские проблемы. Хотя тот же учебник истории уверял, что выбор «спасателей» совсем другой: «Маркс, Энгельс, Ленин»… Ну а те, кто убеждал в преимуществе другой троицы: «секс, наркотики и рок-н-ролл» еще быстрее сдували свой мозг и занимали очереди в психоневрологические диспансеры. Те из них, кому повезло чуть побольше – в кожно-венерические…

И вот теперь ему исполнилось 45. На него работали и зарабатывали себе на жизнь, ну и конечно, ему самому тоже - самые умные люди, выпускники Финансовой академии, Плехановского университета и Гарварда. Сам-то он уже почти не занимался делами: только требовал от сотрудников находить ему новые выгодные проекты, утверждал их, и следил за суммой прибыли. Для форс-мажоров у него был Иванов, которого Володя крепко держал компроматом: сценой группового секса в сауне, которую снял якобы отдел компьютерной безопасности ФСБ. Как бы случайно – охотясь за совсем другим клиентом….

Такой бомбы, что вполне хватило бы как для развода Иванова с женой, так и для расставания с замминистершей, которая уже купила виллу на Майорке и порой возила туда Иванова на своем личном, хотя и лишь двухмоторном самолете. Тот, конечно, мог уже и сам купить себе пару вилл, но тяга русского человека к халяве и кобелизму, как говорится, - непоколебимы… Но Иванов – как не любил терять деньги, так не хотел терять ни одной из женщин. Поэтому продолжал беззлобно трудиться на Пусинского. И порой даже с азартом сладостно вспоминал ту оргию с двумя девчонками по вызову. Теперь-то он был способен на такие подвиги только с «виагрой» и даже упросил Володю сделать ему копию – чтобы пока никто не видит, наслаждаться воспоминаниями от собственных подвигов с теми раскованными блондиночкой и метиской на видео.

Сам-то Пусинский женился совсем недавно: лет двадцать не мог решиться. Он очень любил крутить и оборачивать чужие деньги. И поэтому долго не мог смириться с тем, что какая-то женщина, уже без спроса, будет крутить уже его собственные...

А оттого впервые женился только в 44, когда смог за полгода внушить студентке Физхтеха, что чем больше у них обоих будет денег – тем охотнее ее станут принимать в лучших домах Москвы и приглашать в VIP-зоны на кинофестивали и театральные премьеры. А потому лучше ей самой тратить поменьше, беречь его капиталы. И она согласилась. Конечно, это был для него уже высший пилотаж бизнеса.

Но с этого момента, пресытившись, Пусинский уже сильно заскучал.

3.

Знакомые, бывшие однокашники и партнеры по бизнесу звонили с поздравлениями с самого утра. Кто-то присылал курьеров, отделываясь футбольными мячами с автографами сборной России, или формой Лионеля Месси. Приносили и какие-то непонятные Пусинскому картины, одну даже Коровина, и вроде бы – этюд Саврасова, но это еще предстояло проверить у экспертов. А кто-то дерзко спрашивал по телефону: «Что ты сам-то хочешь в подарок, Владимир Александрович?» Конечно, они нарывались, ведь Пусинский мог бы и ответить: «Сто тысяч долларов». И тогда тем пришлось бы перечислить ему именно такую сумму. Особенно, если эти люди от него напрямую зависели, например главный редактор или продюсер его телеканала или радиостанций. Можно было сказать и: «150 тысяч долларов»! Но вместо этого Пусинский почему-то загрустил еще больше: ему ничего не хотелось. Даже денег. И это вот было особенно обидно. А еще то, что вот так реально – он ничего не хотел.

Все вроде было. Инвестиционная компания, банк, телеканал, даже газета, которая как-то неожиданно стала оппозиционной, чего он совсем не желал. Но потом подумал: «Ладно пусть будет такая, на всякий случай будут бояться…» И даже перестал о ней думать, хотя покупал-то в первую очередь и ради собственного развлечения. И возможности раз или два в год тоже написать статью о своем любимом футболе, конечно, под псевдонимом. Но сейчас он не хотел даже этого.

И домой, к накрытому столу тоже не тянуло. Он уже заранее знал: жена заказала вкусную еду в ресторане, оставила расставлять закуски и бокалы приглашенных официантов , под зорким присмотром верной прислуги. И снова уехала куда-то по своим делам: женился-то Пусинский на успешной аспирантке, которая оказалась для него родной душой: тоже создала свою инвестиционную компанию, а теперь делала деньги то из косметической пудры, то из сахарной, то еще из чего-то.

Он пытался расспрашивать ее об этом, но она сразу же улыбалась и накрывала его рот своим поцелуем. И так как в остальное время ей было обычно не до секса: то не выспалась, то голова болит, то к совету директоров пора готовиться, Пусинский соглашался принимать и такие нежные ответы на свои бизнес-вопросы… Может, так случится и сегодня? Давно ведь не было?! Хотя вряд ли: ведь приглашены родители жены, несколько деловых партнеров, Гриф с женой из правительства. И надо будет играть роль хлебосольного хозяина, куда уж тут до секса?! Тем более да, может, Аля и не успеет вернуться, когда гости заявятся?!

Он сразу же представил, каким дураком будет ощущать себя, когда сядет за стол один, без жены, под наверняка насмешливыми взглядами официантов: «Вот мол, денег куры не клюют, а выпить и поцеловать все равно некого…»

Неожиданно кто-то постучал в дверь кабинета. Пусинский даже немного разволновался: до сих пор все посетители заходили только после предварительного звонка референта в приемной.

- Привет! – Не дождавшись приглашения, в кабинет осторожно протиснулся Иванов. И немного помявшись (в последнее время они мало общались и шеф вполне мог бы выгнать его и взашей), вытащил из-за спины огромную бутылку какого-то коллекционного шампанского, литра наверное на три. Помнил ведь, что сразу после окончания институтов Володя любил именно этот напиток - одновременно торжественный, быстро ударяющий в голову, но притом и демонстрирующий, что пьющие его – интеллигентны люди! Ведь не водяру какую-то хлещут?!

- Заходи, рад тебя видеть! – Улыбнулся Пусинский, радуясь, что хоть кто-то сможет отвлечь его от невеселых размышлений. – Ну, давай брат, молодец, масштабно мыслишь, да и меня высоко ценишь. Ну а что – какими деньгами теперь ворочаем, что ж два литра что ли не осилим? На приемах и банкетах, поди натренировались?!

И даже к своей неожиданности обнял давнего партнера. Да кто теперь знает – может быть и друга?!

- Хорошо, что ты приехал! - Пусинский и вправду был рад: оставшись в кои-то веки один, он засомневался, правильно ли все делает, даже почувствовал себя никому не нужным и никчемным, а поэтому слабым…. Но вот появился Иванов и он снова стал самим собой – уверенным, повелевающим, и как прежде – самоуверенным командиром. И был уже даже благодарен за это. – Давай уж, наливай, что ты там принес!

- А тебе не нужно домой, все-таки, наверное, у тебя там гости, юбилей? – Удивился Иванов.

- Наливай, я сказал!

Услышав повелительные нотки в его голосе, Иванов улыбнулся и сразу же почувствовал себя намного привычней и увереннее. Он быстро схватил бутылку, лихо открутил проволоку и пробка быстро, будто давно этого и ждала, выскочила и запрыгала по столку, бумагам, отчетам…. Иванов виновато смотрел на Пусинского: а вдруг там очень важные ценные документы?! Сейчас как начнет орать?

- Давай, не тяни, - махнул ему рукой Пусинский и будто какую-то заслонку отодвинул.

- С днюхой вас… тебя Володя! - Горячо заговорил Иванов. – Я же знаю что ты лучший босс и стратег, знаю…

- Давай еще по одной, не тормози, разливай! – Перебил его Пусинский. На душе после первого бокала стало тепло и спокойно, почти умиротворенно. А весь мир сразу отдалился куда-то прочь. Только вот вспомнить, как зовут Иванова, никак не получалось….

Они выпили еще, за дружбу и корпоративную солидарность. Потом Пусинский отпустил референта и они разлили еще. Звонил телефон, пару раз – судя по определителю на мобильнике, это была жена. Говорить с ней не хотелось. Да и раньше-то, если честно, было особенно не о чем. О котировках акций и инвестиционных проектах он и так вдоволь наговаривался на работе….

Потом позвонил Гриф, и тут уж пришлось ответить. И объяснить, что задерживается в кабинете: надо еще проверить контракты с поляками и алжирцами. В трубке в ответ уважительно промолчали, а потом он услышал: «Ну, ты молодец, и всегда был такой. Но ладно, о друзьях тоже не забывай. И если какая помощь потребуется – всегда обращайся!»… О магические слова: он собственно и звал Грифа к себе в гости ради того, чтобы однажды, в удобный момент, может быть не сегодня, а в другой день попросить об этом. Но, надо же – тот сам предложил ему это, сказав волшебно-полезную фразу. И не нужно было ее из него вытягивать, правильно выстраивать беседу, тонко и ловко забрасывать логические крючки… А всего то лишь потребовалась спасительная и магическая сила алкоголя. И они выпили еще по одной.

- А я ведь все про тебя знаю, - уже видно прилично набрался Иванов, раз начал делать такие заявления. – Знаю даже, что ты хорошо играл в футбол и даже то, за какую команду болеешь с детства.

- А давай, вспомним молодость!? - Не на шутку разошелся Пусинский, даже забыв подковырнуть зарвавшегося приятеля напоминанием о том, что на самом-то деле никогда ни за кого не болел – только за себя. – Пойдем, поиграем!

- Во что?

- Да в футбол. Попинаем мячик! Подожди, у меня есть в шкафу запасные кроссовки! – И Пусинский полез в свои шкафы, чтобы отыскать спортивную обувь которую референт купил ему сразу четыре пары – тогда, еще лет шесть назад он планировал иногда бегать по вечерам, отдыхая от бесконечных заседаний и правлений, но за суетой и сам забыл об этих планах. Но зато кроссовки все равно остались!

В кроссовках и деловых костюмах они вывалились в приемную, вызвав оторопь от уже привыкшей ничему не удивляться охране, бывших сотрудниках ФСБ, оттого и повидавших всякого. Только, наверное, не главу банка, инвестиционного фонда , федерального телеканала и газеты – в одном лице: немного пьяном, но решительно рвущемся к спортивным подвигам. Хорошо еще что всю жизнь он не любил галстуки и на работу ходил только в костюме и рубашке, да и подчиненные, тот же Иванов, тоже стали одеваться только так. Это им теперь здорово пригодилось. А то галстуки-то уж точно мешали бы играть в футбол!

- Куда едем? – Четко вскочил с ближайшего кресла начальник охраны.

- Быстро найдите нам площадку, мы хотим поиграть с какими-то ребятами футбол. – Резво гаркнул обычно воспитанный и негромкий Пусинский. И первым рванул к выходу. А потом они играли с какими-то школьниками в синих майках и красных трусах на хоккейной коробке возле школы. А лысеющий мужчина в потертой майке с надписью «Динамо», который пытался им помешать и увести ребят с поля, был бережно взят под локоть начальником охраны, тотчас же принявшимся ему что-то убедительно втолковывать. И потом это строптивый динамовец уже и сам развел Иванова и Пусинского по разным командам. Свистнул в свисток и началась игра. Пусинский носился как лось, метко бил по воротам и даже забил дважды. Хотя вратарь доставал мячи даже из девяток , а защитники правильно страховали друг друга и бездумно не бросались на рвущегося к воротам соперника…. Пусинский и сам кого-то толкал, стелился в подкатах, забывая про дорогущий костюм «бриони», а остановился, только заслышав финальный свисток.

- Все, извините, уже темнеет, тренировка команды закончена. – Бесцеремонно сообщил динамовец со свистком, перехватил взгляд начальника охраны и поправился. - Матч завершен. Выиграла команда игравшая в манишках…. Пусинский взволнованно оглядел себя: да в манишке был он и его партнеры. И сразу даже не вспомнил, когда ее на него надели…. Но главное: они выиграли. И пошел жать руки тем, кто играл вместе с ним. А те даже уважительно и приветливо хлопали его по плечу, хотя он – Владимир Александрович – всем им в легкую гордился в отцы, благодари за красивые голы… И Пусинский был счастлив. ОН вообще никуда не хотел уходить, но команды отправились переодеваться на скамейки, расположенные за бортиком коробки, а ему собственная охрана протянула невесть откуда-то появившееся полотенце. Не иначе, как успели и за ним смотаться в магазин?!.. Пусинский наскоро обтер лицо, промокнул шею и махнул рукой:

- Давайте, домой, поехали!

Охрана доставила его на московскую квартиру очень быстро, а ее начальник, по традиции провожавший босса на лифте до дверей квартиры, даже впервые отчего-то быстро приложил руку к своей шляпе: отдал честь и улыбнулся: «С днем рождения Владимир Александрович!» И только увидев, как открывается дверь и на пороге появляется жена босса, стремительно побежал вниз по лестничным ступенькам.

А потом уже Владимир Иванович, а теперь снова – Вовка – слушал строгие, менторские наставления жены, напоминавшей о том, какие гости его звали, и сколько стоил костюм, который он так безбожно изгваздал…. Но он только молча отодвинул ее с прохода, и как был в кроссовках направился в душ. Там разделся и долго стоял под теплыми, освежающими струями и наверное впервые за долгие месяцы изнурительной погони за успехом, ни о чем не думал. И был снова как в детстве – невозмутимо спокоен и счастлив.

4.

Но назавтра снова был рабочий день и дела захватили уже с самого утра. Встречи. Бумаги, переговоры, контракты… Кажется он как-то быстро устал, сдулся уже часам к четырем и отвечал на звонки, просматривавал биржевые новости, аналитические записки своих маркетологов и аналитиков уже как-то походя дежурно. А ведь еще недавно хватался за любую возможность снова как-нибудь заработать, а оттого пытался углядеть, прочувствовать то, что многие не заметили или недооценили. «Ничего, я просто немного устал», - сказал себе Пусинский и попросил принести секретаршу двойное кампучино. И следующие два часа листал бумаги и просматривал справки, присланные на электронную почту вполне увлеченно. Носнова так и не нашел ничего интересного.

Большие часы старинные часы в дубовом корпусе (он лично проверял заключение экспертов – именно такие стояли и в кабинете Бисмарка) только показали шесть часов, а он уже засобирался. Позвонил референту:

- На сегодня все, свободен, я уезжаю.

И, - уже срочно явившемуся с вопросительным взглядом начальнику охраны:

- Машины не надо, пойду прогуляюсь в сторону улицы Гиляровского, это рядом…

Ноги как-то сами собой привели к знакомой футбольной площадке. Еще издали он разглядел тренера, снова в том же костюмчике, но уже без свистка во рту. Его тоже узнали, вчерашние игроки с любопытством посматривали на полноватого и немного странного мужика средних лет, с небольшим животиком и в строгом дорогом костюме. Но тренер подошел поближе к команде, выполняющей упражнения на растяжку, и если даже кто-то и хотел поздороваться с Пусинским, сдержанно промолчали и продолжили выполнять упражнения.

- Здравствуйте! – Ему, впрочем, было не привыкать располагать равнодушную к себе аудиторию. – А здорово мы вчера поиграли. Возьмете сегодня в команду, хоть на полчасика?

- У нас не… - Строго ответил, почти прикрикнул тренер. Но очевидно заметил быстро поникший, смутившийся взгляд Пусинского и продолжил, наверное, иначе, чем планировал. – У нас сегодня нет мяча. Поэтому в плане только разминочные, беговые и восстановительные упражнения.

- Собака мяч прокусила, овчарка, которая мимо бегала. Теперь вот скинулись на новый, гонец только что поехал в магазин, ждем, может, вернется, пока не стемнеет. – Объяснил один из парней, кажется, тот, что вчера как раз и отдавал голевой пас. Теперь они все остановились и внимательно его рассматривали. Каждому было не больше шестнадцати.

Наверное, парни недоумевали: ну что этому дядьке снова тут нужно, вот ведь какой любопытный? Но без злости, а вполне доброжелательно, может быть, разве что с удивлением: помнили же, какие он две плюшки положил в ворота и ведь при этом даже не удивился. Будто бы, именно так и целился?»

- А я случайно знаю, где купить мячи. Ну, не буду мешать вашей тренировке. – Отошел в сторону Пусинский и посмотрел на начальника охраны. Того впрочем уже не было на месте. Он быстро что-то втолковывал и протягивал деньги своему сотруднику.

И Владимир Александрович, кажется, впервые подумал о том, что вот ведь какая у него хорошая служба безопасности. А через час привезли мячи, 12 штук. Пусинский не знал, как их все передать команде, а поэтому просто положил их в линию, и пока команда бегала по кругу поля, забыв уже про него, мощными и аккуратными ударами отправил их один за другим в ближайшие ворота. И кажется только два раза промазал.

- Вы что это себе позволяете? – Строго подбежал к нему почти разозленный «динамовец».

Но Пусинский был сама робость и застенчивость. Он уже давно уверовал в одно из главных правил бизнеса: если хочешь заработать на человеке – никогда не веди себя с ними гордо и вызывающе, а лучше наоборот – уверенно, доброжелательно и спокойно, не умничая без нужды. Ибо если зарвешься – сразу озлобятся, а так можно иногда и сойти за простачка…

- Да вот, хотел снова с вами поиграть. А у меня как раз премия недавно была. Хотел сделать подарок вашей замечательной команде.

- Ну. Им еще тренироваться и тренировать, - сразу заметно успокоился и даже почти подобрел тренер. И убежал обратно на поле, строго крикнув что-то уже между собой обсуждавшим мальчишкам:

- Тренируем удары по воротам. Простая комбинация: пас с фланга в район одиннадцатиметрового, а потом удар с лета.

И когда минут через 15 все вдоволь налупили по воротам звонкими и гулко реагирующими на каждый удар мячами-«адидасами», махнул рукой Пусинскому, мол: заходи и тоже попробуй!

Он вышел и тоже ловил с лета передачи, бил по воротам, чаще попадал. А затем его позвали в двустороннюю игру, где он в этот раз не забил, но и обедни не испортил: отдавал точные передачи и даже пару раз заработал угловые….

- А вы ничего, молодец, - подошел после матча похвалить Пусинского тренер.

- Тогда можно я еще приду, мне играть уж с вами очень нравится, и ребята хорошие, может, уже и в каком чемпионате играете?

- А – махнул рукой тренер. – Хотели, но у нас нет денег на аренду хорошего стадиона, а регламент строгий, ребята на свои деньги покупали гетры и поэтому не у всех они одинаковые. Какое уж тут участие?! Хотя заявиться на юниорское первенство Москвы очень бы хотелось. Тем более что пара ребят очень перспективных, может, во вторую лигу, вполне смогут пробиться. Но надо же поиграть хотя бы на городском уровне, засветиться… А на какие шиши?!

- А можно я вам перечислю, сколько нужно, немного ведь?

- Да разве у вас столько есть?! – Пожал плечами тренер. – Да и зачем вам это надо?!

И Пусинский даже порадовался, что его не узнали, потому что иначе, наверняка, попросили бы больше. Хотя нет, наверное – только не эти люди.

- А мне тоже разрешите иногда ходить на тренировки, ладно? – Не сразу нашелся, что ответить он, и потом продолжил, - Вы мне телефон свой оставьте, я к вам завтра пришлю своего референта, он все запишет, и мы потом вместе подумаем. Решим, не сомневайтесь!

Проговаривая последние фразы, так давно знакомые ему по бизнесу, голос Пусинского снова становился тверже, а сам он обретал обычную уверенность. И, конечно, радовался этому. Хотел еще что-то сказать на прощание – самоуверенное, и гордое, но вместо этого, неожиданно про себя почему-то произнес:

- А жаль, что я сегодня не забил. Ну ладно, как говорят ваши ребята, надо больше тренироваться.

И они оба рассмеялись. И уже почти по-дружески, на равных пожали друг другу руки. И кажется, самому Пусинскому это было особенно приятно.

5.

А на следующей день все стремительно закрутилось. Референт вернулся со списком, в который Пусинский вникать особо не стал:

- Закупи все, что они просят, и отвези, а потом подумай о том, как развивать эту команду, и завтра бизнес-план ко мне на стол! Нет, лучше пока на утверждение Иванову.

После чего вернулся к своим обычным обязанностям и странно , чувствовал себя преуспевающим, спокойным, да и дела другие снова начали спориться. Нервы тоже куда-то ушли, перестали о себе напоминать порой возникающей дрожью, неуверенность в том, правильно ли он поступает – как у него было например с газетой, которая упорно не приносила радости, а одни убытки, да еще и абсолютно не нужную ему сейчас конфронтацию с некоторыми министрами из правительства, да судя по сгущающимся тучам – и недовольство ею Первым лицом… Но и продавать было неправильно – сразу ведь, кто-то решит, что он сдался, не выдержал давления… А это в бизнесе признак трусости и изворотливости, и - очень скверно для репутации… Теперь он занимался текущими делами, злился порой на то как они идут, а то и на себя, но всегда утешался: а, надоест все – пойду играть в футбол. Хоть там-то меня точно любят и ждут, да и все там получается, а если идет не так – то как говорит тренер, надо просто больше тренироваться.

Жена, когда он возвращался домой усталый, со сбитыми в кровь ногами, но довольный, чуть брезгливо поводила носом:

- Опять потный? Но зато хоть понятно, что не от бабы…. Так много работы или подсел на покер? Вот мой коммерческий директор недавно…

Но дальше он уже не слушал. Что интересного в том, что повторяется из вечера в вечер?! И жену свою – окончательно понял – уже не любил. А поняв, это почему-то тоже успокоился. И , кажется, даже обрадовался – теперь-то хоть понятно как себя с нею вести, даже когда отворачивается на него ночью. Он просто перестал беспокоиться и об этом: «ну, не дала... но она ведь, в сущности совсем чужая женщина. Почему она должна его любить? Ну, а если даст – тоже хорошо, в общем, как получится…»

Иванов, когда откорректировал бизнес-план референта и сделал, по просьбе Пусинского акцент на создание команды для юниорского первенства Москвы с перспективой заявиться через год-другой своей командой во вторую лигу, тоже его не сразу понял:

- Зачем вам эта команда, Прибыли ж никакой? По подсчетам, вместе с экипировкой, арендой тренировочного и игрового полей, средствами на то, чтобы заявиться в чемпионат – потребуется в течение года потратить около 76 тысяч долларов. Да, а если еще и зарплату им платить – то сотка точно набегает…

- Обязательно платить. А зачем? Знаешь, как говорил мой папа: «У человека, чтобы он чувствовал себя уверенным, спокойным и счастливым – должно быть хобби и место, где его всегда ждут…» Бизнес – уже дело привычки, как чистка зубов по утрам, с женщинами - не получилось, так пусть будет у меня это хобби футбол! Ты тоже кстати, можешь приходить поиграть… Очень бодрит порой и отвлекает мозг….

- Ну да, если по нему не бьют мячом или высоко поднятой ногой, - Недовольно протянул Иванов, но тут же понял, что сам того не начал перечить боссу и тихо попрощавшись скоренько скрылся за дверью .

Через два месяца их команда получила лицензию. А еще через год – попала во вторую лигу… Двух игроков пригласили на просмотр в «Спартак».

Ну а затем, по независящим от него обстоятельствам Пусинскому пришлось уехать из России… Вы же, наверное, недавно удивлялись, что сборная прежде не известного никому государства, половину тайма на равных играли с Германией, а вратарь этой страны даже отразил удар от ее лютого форварда…

Вряд ли кто удивится теперь, если сборная страны, куда он уехал, вскоре еще и что-нибудь выиграет. Или, может, теперь и ее игроков пригласят на просмотр в московский «Спартак»?!

И почему-то теперь всегда, когда наша сборная проигрывает, например 1:3 не хватающим нынче звезд с неба хорватам, хочется иногда вспомнить и этого человека.

Но же кто поймет загадочную душу российских футболистов? Как и наших меценатов? Надо бы конечно, но пока все никак не получается…

Может, со временем научимся?!