Ионе Виталий

«Большие надежды»

Сцена 1.

Поезд «Минск-Варшава»

Вагон-ресторан. Около 18 часов. Все столики заняты. За одним из них в одиночестве ужинает Орфелов — мужчина за 50 с харизматичным лицом, «острым» взглядом и татуировкой на левом предплечье. Мимо него с чашкой кофе и какими-то сладостями в руках проходит Сизифенко (высокий, сухой мужчина 36-40 лет), который ищет глазами свободное место.

СИЗИФЕНКО, обращаясь к Орфелову:

- Можно приземлиться?

ОРФЕЛОВ, делая размашистый жест рукой:

- Прошу!

СИЗИФЕНКО, занимая свободное место за столиком:

- Благодарю!

Некоторое время герои едят и пьют молча, рассматривая что-то в своих смартфонах и время от времени поглядывая друг на друга.

Потом ОРФЕЛОВ, заметив, что Сизифенко совершает какие-то манипуляции с телефоном с увлеченным видом, спрашивает:

- Что, играешь?

СИЗИФЕНКО, не отрываясь от игры:

- Ага.

ОРФЕЛОВ:

- И что за игра, если могу поинтересоваться?

СИЗИФЕНКО, выключая и пряча телефон:

- Так ну, блин, такая безобидная игрулька (смеётся). Эээ... «Марвелл: битва чемпионов». Эээ в принципе в основном это драки, да? Но такие там драки без крови, скажем. Такие больше мультики космические. Как-то так, вот. Ну и в принципе онлайн-игра получается.

ОРФЕЛОВ, закуривая:

 - Ну а давно ты в этой «игрульке» зависаешь?

СИЗИФЕНКО, тоже закуривая:

 - Это уже наверное вот... эээ последние... ну последний год-два. Эээ я не знаю, то ли в стране уже такая ну жопа начинается, да? В экономическом плане. Либо я, я не там работал, да? Эээ ну я уже как-то начал... эээ задыхаться в финансовом плане. Эээ... физическая нагрузка дикая началась, да? Эээ я работал постоянно, блин, чуть ли не круглосуточно. Иии ну уже тупо домой приходил, мне уже не хотелось ни разговаривать, ничего.

Вот я себе нашел вот эту там эээ онлайн-игру иии ложился там на диван, да? И тупо вот... Ну блин, выключался просто мозг, и тупо чтоб... просто вот какие-то там действия делать.

Ну и опять же там общение какое-то было. Но общение как... Мне даже вслух ничего говорить не надо было. Просто, да, печатать. Всё общение (смеётся) с людьми.

ОРФЕЛОВ, тоном не терпящем возражений:

- Это внутренняя миграция, часть внутренней миграции «советского человека» просто, вот и всё. Мне так кажется. Ты уходишь в себя, и всё.

СИЗИФЕНКО, задумчиво:

- Ну да. Наверное да. Больше вот это.

Хотя по времени даже больше уходило на общение, чем на игру, вот. Потому что разные люди, разные истории, да? Особенно кто-то на Западе жил, да, там. Ну блин, короче я с завистью на это всё смотрел и слушал (смеётся). Ааа ну и как-то вот наверное больше меня вот это подкупало всё, чем игра на самом деле, вот.

А периодически уже там в соцсетях начали общаться, да? Ну скажем так, у меня появилась какая-то ещё... дополнительная такая минисемья, да, (смеётся) воображаемая, вот.

Эээ тут есть возможность на диване пообщаться с людьми, а люди из разных стран были. Там Россия, Казахстан, Беларусь, вот. Но всё замечательно, все писали... все выходцы короче из бывшего там СССР, скажем так, вот.

ОРФЕЛОВ, скептически:

- Ааа, понимаю. Все из «русского мира», зомбированные.

Я, чтоб ты понимал, русофоб. Националист, «фашист» по статье «Комсомольской правды» от 89-го года... Хотя сам по себе я абсолютно советский человек. Родился, вырос, школа, пионер, комсомол — все дела то есть. Эээ гимн Советского Союза... меня сейчас подними, я тебе блин вот просто весь спою. Ну до какой степени, блин, ну это забито в... в подкорку.

Поэтому эээ до 18 лет я был абсолютный «совок». Но вот 2 года армии поменяли мозги…

ДЕВУШКА, сидящая за соседним столиком с книгой в руках, прерывает чтение и говорит, обращаясь к Орфею и Сизифу, с нотками возмущения в голосе:

- Эй, молодые люди, вы не могли бы здесь не курить? Я читать пытаюсь.

ОРФЕЛОВ, сидящий лицом к девушке:

- Простите, девушка, больше не будем. А что такого интересного Вы читаете?

ДЕВУШКА, раздражённо:

- «Большие надежды». Чарльз Диккенс. Ещё вопросы есть?

ОРФЕЛОВ, вполголоса:

- Какие уж тут вопросы.

СИЗИФЕНКО, возвращаясь к теме разговора:

- А где служил-то?

ОРФЕЛОВ, явно довольный вопросом:

- Я служил сначала под Челябинском, эээ потом в Германии. Поэтому видя то, чему меня обучали в школе, и увидя то, как жила на тот момент ГДР... Ну как бы у меня немножко начали сдвигаться мозги в другую сторону от советской.

Ааа... то есть протест у меня как бы был, да, против «совка», но он был такой... сам не понимал, зачем протестую, да? Я очень хорошо знал историю советскую, которую преподавали в школах, то есть всю вот эту вот...

И когда я попал в советскую армию... То есть я призывался из Ленинграда, в который я уехал после школы. Я оттуда призывался в декабре 86-го года, и трое суток мы добирались до Чебаркуля, да? Под Челябинском, где когда-то там, сколько-то лет назад метеорит пролетел.

Вот в этом Чебаркуле в учебной дивизии я полгода провел, да? То есть я знаю, что такое Россия. Я в ней прожил в общей сложности за свои годы 5 лет.

СИЗИФЕНКО:

- Ясно. Ну а в Германии где служил? Как там эээ вообще было?

ОРФЕЛОВ:

- Под Магдебургом я служил. И вот пока от Лейпцига мы ехали в машинах эээ через Магдебург тот же, через какие-то деревни немецкие, я уже там матюгался.

Ты сидишь в машине как оккупант, да? Ты сидишь и смотришь на всё как... то, что тебе вбивали в мозг эээ всегда, вот предыдущие там 18-19 лет, да? И ты видишь, как люди живут. Просто вот эээ архитектура, чистота, порядок вот этот какой-то немецкий, да? Ну вот на это смотришь эээ ну завороженно. После всего говна, что ты видел до этого. Всю грязь, бестолковость и прочее, прочее.

А чтоб понятно было, я Германию много объездил, даже на тот момент. Потому что я был санинструктором медицинского пункта полка. Поэтому больных я возил... иногда приходилось возить в... эх кроме Магдебурга еще в Потсдам. И я ездил по автобанам немецким, которые вели в западный Берлин.

Я видел американскую армию в 87 году (смеётся). Такая просто стояла на обочине и громадные эти джипы... То есть их большая колонна, которая двигалась вот на базу вероятно.

То есть я увидел эту армию (смеётся), а мы на этом «ПАЗике». Эээ «буханка» эта, да, вот страшная. Везём больного, который там исходит рвотными всякими делами, то есть нищета полная. И вот эта американская армия, которая абсолютно свободно... Мы просто сидели вот так вот (демонстрирует широко открытый рот), офигевали просто, просто от вида её.

А ещё про политинформацию. Ааа нам было прямым текстом сказано: «Наша дивизия рассчитана на 12 минут боя от начала войны». То есть 10 тысяч человек с танками, со всеми ракетами. 12 минут боев, всё. Перед НАТО нам тогда уже сказали: «Мы никто». Мы просто защищаем передние рубежи нашей Родины, блин, на территории Германии. Ага.

Всё это осознавалось еще тогда, какое мы говно и кал… (замолкает, задумавшись).

ОРФЕЛОВ, спустя минуту:

- Хорошо сидим! Может по пиву?

СИЗИФЕНКО:

- Эээ нет. Я как бы не пью вообще.

ОРФЕЛОВ, с понимающей улыбкой:

- Зависимый?

СИЗИФЕНКО:

- Ну да, в общем.

ОРФЕЛОВ:

- Знакомая история…

Я сам музыкант, чтоб ты понимал. Эээ был музыкант, так называют, легендарной группы «Вольный час». Ааа и до 40 лет я играл уже в другой группе, да? Я жил эээ в Питере, вот учился в ПТУ полтора года. Призвали в армию. И вот со второй своей группой «Stokes» я прожил ещё 3 года. И ещё немножко побомжевал там опять же (усмехнулся). Помню, как мы спали в этой общаге под матрасом... накрывались двумя матрасами на 9-м этаже только потому, что отопления не было зимой, и всем было плевать. Это без лифта, это без мусоропровода и это всё-всё вот такое вот. Это просто гадюшник, это жесть. И это воспринималось на тот момент нормально.

Эээ мне жизнь приходилось начинать сначала, чтоб у тебя понимание было, ну... раза 4 наверное. Просто с нуля, вот с нуля вообще, блин. Я говорю: «Мама, блин. У меня за мою жизнь, блин, у людей за 5 жизней столько не набрали всего, что я прошёл. Ну иии... того, чего я видел». Я был бомжом, я ночевал на улице. Я знаю, что такое питерские бомжи. Я очень люблю котиков, потому что они тёплые.

А я бомжевал именно март, апрель. И 3 мая 2009 года я решил, что пора мне возвращаться в Беларусь. Там я ломал свою нарко- и алкозависимость, я бросил группу «Stokes». Я 2 месяца... Я уже не туда полез, да?

Ну а ты с какого возраста на стакане сидишь?

СИЗИФЕНКО:

- Вот уже лет в 26 наверное, 27. Мы с женой тогда из Минска… ну поехали на «малую Родину» в город Старые Дороги. Эээ потому что родительская квартира осталась, ну и мы думали, что будет намного проще найти нам работу, вот.

Эээ но пожив чуть-чуть (смеётся) мы поняли, что этот город точно ну как-то для нас не подходит. Эээ ну во-первых, ооочень маленькие зарплаты, такие что, не знаю, мы там в шоке были. Во-вторых, эээ ну как правило, основная часть людей ммм, не знаю, как-то... ну либо с уголовным прошлым, либо очень много пьющих. Ммм ну, блин, не знаю, начали мы там «тухнуть» ну морально. Там уже невыносимо даже стало находиться.

Чем там эээ в свободное, скажем так, время заниматься, да? Особо никаких развлечений-то и не было, да? Я-то себе потом нашел «развлечение» в употреблении спиртных... вот. Эээ в общем ну потом, скажем так, следующая пятилетка... уже была совсем печальная, да? Ммм ну уже... пить я стал чаще, запойно.

Эээ... потом ну... не знаю, если я ещё там какое-то ну изначально уделял время там, да, эээ семье. Эээ заботился о ребенке там, да, когда не употреблял там. Ну старался всячески помогать, вот. Потом я уже вообще наверное на всё это дело подзабил, да? Я как-то отдельно уже там существовал. Эээ вот.

ОРФЕЛОВ:

- А у меня вот из-за алкоголя группа распалась. У нас просто… был такой вот Свидницкий, да, вот. Барабанщик. Он ммм подсел на стакан. Иии серьёзно подсел. Вот.

Иии вот в 1992-м году мы приезжаем в Польшу нааа второе «Басовище». Нам почёт и уважение. Нас, пиздец, в жопу целуют по полной программе. Мы выступаем первы... Ну первый день выступать, блин.

Выходить на сцену, у нас уже барабанщик пьян. Ну почти неподъёмный. Мы его под воду там. За час мы его привели в порядок. Там не только он пил, чтоб ты понимал. Просто у него... он сдавался быстрее. Ну в силу... дохленький был такой, знаешь. Простооо быстрее уходил... в нирвану.

Мы его отпоили, холодная вода там, чай, всё, что можно. Короче первый день мы отыграли, нормально. Тяжело, но отыграли.

Но напряжение в группе уже было. Мы год ничего не создавали. Уже знаешь так... И вот на второй день корочеее мы не смогли его... окончательно реабилитировать. Мы вышли на сцену, начали играть песню и... какую-то не очень быструю. А у нас темп начал плавать. То есть мы замедлялись очень сильно, резко, ну заметно замедлялись. То есть это была стыдоба величайшая. И мы не... по-моему не сыграли даже двух или трёх песен. Ну пытались, пытались, останавливались, пытались. Потом вышли за сцену, и вокалист говорит: «Блин, ребят, ну всё». И вот... И всё (замолкает, погружённый в воспоминания).

ОРФЕЛОВ, спустя пару минут:

- Да и в семейных делах из-за алкоголя... эээ хорошего мало было...

У меня, чтоб ты понимал, трое детей. Все от разных браков.

СИЗИФЕНКО, с уважением в голосе:

- Неслабо!

ОРФЕЛОВ:

- Значит эээ старшенький у меня родился 22 апреля в день концерта «Вольного часа» в городе Витебске в театре Янки Купалы, в котором выступали группы «Вольный час», группа «Муха», группа «Мроя» эээ группа «Ы.Ы.Ы» по-моему. Ну короче много, кто выступал. И короче эээ мы всей группой репетировали. Мы пришли... Мне сказали, что жена родила. Мы торжественно все дружно пришли к роддому. Нам помахала Светка из окна. Мы торжественно сказали: «Ну всё, молодец, держись», сели в электричку и уехали в Витебск играть концерт (смеётся).

Второй сын родился когда... Когда я ушёл из «Stokes». Первый раз. Я из «Stokes» уходил 2 раза. Но короче у меня ссс... если у меня с первой женой отношения замечательные и с... сын замечательный. И как бы второй сын тоже замечательный. То со второй женой у меня... Она такая... (вздыхает) не сложилось вообще никак. Я закончил платить алименты эээ в 18-м году. И я торжественно её заблокировал везде, где только можно, включая телефон, чтоб больше её не слышать, не видеть никогда. Но с сыном общаемся.

И Машенька — моя доченька, моя радость, моя... моё всё.

Ну а у тебя на семье как это всё отразилось?

СИЗИФЕНКО:

- Ну вот весь негатив, да, который со мной, скажем так, происходил вне дома, ну я это всё равно эээ приносил домой, да? И уже ну потом со временем начал вымещать на детях. Ну где-то криками, где-то там ремнем эээ старшего сына, скажем так, вот. Иии ну по сути если они там ну... немного были виноваты, да, то можно было там какими-то моральными наставлениями эээ обойтись, то ну у меня это могло перерасти там в ремень по заднице, вот. Эээ хотя я чётко помню свое детство, да? Эээ а в детстве меня отец часто бил. Эээ иии ну я помню, что ну так сам себе ещё говорил, что когда у меня будут дети, то я никогда сам детей бить не буду, вот. Ну получилось как-то совсем наоборот. Эээ так.

А потом как-то и на жену руку поднял…

ОРФЕЛОВ, сочувственно:

- Ну и что она? Стерпела или ушла?

СИЗИФЕНКО:

 - Ушла, ушла. Там на след... не на следующий день, видно как смогла, скажем так, собрать вещи. Иии... уехала она вообще в другой город, забрала детей. Сняла там квартиру, устроилась там на работу кое-какую... в детский сад воспитателем. За три копейки, где не хватало денег даже квартиру себе снимать. Там брат ей помогал её. Эээ вот.

Иии ну а я... пожил ещё какое-то время тоже в Старых Дорогах ну и понял, что, что тут дальше буду продолжать бухать, вот. Ну оно так и было там какое-то время... только пил, уже даже наверное и на работу не ходил. И решил я поехать в Минск. Ммм ну думал, найду нормальную работу, чтоб... И как-то там семье буду помогать.

Поехал я в Минск. Эээ но, скажем так, алкоголь (смеётся), он уже всосался, да? И город ничего не, не изменил по сути. Начал я ещё сильнее бухать. Ну и уже в принципе дошло до того, что уже просыпался утром... Эээ оставалась там недопитая водка возле кровати. Выпил и дальше спать ложился.

А, ну и между делом эээ каждые выходные я просыпался в принципе уже в милиции.

ОРФЕЛОВ, с нотками восхищения в голосе:

- Каждые выходные?

СИЗИФЕНКО:

- Практически каждые выходные, вот. Всегда либо в баре, либо какая-то драка, либо там, не знаю, правонарушения какие-нибудь эээ ну такие... не уголовные, а административные.

ОРФЕЛОВ, одобрительно:

- Значит хулиганил?

СИЗИФЕНКО:

- Да, хулиган был жестокий (смеётся), вот. Ну естественно это всё в употреблении, да? Хотя трезвым там наверное уже можно было дни на пальцах пересчитать, когда я находился там за последние пару лет. Жена естественно на алименты подала. На алименты денег уже тоже не было. Эээ мне уже и стыдно было. Иии ну детей-то я всё равно как бы люблю, да? Ну скажем так, совесть мучила, вот. Ну как-то, не знаю, корил себя, что, да, не могу ничем помочь, вот.

Ну хотя причина была банальная. Это просто употребление. Эээ из-за чего ну и работы у меня в принципе со временем не стало. По сути не уволили, я её сам бросил, да, как бы. Перестал просто туда ходить, вот. Эээ ну и как-то, не знаю, уже наступил такой момент, что, что уже сам эээ понял, что надо что-то менять. Попросил людей, чтобы помогли в реабилитационный центр эээ лечь, вот. Как-то так.

Ну а у тебя как всё это эээ началось… ну употребление?

ОРФЕЛОВ, неохотно:

- Как началось? Ну это тоже в общем часть внутренней миграции. Началось это…

Давай я тебе лучше про другое расскажу. Для примера. Ааа в 94 году пришел Лукашенко. Ни один из моих знакомых за него не голосовал, ни родители, никто. Вообще никто. Ааа к этому времени в 92 году моя группа развалилась, «Вольный час». Мы сделали всё, что могли. Мы были группой number one в Беларуси. Радио Свобода вот, всё-всё-всё, на талончиках автографы давали в автобусах, чтоб ты понимал, да?

Ааа в 94 году приходит Лукашенко. Это был шок. Я к тому... про мозги, что это часть какой-то внутренней миграции. Ты уходишь в себя... Я вот ушёл в принципе, относительно ушёл в себя, при этом как бы что-то говоря, но только очень таким... близким, не близким, но во всяком случае каким-то знакомым, да? С которыми мог, мог поговорить. Я про то, что вот какая-то часть советского человека, который... Эээ выработана привычка говорить условно на кухне только, а если не с кем говорить, значит будет молчать. Она ну наверное всё-таки с молоком матери впитана.

К беседующим Орфелову и Сизифенко подходит Икарский — молодой крепкий мужчина около 30-ти с бесшабашным взглядом и быстрыми порывистыми движениями.

ИКАРСКИЙ, без тени смущения:

- Привет, чуваки. Я, я извиняюсь. Услышал ваш разговор как бы случайно. Я просто тоже музыкант, барабанщик. Играл в пинской панк-группе «Istota». Я про «Вольный час» тоже слышал, крутая группа была.

Я присяду, не против?

ОРФЕЛОВ, по хозяйски:

- Ну давай, давай, садись. Так что там у тебя за группа была, говоришь?

ИКАРСКИЙ, скороговоркой:

- Эээ ну первая группа у меня была в 16 лет. Она ну... мы играли что-то ужасное, ну панк-рок и тусовались там с панками и... это всё прикалывало…

ОРФЕЛОВ:

- Как ты сказал, «Istota»?

ИКАРСКИЙ:

- Не, не, это другая группа. Это было ну... мне сейчас 29... было 13 лет назад. «Istota»… эээ в неё я попал случайно. Ну я раньше играл. Мне всегда нравилось играть на барабанах. Но случилось так, что вообще-то я барабаны завез в гараж 10 лет назад, и они там провалялись... эти 10 лет. И вот я их однажды достал и разложил и начал там в гараже у себя стучать. И ко мне подошёл какой-то парень и говорит: «Вот "Istota" ищет барабанщика, если хочешь, дай им заявку». Дал контакты, и я туда отправил заявку иии ну они меня взяли. Ну и, и я играл... это просто было как хобби.

Я тогда планировал, я думал, что ну ребята классные, музыка качественная. Они работают над качеством звука. Я думал, что... ну у меня с ними там... ну, если получится в музыке, если «выстрелит», то я оставлю логистику и выберу музыку. Если... ну получится совмещать, то буду совмещать, потому что меня и логистика, и музыка одинаково прикалывают.

ОРФЕЛОВ:

- А чего из группы ушёл-то?

ИКАРСКИЙ:

- Ну просто... прошлой зимой я увидел видео, как парень в Лондоне играет одновременно на гитаре и барабанах. Ну у него такая установка для ног. И ещё очень круто поёт, у него классная музыка, он собирает толпы. Но я так подумал, что вот короче эээ этот прикольный чувак. Я хочу делать так, как он, что-то похожее. И когда-нибудь я к этому приду, но когда не знаю. Не устанавливал себе никаких сроков.

Весной я ушел из группы, потому что... Ну почему ушел из группы? Эээ их этот коллектив существует 10 лет или больше. Они сделали за это время 7 песен. Таких вот прикольных, которые можно... Нам предложили выступать в местных барах за деньги. Ну и это была возможность заработать хотя бы на аппаратуру там, ну и вообще там ну... Эээ ну, блин, кто отказывается от денег? Ребята посчитали, что они там слишком крутые, чтобы играть в барах. И там нужно программу делать на 2 часа. У нас только на полчаса эти 7 песен, вот. И я так подумал, что если они такие медленные, то мне с ними не по пути, я лучше сейчас вот займусь своей работой. А потом, когда работы будет меньше, начну ещё играть ну... ну начну делать то, что хочу.

Ну и вот короче. Поэтому я ушел из группы, какое-то время там почилил, построил у себя на участке беседку, в которой я репетировал. И эээ ну... и уже потом летом, когда меня уволили, я нашел колонку, чтобы всё это можно было подключать. Начал собирать ну эти барабаны для ног с педалями там, вот. И начал пробовать.

Но потом случились выборы. Ну и я уехал…

Поезд останавливается на станции, герои выходят на улицу, покурить и подышать свежим воздухом.

Сцена 2.

Поезд «Минск-Варшава». Вагон-ресторан. Около 19 часов. За столиком пьют кофе Орфелов, Сизифенко и Икарский.

СИЗИФЕНКО:

- Эээ но, скажем так, поработав на заводе за эти копейки... и ощущение, что как в тюрьме находишься постоянно. Эээ ну, пошел на стройку там, знакомые предложили. И по сути, почему каменщик вообще по специальности, то, ну по сути, финансовые проблемы таким образом хотел решить, так как зарплата там в разы больше была, скажем, вот.

Ну и пробовал я себя реализовать, да? Эээ ну как частный предприниматель, да? Но эээ, короче, я так понял, что ну у нас в стране наверное даже, не буду уже брать отдельный город ммм... вот эта какая-то круговая порука, и, не знаю, без каких-то там знакомых или родственников, которые могут помочь, всё это мне было очень сложно сделать. Иии получается, где-то на деньги обманывали, причем государственные структуры, отдавали по полгода.

Иии ничего я доказать не мог. Ну как-то всё у нас сделано так... с судами с этими... Там прокуратура отправляет в одну инстанцию, другая отправляет в суды, суды отправляют обратно, короче. И это по кругу. И в общем, ну (смеётся) пошел я опять работать каменщиком. Ммм... сейчас уже более менее может просто привык, но вообще в Беларуси было ощущение, что... ну не своим делом я занимаюсь, скажем так.

ИКАРСКИЙ:

- А я работал в транспортной фирме заместителем директора, а еще параллельно я играл в группе на барабанах. Ну и очень много времени я проводил на работе. Я работал и ночами, и днями, и в командировки постоянно ездил. Ну там 24 на 7 я торчал на работе, спал, когда получалось, и это было какое-то сумасшествие. Ну мне это ну... я, я мирился с этим, потому что воспринимал это как ну такой старт мой.

Но меня это очень бесило. Я понимал, что из-за эээ из-за такой вот ситуации в нашей стране, из-за ну... из-за этого грёбанного режима... Ну у директора было много связей, все там в горисполкоме, в ГАИ, везде-везде. Все директора, все работники — его родственники. В Пинске, в ближайших городах его родственники сидят.

И эээ как бы он очень много «чернухи» делал, очень много там ну чего делал неправильно, много работников он... ну не выплачивал зарплату. Эээ ну я понимал, что это недоработки нашей системы, что вот так вот он... ну позволяет себе такое всё делать и остаётся безнаказанным. Меня это напрягало, но ничего изменить я не мог. И когда началась эта предвыборная кампания, я подумал, что может быть новый президент…

ОРФЕЛОВ, скептически:

- Ага, президент. Всё надеетесь на очередного доброго ца... наместника, которого вам русский царь назначит.

Какой «президент» Беларуси нужен? Это моя любимая тема, блин: кто мой президент. НАТО, ЕС, эээ двуязычие (белорусский и английский), никакого русского, запрет всех российских каналов, то есть всё, что я всегда везде говорю.

СИЗИФЕНКО, обращаясь к Орфелову:

- Слушай, мы сейчас ведь не об этом.

СИЗИФЕНКО, обращаясь к Икарскому:

- Вот у меня, ну, многие годы даже было такое ммм... ну (вздыхает) внутреннее вот это ощущение, что я не могу содержать свою семью, работая там по много часов, да, там по 6-7 дней в неделю, и просто, ну тупо не могу прокормить своих детей. Я понимал, что возможно дело не во мне, да? Хотя, ну уже вот эти комплексы появились, эээ... что ну там ущербный я какой-то, да? Не могу нормально там… рукожопый, ни там заработать, там обманывают. Почему у меня так получается? Ну и, блин, да, получается, всегда я винил власть в этом, вот.

ОРФЕЛОВ, горячась:

- Ну и правильно, что винил. Потому что мы все — рабы. Рабы «русского мира», русского царя. Как вы не понимаете?! Людям вынесли настолько мозг, что им не важно, кто будет царствовать. Им нужен царь. Они не готовы к свободному обществу.

СИЗИФЕНКО:

- Ну что ты заладил про свой «русский мир». Мы ведь о Беларуси сейчас…

ОРФЕЛОВ:

- Ты думаешь, что живёшь в независимой стране? Тогда история. Эээ в декабре 2019-го года в городе-герое Минск проходит эээ большой марш. Да, немного людей собралось, 3000 человек. С бело-красно-белыми флагами. Эээ идёт по улице города-героя Минска по проспекту... этому, как его там? Скориновский, как он сейчас называется?

СИЗИФЕНКО:

- Проспект Независимости.

ОРФЕЛОВ:

- А, ну да. «Независимости». Идут по этому проспекту, сворачивают по улице Городской Вал, выходят на Интернациональную, идут по Интернациональной. Всё замечательно, блин.

В честь чего был этот марш? В честь того, чтобы Лукашенко не подписал эээ 30-й, 31-й и 32-й пункт соглашений между Россией и Беларусью об условном присоединении Беларуси к России, да? Весь этот митинг прошёл мирно.

Я, чтоб ты понимал, вот у меня на Интернациональной 16 у меня офис, а на Интернациональной 13 у меня кафе, в котором я провёл последние ууу 5 лет наверное. Так вот в тот день я был в кафе, как среди людей, смотрел, как они проходят. Я видел всех тихарей, которые их снимали. Я видел бусик знаменитый, синий «Фольксваген», в котором запотели окна, блин. Ну то есть команда «фас» не была дана. Лукашенко. Лукашенко в тот день надо было показать Путину, блин, что народ против. И поэтому был разрешён этот митинг.

Дальше. Я придерживаюсь этой позиции, потому что она логична вообще вот во всём. Спецоперация по принуждению Лукашенко в сторону Москвы, я уверен, разрабатывалась не один год. Я понимаю, что Лукашенко ЗАДОЛБАЛ уже Путина, блин, со всеми потрохами, блин, просто. Давно. Но он свой. И поэтому его надо было подтолкнуть в объятия родины-матери, как они считают.

СИЗИФЕНКО, недоверчиво:

- Спецоперация? Всё от начала и до конца?

ОРФЕЙ, безапелляционно:

- От начала и до конца.

СИЗИФЕНКО:

- А как же тогда революция?

ОРФЕЛОВ:

- Какая революция, простите? (смеётся) Я считаю, что революции нет и не было.

Возьмём сначала Тихановского, да, который за полгода до этого вдруг начинает ходить по Беларуси, по деревням, снимать видео... эээ какой Лукашенко плохой. И вот он типа блогер, да? Столько подписчиков всего лишь за 3 месяца без больших вливаний денег собрать НЕВОЗМОЖНО. Это, блин. Это миллионы долларов!

Кто такой Тихановский? Тихановский участвовал в предвыборной кампании Собчак. Кто такая Собчак? Понятно, что это племянница... это крёстная Путина. Что она всё время под колпаком и что она всё время будет делать то, что ей скажут, потому что она крёстная.

Эээ дальше, что Тихановский снимал... эээ работал на Жириновского. Что Тихановский работал нааа компартию России, на Зюганова. Делал им предвыборные ролики. Что Тихановский... Эээ есть фотография Тихановского в виде Деда Мороза и Путина. Что Тихановский посещал Крым в 17-м году. Что это просто чистый русскомирец, бля! Абсолютный. Который, уверен, получил задание где-то, блин, весной позапрошлого года: «Парень, давай раскачивай ситуацию».

СИЗИФЕНКО, задумчиво:

- Не знаю, что там Тихановский, но мне показалось, что Бабарико как кандидат… я ему почему-то поверил. Не знаю, может он искренне говорил, может… плюс там экономическое эээ образование, да, там. Ну, руководитель хороший вроде бы как, если судить там по его эээ сфере деятельности. Вот и ну у меня всё-таки появилась какая-то надежда.

Раньше я вообще не следил, просто не ходил на выборы и всё, да? Ну потому что я понимал, кто у нас... кто у нас будет. По сути (смеётся) смысла никакого не было, вот. А здесь уже, ну у меня на самом деле появилась надежда. И когда начали выстраиваться вот эти толпы народа. Эээ ну реально очень много людей. Блин, ну блин в Беларуси никогда не видел, чтоб столько людей эээ... хотело поставить там за кого-то подписи. Иии ну не знаю, у меня как-то этот огонёк наверное сработал всё-таки.

Вот в тот момент у меня именно было такое, что возможно раз люди так сплотились эээ, то те, кто будут эээ в предвыборных комиссиях в этих, да? Эээ ну возможно как-то... честно что-то произойдет, да? Но я понимаю у меня там жучок этот внутри сидел, что ну это маловероятно там, скорее всего будут... эээ там люди Лукашенко, скажем так, да? Но всё равно вот какая-то вот эта надежда у меня была, что люди подойдут более серьёзно в этом году, да? Иии честно вынесут все эти результаты.

ОРФЕЛОВ, с сарказмом:

- Бабарико? То есть человек, который 25 лет работает на «Газпром»? Это топ-менеджер «Газпрома». То есть это конкретное... Эээ «Газпром» — это оружие, блин, России против цивилизованного мира. Это человек, через которого Путин или кто-то из его ближайшего окружения отмывали бабки.

Эээ то есть вылазит Бабарико, такой красавчик, топ-менеджер «Газпрома», такой... я его называю «мишка Гамми». Да, добрый, пушистый, всё знает, рассказывает, что, блин, никаких, блин, фальсификаций не существует, ничего нету, блин. Мы сейчас честно, красиво и мирно, блин, всё это (изображает звуки поцелуев), блин, всё будет хорошо, всё отлично. Готов сделать свой офис в КГБ, пожалуйста, я верю этим ребятам, да? Классно прошёлся, блин.

ИКАРСКИЙ:

- А мне очень нравился Цепкало. Я думал, что может быть он может что-то изменить. Ааа потому, что он там за догоняющую экономику. Я про это почитал. Эээ ну блин… Я уже не помню точно, что я там услышал, чем он мне понравился. Но мне в целом импонируют люди, которые грамотные. Он грамотно рассуждает, значит он и делать будет грамотно. Если Лукашенко колхозник, он и поступает как колхозник. Если Цепкало грамотный, значит он будет действовать грамотно. Ну он, он был там послом в США и что там ещё... Не помню всё толком про него. Но он мне казался лучше…

Ну Тихановский, что может сделать Тихановский. Ну, блин, он блогер. Он вряд ли... будет хорошим президентом.

Эээ ааа Бабарико... Ну я малость познакомился с его этой предвыборной программой. Ну он вообще... он говорил типа: «А что я могу изменить?». Типа ничего не изменю, такой же... отсижу 5 лет, как... как и Лукашенко. Но что-то такое говорил. Я подумал: «Ну вот, блин. Ты ну... Ты в президенты собираешься идти, и это немножко не то, что я хотел бы услышать».

ОРФЕЛОВ, всё больше возбуждаясь:

- Цепкало, блин? То есть человек, который закончил Московский Университет дружбы народов, да? Готовивший дипломатов в начале 90-х или в конце 80-х, который выпускает только... Это, блин, это азбука, которую на территории «совка» все знают... Ну кто интересуется. Что это кузница шпионов или террористов в Москве! Что господин Цепкало, закончив этот университет... в 94-м году возил Лукашенко, блин, в гости, в Москву. И вот этот человек идёт в президенты…

А, который типа построил Парк высоких технологий. У меня есть люди в Парке высоких технологий, которые говорят: «У него вся охрана из КГБистов состоит». У меня люди, которые там тоже в службе охраны. И которые говорят, блин, про Цепкало, что, блядь, спецура блин полная. Ну…

ИКАРСКИЙ, поспешно:

- Да, да, да. Согласен! Я только поначалу его поддерживал, а потом… Всякий раз, когда я включал там какие-нибудь эээ видео, он говорит, он говорит то, что хочет слышать Путин. А я, я за... за последние там полгода стал ярым ненавистником Кремля... ну Путина и всей этой хунты. И... потому что я понимаю, что эээ там в России ничего хорошего. Ааа... лезут в дела других стран, не имея на это права. Иии Цепкало, мне кажется, что он всё-таки какой-то там... ну Путинская пешка. И теперь я не за него.

Я просто думал, что если мы выберем Цепкало, у нас будет нормальный парламент, у нас будет там возможность выс... высказаться каждому. Эээ иии у нас будет больше возможностей как-то отвязаться, отвязать нашу экономику от России.

Мне кажется, что в любом случае, сейчас вот следующий президент после Лукашенко, это будет переходной президент. Я сейчас думаю: «Кто угодно, лишь бы не Лукашенко». Мне хочется, чтобы закончился этот террор. Иии я, я... ну за Тихановскую я уже голосовал...

ОРФЕЛОВ, изображая недоумение:

- Голосовал за Тихановскую?! Ну «молодец»! И что мы имеем в итоге? Мы благодаря Тихановской имеем, блин: всю лучшую часть общества белорусского, буйных ребят, блин, тех, которые воевали около магазина «Рига», баррикады делали, тех, которые ходили... открытые лица, блин. Им просрали мозги, блин, что это мирная революция, «ничего вам за это не будет». Ребята, все записаны в КГБ, блин, на видео, аудио. На всех папочки заведены.

А Тихановская... она сама является несамостоятельной фигурой, так как у неё ни мозгов, ни опыта. Ни хрена у неё нету! Это простая домохозяйка. Просто «говорящая голова». Что скажут, то и будет. Зажмут её мужу, блин, яйца в тиски и скажут говорить это, она будет говорить то, что ей скажут.

ИКАРСКИЙ:

- Слушай, чувак. Не важно. Я думаю так: вот будут новые выборы, новые кандидаты, я посмотрю, ознакомлюсь там с эээ тем, что они предлагают. И ну сделаю выбор. Пока что, пока что я не знаю, я не вижу всех этих кандидатов. Не то чтобы я против Цепкало, или Бабарико, или против Тихановской. Пускай они работают в команде, пускай они будут таким тандемом. И каждый будет заниматься своим делом, кто что больше умеет, тот то и будет делать.

И кто из них будет сидеть в президентском кресле, меня это не волнует, потому что... новый ну уже следующий наш президент, у него не будет таких полномочий. Я ну... я верю в то, что у него не будет таких полномочий как у Лукашенко. А кто там будет это... ну не имеет никакого значения, потому что я уверен, что в новой Беларуси народ будет влиять на решения президента.

ОРФЕЛОВ, язвительно:

 - «Пускай они будут тандемом»? Наивный! Они и есть тандем! Я уверен, что Цепкало, чтооо Тихановскому, что Бабарико были даны гарантии из ближайшего окружения Путина. Чтобы они... ничего не боялись. Естественно Колесниковой тоже. Я уверен, что они знали, что за ними Москва, и поэтому они победят. Поэтому эти разрывания паспортов на границе. Блин, Бабарико допустить, чтобы его родного сына взяли в заложники и его самого. Блин! Где мозг?

Короче. И эти три... долбоёба, которые... Уверен, что они так нагло и красиво действуют эээ именно из-за того, что им, им дали гарантии из Москвы. И деньги. Естественно. Большие деньги! И они торжественно начали работать. Их торжественно принимает такой же ставленник КГБ, господин Лукашенко, блин, который не хочет отдавать и делиться властью своей.

Их арестовывают. Я уверен, что они сидят в хороших условиях. Всё у них нормально там. Потому что, блин... они среди своих. Они сидят среди своих, блин, то есть их охраняют свои же люди, блин. Просто так надо. Это просто игра КГБ, блин. Всё! И Лукашенко... ну блин, в тюрьму придти, давайте круглый стол устроим (смеётся). Ну ребят, ну. Ну это ж комедия, блин. Вот и всё, блин…

Герои замолкают. Напряженное молчание.

ОРФЕЛОВ, примирительно:

- Пошли покурим.

Через несколько минут герои возвращаются в вагон-ресторан и садятся за столик. Около 20 вечера. Вагон почти пустой.

ОРФЕЛОВ, продолжая разговор, начатый в тамбуре:

- Кстати про Лукашенко, блин, да? Вот как бы при всём при том, что... как-то люди забыли вообще такую вещь, как... откуда у него такие зверства. Так вот я скажу, блин. Очень хорошо подчищено в его биографии, что он около двух лет был надзирателем. Он вертухай. Два года, надзиратель. Уверен, все свои зверства он лично херачил, блин, там. Очень многих людей. А мы... Ну знаете, уверен, что знаете, как, как работала система правоохранительная, блин, тем более тюрьмы-зоны, да? Он вертухай...

Внезапно включается радиостанция вагона и отчётливо звучит фрагмент выступления Лукашенко на площади Независимости 16 августа 2020 года:

«… тогда в середине 90-х на митингах и площадях и, к сожалению, здесь в парламенте мы уничтожили то, что было дано нам Богом: свою огромную, великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире! Мы получили кровавый обрубок этой империи. Что хотели тогда те люди, вы? Вы просили кусок хлеба... Вы просили меня — совсем молодого, неопытного человека — отвести народ от пропасти! Мы это сделали! Время выбрало тогда нас, и мы это сделали!

Вы хотите свободы? Скажите, какой! Вы хотите перемен? Каких? Вы хотите реформ? Скажите, каких!

Если кто-то это хочет — без меня! Я никогда не пойду на слом нашего государства. Этому не бывать!

Я стою как перед Богом. Выборы состоялись. Не может быть больше 80 процентов фальсификаций! Нам предлагают новые выборы! Нас хотят этим уничтожить! Нас хотят ослабить! Пойдём на выборы — погибнем! Пойдём на выборы — перевернём страну!

У нас нет друзей. У нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы встали на колени! Не встанем! И помните: загубите Президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда будете стоять на коленях и молиться неизвестно на кого.

Имейте в виду: сейчас много всякой дряни повыползало и клеймят позором Лукашенко. У него где-то деньги, у него где-то дома. Где-то заболел. Где-то уже помер. Но я живой! И буду жить! И даже после моей смерти вы от меня не избавитесь…»

Поезд останавливается. Герои недоумённо переглядываются. В этот момент в вагон врывается ОМОН и сотрудники в штатском. Героев хватают, бросают на пол, избивают ногами и дубинками.

Сцена 3.

Поезд «Минск-Могилёв»

Тюремный вагон. Поздний вечер. В одной из камер-купе на металлических скамейках без матрасов сидят Сизиф, Орфей и Икар. Верхние полки заняты лежащими людьми. Свет в камере выключен. По радио без перерыва передают выступления Лукашенко вперемешку с советскими патриотическими песнями. Герои вполголоса переговариваются друг с другом.

СИЗИФЕНКО, продолжая начатый ранее разговор:

- Ну потом у меня, скажем так, получились... (тихо смеётся) вышли проблемы с законом в 18 лет иии... ну и всё, там все мои мечты уже пошли коту под хвост.

ИКАРСКИЙ:

- Проблемы с законом какого плана?

СИЗИФЕНКО:

- Эээ не политического. Эээ в общем приехал ко мне брат, иии была у него, ну у нас… марихуана, вот. Иии… ну в основном, короче, попытался отгородить брата, да? Там всю вину на себя взял в надежде, что его не посадят, так как он судим уже перед этим был, ну и ему бы там хороший срок светил, вот. Ну и всё, получается из-за наркотиков. Мне дали год "химии", ему всё же тоже дали срок там ну минимальный, там один год тюрьмы.

ОРФЕЛОВ, недоверчиво:

- Странно, что ты так легко отделался. У нас «наркоманам» обычно по 15 лет строгого режима дают. И по распоряжению Луки, условия им там такие создают… в общем редко кто потом на свободу живым выходит.

СИЗИФЕНКО:

- Эээ да вот мне почему и дали год «химии», мне ещё очень сильно повезло, потому что, когда я приехал на «химию», то буквально через 3 месяца эээ сделали, ну как с... изменили полностью вот эти все статьи, и моя статья уже под «химию» не подходила. А мне уже «светило» от 5-ти, если я не ошибаюсь, до 8-ми лет колонии. Иии все ребята ещё удивлялись, почему, ну почему я вообще на «химии» нахожусь. Ну короче, я вот получается успел... на новый год. Иии после нового года уже вот всё поменялось, поэтому, скажем так, мне посчастливилось.

ОРФЕЛОВ, с горькой иронией:

- Ну да, ты прям в рубахе родился!

Герои смеются. В этот момент к камере подходит конвоир. Зажигается яркий слепящий свет.

КОНВОИР, ударяя дубинкой по решётке двери:

- Молчать, суки! Вы своё право голоса потеряли. Говорить будете, когда я разрешу, вашу мать!

Герои испуганно замолкают, прикрывая лица руками. Свет выключается. Конвоир уходит. В тишине отчётливо слышен голос Лукашенко:

«Ужесточить нынешнее законодательство надо! Для особо «отличившихся» в этой сфере… лет 20-25 они должны получить. Но самое главное — для них надо создать невыносимые условия в местах отбывания этих сроков. Если у нас их очень много… давайте одну из колоний отжалеем для этого. И установим им такой режим, чтобы они, сидя в этой колонии, я прямо скажу, смерти просили...»

Спустя несколько минут, убедившись, что охранник их не слышит, герои начинают перешёптываться.

СИЗИФЕНКО:

- Всё-таки забавно даже, что мы эээ снова все вместе в одном вагоне оказались. Ирония судьбы прям…

ОРФЕЛОВ, саркастически:

- Ага, точно. У вас, ребята, всё как бы само собой происходит. Что революция, что здесь… Наивные вы люди, это не ирония судьбы, это ирония КГБ, если кто не понял. Чувство юмора у них такое.

СИЗИФЕНКО:

- Ты-то откуда знаешь так много про методы КГБ? Ты, кажется, и в революции-то не участвовал.

 ОРФЕЛОВ:

- Это месяц «губы» меня научил, гауптвахты то есть. Поэтому то, что ребята на Окрестина проходили, я проходил это в армии в 87 году. Я был «плохой» солдат. И у меня «губа» была там месяц, легко. Меня, даже когда я уже стал «дедушкой», перевели в пехоту, в «чёрную роту». «Чёрная рота» — это где были в основном узбеки, азербайджанцы, вот это вот всё. В качестве наказания, как они думали.

То есть я всю эту херню знаю. Я как санинструктор заведовал также и изолятором для кишечных всяких больных, поэтому у меня хлорка для дезинфекции хранилась. Ко мне приходили из... начальник «губы» просил хлорку для пыток военнослужащих. Я ему не давал. Я говорил, что чистой нет, есть только разбавленная. Ну как мог.

Поэтому это вот... понимание... Я, я просто изучал «совок», вот. Я полжизни потратил на то, что... изучал «совок». Из-за этого как бы я очень хорошо его знаю, понимаю, как он работает, чётко понимаю.

СИЗИФЕНКО:

- С хлоркой да, правда, они так делают. Нам в камеру на Окрестина один раз залили эээ ведро воды, и там хлорка была. Вот. Окно было закрыто естественно, иии ну запах был в камере такой «нормальный». Хоть мы это всё равно потом убрали, так скажем, нооо эээ глаза разъедало. Вот.

ИКАРСКИЙ, с уважением в голосе:

- Ты и на Окрестина был?

СИЗИФЕНКО:

- Эээ да, но ещё до выборов. Если сравнить с августовскими событиями, то ну это был (усмехнулся) рай, скажем так. Но тем не менее, на то время ну в принципе нам не казалось, что это был рай, потому как эээ покормили нас первый раз на третий день с утра. Вот. Но… ну в камере была вода иии пару буханок хлеба: видно, кто перед нами там находился, их не доел.

Эээ в камере первые трое суток было эээ сразу 12 человек, а потом 10 человек. Эээ но камера рассчитана на 4 человека. Вот. Эээ... ну кто спал под нарами, кто на столе, кто на лавочках. Короче эээ менялись. Эээ потом дальше, уже когда нас уже рас… расформировали эээ по камерам, ну видимо это они специально так делали, эээ в четырехместной камере было 5 человек. Ну чтобы эээ одному где-то (усмехнулся)... не понятно где, да?

Иии... матрасов вот как здесь прям тоже не было. Днём на железных вот этих нарах эээ сидели, эээ лежать не разрешали, вот. Плюс ночью спать не давали (усмехнулся). Каждые 15-20 минут эээ открывали глазок, и обязательно нужно было ударить дубинкой по двери. Вот ну и естественно это ж делалось, делалось эээ в каждую камеру, ну по крайней мере на нашем этаже, вот.

ОРФЕЛОВ:

- Вот об этом я и говорю: это их методы, они так работают. Я старый, мне 52 года и я всё это заранее знал, поэтому и не участвовал в этой вашей «революции».

А революция, чтоб вы понимали, меня застала 9 августа как. В этот день арестовали моего сына, вечером. 5 дней о нём никто ничего не знал. Младшего сына. Ему 20 лет на тот момент было. Его арестовали, 5 дней продержали в следственном изоляторе. Пытали его друга, потому что...

Я давно живу, поэтому последние 3 года я эээ сыну много рассказал, что такое спецслужбы. И я рад, что мой сын меня услышал. Потому что когда его арестовали, ааа мой сын просто начал соглашаться со всем, не строил героя, всё подписывал. И да, его побили чуток. А вот его друга изнасиловали, только из-за того, что он начал «качать права», о правах человека говорить, обо всём.

Вот через 5 дней, когда они вышли, я... нашел им психолога буквально за 3 часа, и ими двумя... Ну короче спасли этого парня... И моего сына, потому что у моего сына был психоз в том плане, что он, видя большой автобус, для него это был автозак, а любую машину он воспринимал как милицейский «УАЗик». И он прям... прямо садился на пол. И говорил: «Я не могу». Выйти на улицу не мог…

ОРФЕЛОВ, после небольшой паузы, с глубокой обидой в голосе:

- А теперь вот меня мои сыновья заблокировали в соцсетях, потому чтооо они «Я-Светки». Они «невероятные». Они поверили в это. Оба. Нормально верить и надеяться, потому чтооо... Ну кто из людей любит ошибаться? Найдут причину всегда, кто виноват. В данном случае я буду виноват…

СИЗИФЕНКО:

- Не переживай из-за этого, теперь-то их отношение точно изменится. Я эээ когда с Окрестина пришел, да? Дети, ну дети тоже переживали, особенно младший. И он не понимал почему, почему меня посадили, да? Эээ ну опять же жена же разумный человек, всё она объяснила. Эээ преподнесла ну, что я как бы старался сделать лучше наоборот, да? Ну и как бы эээ власти незаконно меня посадили.

Иии я когда домой приехал после Окрестина, ребенок мне... эээ ну хотели в изолятор туда передать тоже... рисунок нарисовал. Там написал «папа, ты для меня герой», да там. Ну нарисовал там семью. Ну, блин, я домой приехал — пипец. Аж это (смеётся), на слезу. Ну, а не передали. Нельзя было никаких писем там передавать, ни рисунки, ничего.

А старший у меня сын такой... он скупой на эмоции, да? Ну как-то никогда не показывает, что там соскучился или ещё что, вот. Ну а тут уже даже и старший так на плечах повис. Ну, короче, все были счастливы (усмехнулся). Эээ вот… (замолкает).

ИКАРСКИЙ:

- Ты чего?

СИЗИФЕНКО, с дрожью в голосе:

- Иии ну, не знаю, вот ну мне такая просто мысль пришла, да, что... блин... я бы мог просто больше времени уделять своей семье, да? Эээ тут я вообще как бы возможно больше и не смогу им уделять время, да? Потому что придется сидеть, вот...

Внезапно в камере снова зажигается свет. У дверей появляется тот же конвоир. Он открывает дверь и приказывает героям по очереди выйти из камеры, после чего несколько раз бьёт каждого из них дубинкой.

Во время экзекуции по радио отчётливо слышен голос Лукашенко:

«Те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать государство, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берём... Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук».

После расправы охранник уходит, оставив свет в камере включенным.

Спустя несколько минут герои, сев поближе друг к другу, осторожно продолжают беседу.

СИЗИФЕНКО, шёпотом:

- На Окрестина у нас тоже эээ разные пакости такие мелкие, как правило, там делал один человек. Там в 3 смены они наверное работали. Вот и один такой был, ну которому видимо эээ разные садистские штучки больше нравились. Вот мы ещё его «Зубастиком» прозвали. Ну у него такие зубы какие-то большие были иии улыбка противная такая, ехидная вечно (усмехнулся). Короче... ну видно деформация может у него эээ челюсти была.

ОРФЕЛОВ:

- Идеальная маска зла...

СИЗИФЕНКО:

- Ну да, точно. Иии ну вот этот товарищ, да, он никогда не выводил на прогулки. Эээ или наоборот он мог вывести на прогулку вечером, но ммм ну допустим в шортах и в майке кто-то выходил, и он ну там специально мог оставить на пару часов там, вот хотя по идее там выпускали на 20-30 минут, вот.

ИКАРСКИЙ:

- Как есть хочется… и пить.

СИЗИФЕНКО:

- Терпи, еды у нас всё равно нет. А пить не рекомендую, в туалет нас до конца поездки не выведут.

ОРФЕЛОВ:

- А я бы покурил…

ИКАРСКИЙ:

- Тут и так дышать нечем, душно как в газовой камере. У меня уже вся одежда потом пропиталась.

ОРФЕЛОВ:

- Я недавно просто... про голод, если хотите расскажу… Мы с родителями впроголодь жили с 78-го года, потому что Полоцк... Как убили Машерова, тогда и Полоцк перестал снабжаться вообще продовольствием. Ну было сложно вот. Я благодарен своей нынешней жене за то, что я наконец-то наелся. Я это недавно понял, лет 5 назад наверное. Раньше для меня большая мука была ходить в гости. Потому что я приходил и я понимал взгляды других людей, когда я не мог наесться. Ну если, не дай бог, много было всего на столе, мне трудно было себя удержать в руках, чтобы не начать жрать, жрать сразу. То есть при виде еды я всегда ел...

ИКАРСКИЙ:

- Давай сменим тему!

СИЗИФЕНКО, наклоняясь к собеседникам:

- А мы ведь так и не выяснили как бы… ну кого за что осудили. Вот ты (обращается к Орфелову), ты ведь даже на марши не ходил. За что тебя…

ОРФЕЛОВ:

- Потому что я администратор телеграм-канала Автуховича. На данный момент я остался один эээ администратор. Майорову посадили. Их было 12 человек, кто-то отсеялся... ну, предвидя всякое, я как бы эээ... я остался пока один. И если Автуховичу предъявят терроризм, объявят экстремистским его телеграм-канал, в котором я — единственный администратор… Это расстрельная статья…

Голос Лукашенко по радио:

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали. Я его, честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку...»

СИЗИФЕНКО, обращаясь к Икарскому:

- А тебя за что?

ИКАРСКИЙ, с улыбкой:

- Я, я тоже «террорист». Ну эээ из-за моей активной позиции... меня... мне предложили стать админом чата «Пинск для жизни». И у нас был свой отдельный секретный чат. И ну мы там общались, делились идеями. И ну я говорю: «Блин, я против мирных протестов, потому что они ничего не дадут. Это уже было. Надо ну... надо оружие». Иии там один человек меня поддержал. Говорит: «Да, давайте готовиться».

А у меня осталась арматура от строительства дома. Я подумал: «Наделаю копий там, палок у меня много, много доски». Я там эээ их сделал, чтобы нормально в руке сидели. И в один конец накрутил саморезов, чтобы острием торчали, чтоб если что, можно было кому-нибудь проломить череп (смеётся). Это не значит, что у меня там террористические наклонности, но я просто понимал, что, блин, если нас начнут давить, то я готов просто... я готов убивать. Ментов я готов убивать, потому что они... ну... ну потому что другого выхода нет. Нужно убивать, это очевидно мне кажется, нет?

ОРФЕЛОВ:

- Ну и как, убил кого-нибудь?

ИКАРСКИЙ:

- Убить, не убил, но покалечил точно. Вот эээ ну я, я значит 9-го августа поехал, приготовился, загрузил это всё в машину, а еще копья эээ не влазили нормально в багажник, пришлось панель, которая прикрывает его, убрать. И они просто торчали из багажника…

Эээ я поставил машину возле горисполкома и пошел к людям. Эээ там встретились и пошли маршем в сторону горисполкома, когда вот… ну там подводились подсчеты голосов, ну и мы пошли туда. И всё, мы вот уже подходим, и я увидел, сколько нас много, какая у нас здоровенная толпа. Мы подходим к горисполкому, а менты начали баррикадировать подход...

Потом в рупор объявили, что 78 процентов за Лукашенко. Ну и это... ну и люди начали эээ показывать свое недовольство. В какой-то момент приехало подкрепление, и оно начало окружать нас с другой стороны... Ну и уже в тот момент я просто не мог собой нормально управлять. И эээ я понимал, что нас опять обманули. Эээ ну я уже просто... я пошел в сторону ментов. Я помню, я в них плевал. Эээ увидел перед собой: палка лежит. И эти палки, тоже их приготовили, я уверен, провокаторы. Просто, чтоб был повод нас начать там бить.

Я взял эту палку, она метра 2 наверное длиной, ну такая здоровая. Взял и начал бить, ну начал бить ментов, потому что они это заслужили, как ни крути. Я искал... я увидел пластмассовый щит. Я ударил сверху по этому пластмассовому щиту, он сломался, и палка попала по каске, по шлему милиционера. Я развернулся, крикнул людям: «Цельтесь в пластмассовые!». И уже тогда все там люди... Ну там... кто-то вместе со мной, кто-то чуть там позже взял палку. Ну уже тогда полетели в них мусорки, бутылки там, всё подряд в них полетело, всё, что было под рукой.

То есть там... сколько у них жертв? Эээ я слышал, что 20 человек попало в больницу, 5 в реанимацию. Короче мы им, мы им очень хорошо наваляли. И у людей была эйфория, что вот наконец-то в Беларуси менты проиграли... в битве. Ну типа этим... Пинском можно гордиться. Мы уже... мы герои.

Часть ментов, которые не смогли забежать в горисполком, они повернули направо, там на дорогу. Ну и там рядом речка была. Кто-то крикнул там: «Давайте их утопим». Ну и мы, мы там... нас было много. Мы загорелись этой идеей, что мы их сейчас реально в реку скинем. Ну и мы продолжали их бить палками. К ним подъехал... как ну... подъехала машина сзади «УАЗик». Оттуда вышел человек и начал стрелять в небо из пистолета, и мы разбежались... вот.

СИЗИФЕНКО:

- Ну я эээ на Окрестина попал за акцию солидарности, ещё до выборов. Но уголовку, я так понимаю, мне дали не за это. Там просто перед тем, как меня должны были отпустить, был допрос на Окрестина. Приезжал один товарищ. Эээ представился, как эээ начальник по городу Минску уголовного розыска. Хотя я потом в интернете смотрел, ну это... это был не он, вот. Иии удостоверение он мне не показал, поэтому я не знаю, кто он там на самом деле был. Ну и он мне показал фотографии и предложил, предложил мне, чтобы я их узнал (смеётся). Ну даже, я бы сказал, что он настаивал, вот. Я отказался, и он сказал: «Ну, тогда мы на тебя заведем уголовное дело, и ты сядешь». Эээ я говорю: «Ну хорошо. Значит, сяду. Значит, буду сидеть».

ОРФЕЛОВ:

- Да очевидно, блин, по-моему, кто это был. Всё те же методы блядские...

СИЗИФЕНКО, продолжая:

- Ну и всё, как бы на этом история закончилась. А потом вот, да, наручники одели и повезли. Уже приехали в Следственный Комитет, и мне сказали, что эээ возбудили уголовное дело. Ммм по какой... я уже и забыл... 342 статья... эээ «организация и участие, активное участие в массовых мероприятиях незаконных», вот. Иии выписали... бумажечку под стражу эээ на 3 суток.

Эээ поэтому ближе к августу, ну уже наверное начало августа я уже дома был. Иии... ну скажем так, решил пока не ходить, да? Ну после... Всё-таки там морально, да и физически тоже... эээ там плохой сон, питание так себе. Иии ну думаю, недельку там восстановиться, вот и... Но, но такой ещё момент эээ до выборов, до 9-го августа я по улице ходил и ну так... оглядываясь, скажем так (смеётся).

ИКАРСКИЙ:

- Ну а 9-10 августа ты где... ты где был?

СИЗИФЕНКО:

- Ну 9-го я хотел пойти, точнее ну собирался я пойти в центр, но тут наверное тоже сыграла роль свою... (кашлянул) ну супруга. Ммм говорит: «Ну, блин, ты сейчас если пойдешь, тебя заберут, тооо ну нам жопа будет, реально». Она без работы, да? Чисто из-за материального плана она испугалась, и говорит: «Ну не ходи, прошу, блин. Я всё это второй раз не переживу». Вот.

Ну как-то я на это повелся в общем иии был дома. Был дома, но вот 9-го числа мы с... с супругой до утра не спали. Эээ нервно курили на балконе и смотрели, как взрываются светошумовые гранаты. У нас под балконом была школа эээ средняя, эээ люди стояли, ждали результатов голосования. Эээ приезжал... ну автобус ОМОНа. Потом начали уже бегать эти «космонавты» со щитами, причем по дворам просто. И ну уже там отчетливо было слышно: и крики людей и стрельба была. И ну вот это все бесконечно, очень громко, стёкла тряслись, ну и в принципе это до самого утра. Эээ там жестоко уже избивались люди и закидывались в автобус. А в автобусе, судя по звукам, ещё и добавлялось им там, вот. Эээ так. Вот ну и супруга в общем там, считай, всю эту ночь и провела там в слезах.

Ну а на следующее утро я поехал эээ на работу. Иии как раз и проезжал мимо «Риги». И вот возле «Риги» уже видел эээ кровь... лужа (нервно усмехнулся) большая. Разбитые там стекла, от автомобиля скорее всего, потому что на дороге. Перевернутые мусорки там, короче такое вот. Мне было стыдно, что меня там не было (усмехнулся). Хотя ну другой половиной там мозга я понимаю, что мне повезло, что меня там не было.

И потом такое затишье было, эээ ну вообще такое ощущение было, что город вообще просто вымер. Эээ людей мало, ммм как-то или мне так казалось, транспорт какой-то тихий, машин совсем этих не было. И опять же ни одного милиционера... там какой-то, ну вот какой-то период времени вообще, вообще на улицах видно не было. Никого не задерживали, никого ни это... не трогали...

ИКАРСКИЙ:

- А я уже 10-го думал, мы продолжим то, что мы начали 9-го. Встретился с этими своими друзьями. Они сказали, что эээ тогда, когда я ушел, прилетел ОМОН иии много людей задержали. Задержали около 60-ти человек, вот. Ну я думал, это как бы спровоцирует людей, чтобы мстить, чтобы ну бить ментов. Уже вот сегодня точно пригодится это оружие, которое у меня есть, да? Был уверен.

Эээ подъехал, это было 6 вечера. Встретил эээ парня, который тоже был 9-го. Я подхожу, говорю: «У меня, если что, в машине всё готово». Они говорят: «Чувак, у нас тоже машина там в кус... в кустах возле горисполкома стоит заряженная там всем». Короче мы сегодня покажем, кто тут хозяин. И как бы я подумал: «Вот, вот это, вот это круто. Вот это настроение у людей. Ну сейчас мы точно... Мы Пинск по-любому отвоюем». Я вот был в этом уверен.

И тут значит мы собрались все, подходим к горисполкому, а там уже стоит ОМОН. ОМОН конкретный, такие... ну головорезы, которые... ну видно, что... видно, что наёмники. Ну и по их роже понятно, что им очень хорошо платят, чтобы они уничтожали... всех, кто против. Ну вот.

Ну так и было. Мы стояли какое-то время там... Ну там люди кричали что-то им. Я просто стоял наблюдал. И вдруг резко люди начали убегать, и нас осталось там человек 20-30, которые там ну просто не понимали, что происходит, чего они убегают. Оказывается другой отряд ОМОНа зашел с другой стороны, и нас начали... ну нас окружили, и мы оказались в ловушке. То есть вот здание, здание, щиты, щиты, и они приближаются. И всё, и вот-вот... ну нам хана. Иии я начал искать, куда убежать.

А они, когда ну надвигались в мою сторону, я там стоял метров 30 от них, а прямо возле них стоял парень. Ну совсем мелкий там, ну молодой, ему лет 16. И они просто его сметают. Они идут, эээ брызгают в него баллоном, он падает. Они его бьют дубинками, ногами, щитами, острием там прям по спине, по позвоночнику. Я не знаю, откуда... ну почему они так ненавидят, почему они это делают. У меня была такая ненависть, я был готов идти в машину, и взять и просто их давить. Эээ но я попал в окружение, мне нужно было выбраться. Я думал, что меня уже схватят потом. И сидеть мне придется долго, если меня не убьют. Я быстро сел в машину и уехал оттуда…

Поезд останавливается. Диспетчер вокзала объявляет о прибытии поезда на станцию «Могилёв».

ОРФЕЛОВ:

- Ну вот и всё, мужики. Кажется приехали. Теперь главное — не терять надежд...

Дверь вагона открывается. Слышен лязг затворов автоматов, лай служебных собак и крики конвоиров.

Конец