«Вопросы без ответа»

Пьеса вербатим

*На какой вопрос вы не смогли найти ответа за этот год?*

В какой момент те, кто у власти, решили, что они имеют право на наши жизни и наших детей и в какой момент мы согласились?

Что мне делать?

Наши дети увидят мир между русскими и украинцами?

Вы это смотрите из какого года? Мы – герои пьесы – все еще живы? Сидим в зале и смотрим премьеру? Те, кто всё это развязал, сидят в тюрьме? Или нас нет, а есть только этот текст?

Какого чёрта?

Как народам добиться того, чтобы во власти находились честные любящие людей политики и правители, готовые пожертвовать собой на благо Отечества и за мир во всем мире? Я была рада ответить на эти вопросы и мечтаю? чтобы Ваша пьеса внесла свою лепту в борьбе за установление мира!

Как можно запретить запрещение? как разрешить все, но запретить все плохое?

Почему 90% населения РФ за войну?

Когда и чем закончится война?

Когда наступит мир?

Почему я и все так боятся? Почему предпочитают страх и застой изменениям, даже если их не избежать, а только оттянуть, заплатив за отсрочку.

Удается ли вам не осуждать других, кто чувствует и действует не как вы? Если да, то как это у вас получается?

Как России жить дальше после всего зла, которое мы натворили?

Ну как, получилось донести то, что планировали?.. И ЧТО планировали донести?

Почему мы стали такими?

Как нам выжить после войны?

Что такое для вас сегодня родина, что такое Россия? Как вам удается находиться рядом и общаться с людьми, которые считают, что Россия права? Что должно произойти, чтобы большая часть россиян - так или иначе - сказала вслух, что против войны, против действий власти?

Ведь это еще не конец?

Если будем живы через пять лет, как мы будем смотреть друг другу в глаза? Что мы друг другу скажем?

Что стали бы делать, если бы знали, что война не закончится, пока вы живы?

Как мы будем жить с нашими согражданами.

Как остановить оzверение людей

Можно ли оставаться Сарой Конор из первой части?

Как принудительно стать Сарой Конор из второй части?

Автор, мне нравится Ваша задумка - написать пьесу на эту тему. Но каким образом возможен ее выход на российских просторах? Неужели у вас есть план?

Чему вас научил этот год?

Доколе?

*Почему я и все так боятся? Почему мы стали такими?*

**МО**. Это я скажу это простой вопрос мы стали себе оценить в принципе. Я много рефлексировала, почему я что-то делаю, почему я не делаю…Во - первых, когда все случилось в феврале марте… Ну, скажем так, т, что случилось, это был такой шок. Я ждала, что будет какой-то взрыв протестов, то, что люди это не выдержат, что это уже слишком, но в том масштабе, в каком я ждала, этого не случилось. Это было хорошо. Это как люди если не оно собственно я сама никуда не пошла То есть у меня как-то ограничилось всё какими-то разговорами, а потом назовём это партизанщина небольшая, очнулась. Вот, в принципе я сама тоже думала, почему так я сама ничего не сделала из того, что я могла это сделать… Мы сказали себе ценить. И во-вторых, чтобы что-то делать, надо уметь это делать.

Ну, мне кажется, что это люди, то, что стали, не могу сказать, что прям умнее, это скорее, образованнее и лучше соображающие. Например, то, что, опять же по мне… Я, пытаясь понять, почему я трушу, а, ну во-первых, есть что терять. Что я не могу сказать, что я какой-то активный деятель, скажем так, несогласный. Не могу сказать, что прям сверх-оппозиция, просто несогласие с тем, что происходит. Я не могу себя назвать, что я активный человек, который делает, я потом расскажу бэкграунд свой, эволюцию мысли, там достаточно причудливо, то есть… Кроме того, что я понимаю, то что это будет, скорее всего, неприятности для моего мужа, неприятности для близких,, для родителей, потому что, опять же, у меня есть знакомые, которые были активными деятелями, и в последние годы было ощущение, что разогнали вообще всё, вплоть до кружков какой-то кройки, шитья и вышивания, если там если были причастны люди не совсем лояльные. Вот и при этом то, что я знаю то, что там доставали там родителей, то, что портили жизни окружающих, кто-то был близко знаком. Соответственно, вот, кроме вот этого страха, то, что я испортить всю жизнь тех, кто рядом, есть ещё осознание что, если я что-то сделаю, это ничего не изменит. Это вот такая вот, очень пограничная странная ситуация, то, что с одной стороны я понимаю, что, если я сейчас выйду, там скажу, что я против этого всего, куда-нибудь на площадь, это ничего не изменит. Потому что у меня тоже спросят, меня накажут.

 С другой стороны, то, что я не выхожу, это значит. То, что условные несколько тысяч других, таких как я, они точно думают о том же самом. И вот где находится вот эта точка, где, я не знаю, даже не знаю, как назвать, точка не точка… А то, что с одной стороны находится вот это понимание, с другой стороны, из-за этого ничего…

Ничего не происходит, да. Ну и это уже скорее мои взгляды на жизнь, что мир, он несправедлив, и нет ничего однозначного.

 И, собственно, то, что я ждала, что будет какой-то взрыв, потому что я вот этот вот шок и непонимание вообще, что происходит, я сужу по своему окружению и просто вот даже. Скажем так, я тот неприятный человек, который пялится к вам в телефон или книгу, когда вы едете в метро. Вот, и просто я смотрела, пока ехала на работу, как люди там вот это бесконечно скроллят новости. люди в какой-то панике, потому что… У меня около работы там, все банкоматы, и там были всё время очереди, что люди пытались как-то снять сбережения. А на работе тоже люди, там, когда поняли, что, грубо говоря, все свои… У нас в опенспейсе все сидят, тоже начали спешно обсуждать, а что будет э-э с нами, как нам из этого выбраться и чем это нам грозит. Но при этом ничего не произошло.

То есть, скажем так, я не знаю, как это оценивать, то есть в какой-то момент здесь у меня включается мой внутренний писатель, который наблюдает или как-то фиксирует, а не участвует. То, что вот это, грубо говоря, две грани, что, с одной стороны, можно понять, что люди боятся, понимают, что если они выйдут, ничего не случится, то что просто побьют, испортят жизнь и другим неповадно было. С другой стороны, нас десятки тысяч, которые так думают. И это не очень справедливо, скажем так.

*Как России жить после того зла, которое мы натворили?*

**МО**. Спокойно. Хорошо. В этом плане я уверена, что нормально выживут, то есть, опять же, если расширять этот ответ, будет куча “Но”, потому что, чем дольше это длится, чем труднее будет потом как-то разбираться, что нам делать, потому что как минимум сколько-то, вот я последнее слышала, цифры потерь, там оценочная 200.000 человек, то есть там, ну, это в принципе безвозвратно. Безвозвратно - это убитые и раненые, которые не могут вернуться в строй, соответствен, но там деля на стандартные пропорции современной войны, это, как минимум 50.000 трупов, это дохуя людей, прошу прощения за мой итальянский. И вот такие цифры это…

И я даже не трогаю вот, что сейчас творится на Украине, скажем так, то, что там огромная часть страны снесена. Да, и чисто последствия России, это будет катастрофа, потому что, в принципе, через эту войну пройдёт 600.000 человек. 600.000 человек – это, ну, условно у них там еще четыре члена семьи, от четырех до семи, еще человек шесть близких знакомых. То есть, и какие-то люди, которые с ними там столкнутся. То есть это - несколько миллионов травмированных людей. Это 600 000, которые причастны к всему, что там происходит, — это в будущем люди, которым придётся как-то осознать мысль, что они воевали нихуя не за благое дело, то есть они воевали за какую-то хрень, они воевали за просто какого-то царька и они - преступники, то, что они натворили. Ну, собственно, в принципе, в этом плане частично можно оглянуться, что там было в Германии, потому что в принципе… Ну, вот после февраля, чтобы немного поправить крышу, я начала много читать. Ардена я прочитала, “Эйхман в Иерусалиме”, я после нее наконец-то успокоилась. Вот она как раз вот про личную ответственность в такой заднице, там “Земля Одержимая демонами”, вот я просто плохо запоминаю название книг в общем, я много читала как раз про историю падения тоталитаризма, в общем, “Оно было навсегда, пока не закончилось”. Обычно я читаю историческую фактуру, а здесь я как бы вернулась в XX век, в вопрос актуальный, который касается именно меня, потому что это хреновый опыт - в какой-то момент взять и обнаружить в районе Германии 39 года, и вы нападаете на Польшу. И есть ты не понимаешь, чем это закончится, ты понимаешь, что это абсолютная задница по всем статьям, но ты ничего не можешь с этим сделать.

**АЛ**. Во-первых, того государства, которое есть сейчас Россия, я считаю, что его не должно, не быть уже давным-давно. То есть, ты знаешь, да, эту игру? Когда по цепочке нужно передать информацию, значит, люди стоят друг за другом, друг не друга не видят, не слышат, и, значит, нужно передать информацию в виде движений, вперёд. Вот. И они показывают, и с каким искажением идёт эта информация. С каким искажением этой информация доходит, хотя там элементарные движения они должны показать. То есть, на этом большом пространстве, которое из себя представляет Россия, с той политической системой, которая сейчас есть, и которая… Я не вижу вообще предпосылок, что она может как-то поменяться и так далее, что она вся централизована. Страну надо децентрализовать. Как мы её децентрализуем? Децентрализовать мы её можем, только полностью раздробив. То есть, ну, там, Уральская республика какая-нибудь, Дальневосточная, Сибирская там, ещё что-то. Вот. И только так. Потом, и то, и то, даже Сибирское там, даже Дальневосточная, и то там возникнут сложности, потому что это огромные пространства, в которых население как бы очень сильно рассредоточено, там все эти деревни и так далее, как вот это всё. Как вот это все… Я, откровенно говоря, не представляю. По идее, вообще расселять всех, расселять, а территорию закрыть, засыпать солью.

 А я не знаю, знаешь ли ты Виталия Бабенко “Приблудяне”? Там есть такая, там, в общем, основная мысль: к земле прилетел огромный космический корабль, на котором больше 150 млн человек или даже 250 млн человек, ну, инопланетян. И они говорят: ну, вот так и так, говорят, мы свою планету профукали, разбабахали и всё такое, примите нас, пожалуйста. И их принимают, а принимают по какому принципу? Принимают, значит, по валовому продукту каждой страны. То есть, где-то принимают побольше, где-то поменьше. Короче, их расселяют по всей планете. Вот нас точно также надо расселять по всей планете. Ну вот на мой взгляд, расселять и вообще, и вообще забыть. Ну это такие прожекты и так далее. По большому счёту… По большому счёту, со всеми нами должны работать психологи, потому что мы… Почему это стало возможно, вот то, что произошло, это всё ресентимент. Это все ресентимент. Нам… То есть кто-то должен ответить за то, что вот это, “величайшую” эту “геополитическую катастрофу, которой было разрушение СССР”. Это нормально было, что СССР распался, нормально было, что империи распадаются, они должны распадаться, ну, невозможно так жить. Вот. Но, если с нами со всеми не поработают психологи, этот ресентимент повторится. Даже вот, когда Украина победит, когда вот это всё произойдёт, мы снова закуклимся, и у нас снова будет ресентимент. У нас снова начнут копить эти… это оружие и так далее… Если мы не хотим этого повторить, то это все нужно, говорю, нафиг закрывать и засыпать солью. Всё.

*Как остановить озверение людей?*

 **АЛ**. Я не знаю, я не знаю, я… Ну вот знаешь, только нежность, только любовь. Больше ничего. Больше я выхода не вижу. Ну… А тут вопрос, кто полюбит, кто пожалеет, я не представляю. Ну, потому что столько всего наделали. По большому счёту, вот, по большому счёту, что, что делает взрослый человек, когда он накосячил? Нормальный взрослый человек. Он говорит: извините, извините, я сделал плохо, я накосячил, что я могу сделать чтобы исправить ситуацию? Но мы так подростки… Мы: нет, это не мы, это всё они, это всё… То есть, мы не признаем эти ошибки, мы не хотим их признавать. В общем, на самом деле нас можно только пожалеть, пожалеть и, я не знаю… Поместить в какой-то шелтер… И пока мы не осознаем, пока мы не поймем, пока мы не поймем, что мы в безопасности и…

**АФ**. Я не знаю вот… Как так… Я себя окружаю, видимо, ну людьми, я не вижу особого, чтоб они как-то зверели типа. Нет, ну есть… Вот у меня есть мои близкие друзья, которые говорят, что я просто совершенно сошла с ума. Что начав карьеру в этот момент, читая тексты, которые не я сама себе пишу, я, значит, я как бы делаю так, чтобы люди звереют как раз таки там, да, где-то в регионах, которые слушают про то, что националисты там убивают… Я не знаю там, детей, кошек и всё на свете. Блять остановить озверение людей можно, повысив уровень образования у них, а у нас всё делается… Как бы система образования наших… включая этот ЕГЭ, который… Вот сейчас, я сегодня весь день слушаю по радио, что они отменяют ЕГЭ по русскому языку для тех, кто поступает в ВУЗы, экономические ВУЗы, слышала? Это вообще просто… То есть, русский вообще можно даже… Не обязательно вообще даже трёх слов написать на нём. Вообще вся эта система с ЕГЭ. когда они начали это всё тоже пытаться, не будучи при этом в Европе, кстати, имея свой собственный рубль, унифицировать, подогнать это всё какую-то вот эту вот систему… Короче, озверение людей можно остановить, повышая уровень забот, блядь зарплаты, здравоохранения, образования. Ну то есть всех социальных институтов, которые работают блядь на то, чтобы человек из животного превращался в человека. Вот, у нас этих институтов очень мало, и те, которые были, разрушаются, и поэтому в данной ситуации я даже не знаю, как остановить. Собственным примером, ну это, ты понимаешь, маленькая сфера влияния.

*Если мы будем живы через пять лет, как мы посмотрим друг другу в глаза? Что скажем?*

**АФ**. Слушай, ну если мы выживем, скажем, ну: мо-лод-цы! Хорошо, что выжили, класс! Я всем пожму руку, обнимусь и скажу, что те, кто выложили, молодец, а слабым пизда. Это есть такая прекрасная картина современного, нашего вот которого…

Возможно, что-то он ещё сделал, это которого, он еще рестораны делает. Классная картина. она у него как плакат огромный…

Сейчас я тебе скажу точно, как его зовут… Потому что плакат “Слабым Пизда” - он классный. Ну, то есть, да, те, кто выжил, пожмут друг другу руки за то, что выжили. Потому что тут, как-то, знаешь… Этот плакат, я его стала очень любить, во времена коронавируса он как раз появился. Можно впн включить, чтоб что-то загуглить. Правда, тем, кто…. Мы вообще, действительно, знаешь, это кто-то говорит, что это Эра Водолея, мы действительно… Мир очень сильно изменился, и все, что происходит, за последние три года как бы. И тут все, что происходит, начиная от коронавируса и заканчивая сейчас, говорит нам о том, что, чем менее ты эмоциональный человек, чем больше хочешь узнать факты, чтобы что-то сложилось, чтоб два плюс два было четыре, а не десять, вот. Чем больше ты вот роешь и узнаёшь это, тем как бы тебе легче будет.

Потому что, после Бучи мне, например, стало понятно, что достаточно показать просто фотографию, которая ничем, никак не подкреплена… А я диплом в итальянской Сапьенце писала на тему введение, разные способы ведения информационной войны, где было огромное количество кейсов, и с Югославией, и с Косово, и со всеми этими историями, где просто. Я как бы, вообще, давно работаю на телевидении и начинала в новостях. Я знаю, как… Как можно показывать видео из Косово тридцатилетней давности, а рассказывать, что это сейчас происходит на Донбассе, например. И никто никогда не заподозрит ничего, потому что зритель, он просто…

Нет, ну просто я, я поражаюсь, я написала этот диплом, а это было пять лет назад, или шесть лет назад, там сколько…Я офигела от того, как бы, сколько уже реально существующих, доказанных и обсужденных как бы, вот этих вот кейсов журналистской как бы пропаганды, которые, просто вот, где у тебя одна картинка, а ты… Ну, просто годы ранее, там, а ты говоришь её про то, что это сейчас. Где раскладывают… Ну, то есть, целый вот… Я, собственно, писала, в чём разница между западным подходом и нашим, то есть, вот, например, Чечни, где у нас проигранная как бы информационная, скажем, война. И ни разница как раз в том, что вот, например, западные журналисты всегда организо… Готовы были организовать театр, который… Даже если эксперт, человек, который не очень эмоционален, который не реагирует на картинку, сядет начнёт там какие-то факты там смотреть, спутники, время… Ну как-то там слагать какие-то вещи… Они это делают, этот театр делали так, что вообще практически не подкопаешься, то есть всё там со всем сходилось, то есть они занимались, старались это делать… А у нас люди, они не ста… У нас нет… Большая проблема России в целом, во всех сферах, что нет профессионалов блин нигде. И пропаганда непрофессиональная, да, если уж мы о ней там говорим.

Вообще, слабое всё, что происходит в медицине сейчас, а я человек из медицинской семьи, и я тебе хочу сказать, что это ничем не лучше, чем то, что происходит на телевидении… То есть как бы кадры и их абсолютный непрофессионализм, из-за того, что их плохо учат, потому что образование… Блядь я тут брала интервью, есть такой человек…

**ЛФ**. Вообще без проблем. Если… ну, мы будем живы через пять лет, давайте исходить из этого постулата… И смотреть в глаза я буду абсолютно прямо и спокойно, и ответ на этот вопрос был уже только что отвечен в предыдущем… Потому что, как бы мне не пытались навязать чувство коллективной вины я, её не чувствую и отметаю.

**ЕФ**. Насчет как будем смотреть… Ну точно так же, как и сейчас. Ну, то есть, когда… Знаешь, вот когда ставится вопрос “как будем смотреть?”, это сразу какая-то история

 немножечко очень, я бы сказала, детская. То есть, когда нашкодивший ребёнок строгому родителю, такому не одобряющему, контролирующему, пытается, значит, перед ним найти зону безопасности. Если это будет так, если нам придётся делать так, это очень плохо. То есть, это значит, что все пошло по худшему сценарию, и как бы полицейское государство усилилось ещё больше, да? И вот до наши надежды на то, что сейчас некая как бы кульминация перед в выгнаиванием этого гнойника, чтобы уже очистилось и дальше можно было строить что-то новое, да? Значит, наши надежды оказались иллюзиями. Вот. Ну,я надеюсь что всё-таки будет по-другому, и… Я думаю, никто из нас, конечно, не рассчитывал, не ожидал, никогда не думал, не верил в то, что в принципе может произойти, но я… Вообще вот то, что произошло, да? Но я думаю, что, надеюсь, что через 5 лет наступит какая-то новая страница, и мы будем смотреть друг другу в глаза с тем же энтузиазмом, как я помню, была середина 90-х… Вообще начало 90-х, после перестройки… Даже самое начало 2000-х, когда была свободная журналистика, когда люди хотели развиваться, когда взрослые хотели, чтобы дети стали предпринимателями, потому что… Это люди, которые сами решают, что им делать, сами отвечают за себя, отвечают за других… А не чиновниками. Вот. И я думаю, что тогда будет… Будет очень приятно смотреть в глаза друг другу и почувствовать, что какой-то новый виток роста.

*Почему 90% людей в РФ за войну?*

**ЕФ**. Ну, это неправда… Я уверена, что это не так. Я не знаю, откуда. Кстати, кто эти вопросы… Они такие вопросы задавали, то есть что им интересно, да? Понятно. Я просто, знаешь, что… Я уверена, что это не так. Потому что, что такое “за”, что такое 90%, откуда эти данные? Оценочные? Ну… Это просто ощущения. Например, я уверена, что в твоём окружении (**АВТОРУ**) это не так. В моем окружении это тоже не так. В твоем окружении (**ЛФ**) это тоже не так, да, там может быть больше процент, но это не 90 на 10. Это точно так. Вот, поэтому, ну… Про причины, почему люди в принципе могут быть, могут не понимать, что происходит… Ведь мы же не говорим, что они за войну, мы говорим о том, что они одурманены пропагандой, они в какие-то другие картинки смотрят, и они считают, что это сами себя там убивают, сами себя калечат, сами себя взрывают и всё такое прочее. И говорить, что, ну, люди “за”... Ну, то есть, мы вообще, мы находимся в разной реальности А как это произошло? Вот это, конечно, великая трагедия недооценки пропаганды и телевизора, потому что мы, например, ну, в нашей семье мы не смотрим новости из телевизора, ну уже, наверное, никогда. Ну, то есть это много лет так. Ну, и мы почему-то в той среде находились, где, ну, конечно, люди смотрят, часть, но тоже небольшая часть. Вот. И те, которые смотрят, оказывается, их много, они вот они видят искаженную реальность, зазеркалье. Это просто зазеркалье. Поэтому я не наделяю этих людей ни кровожадностью, я могу их наделить ограниченностью, могу усомниться в их как бы когнитивной сложности, но то, что они кровожадные, я не думаю.

 **ЛФ**. Однозначно здесь не 90 на 10, но я предполагаю, что больше половины населения Российской Федерации, к сожалению, одобряют политику своего государства, вот прям так, как сказал, вряд ли они прям за войну… Они же вслух не говорят слово “война”. Это же вот то самое, подмена понятий, когда нужно убить врага, мы же не вызываем его человеком, потому что враг - не человек. Расчеловечивание — это самое, что упрощает уничтожение себе подобного. Не называть вещи своим именем — это значит, упростить принятие решений. И в этом упрощении я вижу корень вот этого вот одобрения… Не войны, но “спецоперации”, которую все вот так вот для них назвали. Как только ты начинаешь называть вещи своими именами, оно меняется…

А потом ведь это же всё очень хорошо, когда далеко. Когда в Берлине сорок первом году работали кафе, и люди гуляли по Унтеденлинден, сидели… Ходили в кинотеатры, слушали Марлен Дитрих. Нет, евреи не ходили. И Ремарк не ходил, он успел убежать к тому времени. Но большинство-то ходило и чувствовали себя прекрасно, а когда в 44-45 году вдруг пришло всё вот это туда, на те же улицы прекрасные и прочее, и прочее… И вдруг оказалось, что всё вот это вот так вот. Поэтому сложно.

**ЕФ**. Ну я думаю, что… Все-таки если, ну, я так думаю, вот мое такое ощущение, что немецкий народ что-то действительно осознал, это только когда, помнишь, принудительно людей в кинотеатры сгоняли…

**ЛФ**. Нет, но та самая… Ну опять же слово, которое слово, которое сейчас поменяло свой полностью контекст, ну, та денафикация, которая проводилась в сорок пятом там, пятидесятом тире годах, американскими войсками….

**ЕФ**. Просто, когда приходит разруха, мне кажется, люди ничего не понимают, они могут еще озлобиться, ну то есть, против тех, кто… И если они в своей парадигме существуют, они будут только еще больше озлобляться… То есть… Вот, ну, получается что та же самая пропаганда только, которая работала на….

**ЛФ**. Поменяла просто плюс на минус, и минус на плюс….

**ЕФ**. Тоже принудительно. Вот это интересно…

**ЛФ**. Ну, я думаю, что одобрение большинства в нашей стране политики и правящего, да, класса здесь, именно в упрощении понятий, упрощении. Им про войну-то никто не сказал, никто ж на войну не отправляет людей, отправляют же куда? Спецоперацию, денацификацию, еще там чего-то там… Много слов высокопарных там сказано, а попросту это война, грязь, смерть кровь и куски мяса.

**НП**. То есть это… Рабское сознание, а оно не может быть никаким другим, потому что не было шансов стать другим, ни разу вообще. И там есть ряд когнитивных искажений, которые все прекрасно работают, абсолютно. И самооправдание, оправдание сильного и оправдание насилия, то есть что работает замечательно. Страна, где изнасилованной женщине не говорят “ты сама виновата” какой еще может дать ответ? То есть, в целом. Коллективная массовая страна, опять же, тут ещё играет роль, что мысль, которую я там много лет назад, до меня дошло, что людей, в целом, ну как бы более глупых, реально, в прямом смысле, и менее чувствительных, и каких-то менее развитых, менее желающих развиваться, их в любом случае на всей Земле будет больше в разы, чем других людей. Это просто факт. И на самом деле, тут ещё нужно понять такую штуку… Это такой же вопрос, как “А почему в Германии Гитлер и фашизм произошли?” Ну, то есть…. Есть… Дело не в национальности. Есть какие-то общечеловеческие штуки, когнитивные искажения работают с любой нацией. А, страх работает с любой нацией. То есть ты видишь, что у тебя на глазах бьют женщину на митинге, ну, 99 процентов, что ты не пойдешь на этот митинг, и вообще…. А 80 процентов я ставлю на то, что ты присоединишься к тому, кто бьет. Ну, опять же, за исключением тех двадцати, которые этого не сделают, потому что это просто вне их природы. Вот.

То есть, сначала, в состоянии шока, конечно, этот вопрос возникает. Потом, чем просто ты больше смотришь, ну, как бы… А почему большинство детей в классе присоединяется к травле какого-то одного мальчика или девочки, да? А почему так сложно бывает возразить, когда… Ну, это вот мой детский опыт. Когда при мне смеются или как-то обзывают то, что мне дорого, и я тоже хихикаю со всеми, не в силах сказать, что “не делайте так”. Ну как бы, что это за механизм? Страх, что это на тебя обрушится. Так, ну… Страх умереть, по большому счету.

**МС**. Нет смысла насильно вот убедить, а есть смысл так, пропагандистки убедить в этом человека, чтобы он добровольно встал на вот сторону кого-то там. Поэтому вот эта вот картинка, что их 90 процентов… Действительно, я вот вижу, что в России очень много людей, которые запуганы, которым внушили и которые типа надеются на царя-батюшку, который за них че-то там, вот. решит. Очень много аморфных людей и безвольных, таких, как я, например. Я, вот, абсолютно, типа, если сталкиваюсь с какой-то там госструктурой, где-то надо там, какую-то там справку получить или что-то вот такое, я просто как слизняк. Да, даже не пойду. Поэтому, вот, по ситуации, когда вот это вот всё там происходит, для меня единственный вот этот вариант - просто вот типа ползти. Я даже… Ну, это не просто вот я взял там, как бы принял такое решение что я там выезжаю… Я просто выполз, еле-еле-еле выполз оттуда, потому что, когда это всё началось, я скатился в депрессию, сложил ручки и вот так вот лежал. И я уверен, что таких людей очень много. Вот я вот из вот из своих знакомых спрашиваю: чё, чё вы там делаете? И в основном говорят: ну, у нас тут работа…. Конечно, пиздец, мы против этого всего вообще, это все ненавидим, но у нас тут работа вот, а че делать. И как бы всё.

Плюс… И плюс, то, что они используют… Они, вот эти вот, политтехнология работает так, это мне кажется ещё страшнее как бы история, что…

Ну, смотри, как бы, я недавно посмотрел и интервью типа женщины, которая отправила туда своего сына, и он умер там через какое-то время, и она как бы говорит, то, что там выплат никаких она не получила, ничего, че-то, что-то может быть, может быть, мне потом типа доплатят, и потом просто после этого всего она говорит: “вот я не понимаю, как же так… Почему эти там украинцы хотят этой войны? Почему им спокойно не живётся? Я считаю то, что наш президент он всё правильно делает”, и всё.

 Я вот вижу то, что настолько психика - это вытесняет, что делает наоборот. То есть если здраво рассуждать насчет этого как бы всего, ну… Ну, могу привести такой пример…

 С ковидом. А вот представь, что никакого вируса нет. вот всё это время и как бы сейчас никакого вируса физически нет а все события которые происходили они всё равно происходили. Все вот меры всё что было оно было в то время, когда этого вируса не было. Вот. Представь себе такую картинку. В это настолько как бы сложно, не только, не то, что сложно… Чтобы в это поверить, нужно признать себя обманутым, причём обманутым настолько сильно, настолько вот мощный обман, который типа выходят за логику.

 И вот с этой историей происходит то же самое. То, что психика просто не может поверить в обман, потому что он очень большой, он слишком большой… Это про… Ну как бы, не знаю, мне кажется даже какой-то там психологический эффект есть… И люди начинают просто вот это вот оправдывать блядь, потому что ну не может же быть настолько всё так. Ну и его… Ну и и вот какие-то вот эти вот оправдания, а потом, а потом как бы люди отдают туда своих детей, мужей там… Люди там умирают, там умирают их родственники… А кто их убил? Их убил вот враг.

Все, как бы, принять то, что я сам отправил туда своего ребенка? Нет, конечно, это его там убили враги. А он такой вот благородный, он защищал. И поэтому вот, эти вот, почему так много людей? А вот поэтому, потому что такой вот замкнутый механизм, который дает такую картину.

*Когда и чем закончится война?*

 **НП**. Хер знает. Мне понравилась одна мысль, которую там, девочка знакомая сказала. Она сказала: ну, “мне кажется, я думаю, России нужно проиграть, чтобы исцелиться”. И вот я, когда услышала это, наконец для меня, со мной случилось какое-то примирение, потому что до этого… Какая-то патовая ситуация, и никакая сторона здесь не может выиграть, потому что никому, на самом деле… Вернее, как сказать, я много про это говорила, потому что я там, общаюсь сейчас в среде, где люди разных национальности и разных мест. То есть там есть украинцы, которые в Украине, украинцы, которые уехали, и русские, которые в России и русские, которые уехали. Ну, как бы какое-то такое костячное большинство - это всё-таки люди, которые русские и находятся не в России, и украинцы, которые находятся не в Украине. И основная, как бы, ну, настрой основной, вот этой группы: то, что там, конечно, в Украине страдают, Россия как бы далеко не молодец, и вот победа Украины. Победа Украины! Победа Украины!

И как бы, эта фраза в какой-то момент звучала-звучала, и вот когда говорили, я просто начала наблюдать свои чувства. Когда ее говорили украинцы, у меня всё было ровно, ну, у меня всё было нормально, и я переписываюсь с Украиной, и они в какой-то момент в каждом, в конце каждого разговора это подписывали. То есть как бы. у меня здесь ничего не ёкало. Но когда это говорит, говорили русские, русские, которые находились в этот момент за границей, причем даже какое-то время, то есть давно уже жили, у меня что-то происходило, и я в какой-то момент решила с одним из таких людей поговорить об этом.

Я говорю: понимаешь,в чём дело, как бы, ты это говоришь, глядя со стороны и на конфликт, поддерживая сторону, которой ты сочувствуешь, а я в этот момент, сочувствуя той же самой стороне, нахожусь внутри совершенно другого пространства. Для меня, изнутри этого пространства Победа Украины означает неизвестно что для меня. Я же… Потому что я не знаю, как мне, с моими принципами, с моей там, с моей конституцией, как мне аукнется Победы Украины. И что это такое. И, вот когда я услышала вот там такую формулировку, «Россия должна проиграть, чтобы исцелиться», вот это то, что меня действительно… То есть там, со мной потом случилась некая трансформация, то что я как бы вобрала в себя вот эту версию событий, и вобрала в себя эти слова. Я даже стала кулуарными местами произносить… Я думаю, что это очень сложное переживание, все-таки, для тех, кто внутри России находится. И вот единственное, что меня примиряет, вот ощущение, что да, как бы Победа России в кавычках, она только усугубит эту болезнь, которая есть. Возможный проигрыш, вернее, возможно, да, “проигрыш” поможет этой болезни сначала вскрыться, конечно, как гнойнику, а потом как-то постепенно начать зер… По крайней мере, проигрыш может пошатнуть уверенность, потому что нет ничего хуже не сомневающегося в своем превосходстве человека. То есть, возможно, это может пошатнуть..

 То есть, это, конечно…. может, да, выльется в озлобленность, и вообще там неизвестно, что, но… И вот это мысль меня как-то примеряет, потому что в этом много любви, в том числе и к этим людям, которые это творят. Что это исцеление необходимо, потому что, конечно, если это не произойдет, случится какая-то фактическая или формальная победа России, то, военная, то это, конечно… Это будет очень плохо.

**ВМ.** Ну, это прогнозы… Война это война закончится, когда… Я думаю, что война надолго, я не вижу возможности. Я считаю, что это так как некий коллективный суицид, который совершила такая империя, она вот, вот…. Центр этой империи да, решил совершить коллективный суицид, и я вот понимаю, что иногда, у каких-то у каких-то обществ, у них вот есть принятие и поэтому и в этом комфортно… Тех людей, которые берут в руки автомат, которые ползут на смерть, и там, не видят выхода, люди не свободны. И я думаю, что война закончится тогда, когда эти люди почувствует себя в общем, людьми, это первый вариант. Второй вариант, второй вариант, ну, это как бы самый…. Ну, это вариант мечты. Я пока не вижу, чтобы война в ближайшем, обозримом будущем закончилась. То есть, я думаю, что, судя по тому, что вот, Путин угрохал ну пусть не триста, ну пусть двести тысяч угрохал, неважно там…. Калек, убитых, тех, которые не могут воевать…. То ему ничего не мешает продолжать все то же самое еще и пять, и десять лет. Я думаю, что, к сожалению, на данный момент эта война на истощение, что это в том числе, это тот договор, который существует пока он, ну… Договор конформизма. Что он, в общем, всех все-таки устраивает в меньшей степени, действительно, но люди не готовы что-то по этому поводу делать. Ну, что, да, пока не, пока, понимаешь, пока ситуация такая, что мент в метро, или же там такой лейтенант в военкомате, одни чувствуют себя в гораздо большей безопасности. То есть, пока не появится эмпатия, пока не появится то, что, то, что вот этот мент в метро не будет как бы понимать, что он вот этого ребёнка хватает и посылает на смерть, пока люди не поймут вот этого… Пока не начнется, пока не начнётся освобождение “Я”, своего собственного как бы признания за собой…

Если ты хочешь пойти вот такой воевать, так возьми в руки автомат и иди воюй. Ну, иди, пожалуйста. Ну, нет же, ты хочешь воевать чужими руками, то же самое происходит… Это, это и есть договор, то же самое происходит, с Путиным, Пригожиным, там. Это то, как ни показывают, что нужно делать. Вот мы все очень смелые, но почему-то за чужой счет. Дети… Их дети не воюют. Как приезжать, там фотографироваться, как Рогозин, понимаешь, ну,... Почему-то они не ползут отвоевать еще десять метров в Бахмуте. Знаешь….

Пока люди не почувствуют себя свободными, свободными людьми, у которых есть решение, у которых есть совесть, у которых есть, которые понимают, что, что им дороже, в конечном счете. У кого-то - стыренная стиралка, кусок чужой земли, или же, ну, дальнейшая счастливая жизнь собственной семьи, целой собственной семьи… И выросшие дети, выкормленные, я не знаю, там, и, в конечном счете, образованные и счастливые. Когда люди хотя бы поймут, для чего жизнь. Даже, даже, пусть ты проиграл, даже, и так далее, жизнь на этом не заканчивается. Пока люди не оставят в сторону свои амбиции, не поймут, что для них дороже, до этого момента будет идти война. Это будет продолжаться еще долго, и закончится она тремя вариантами, к сожалению, на данный момент. Она в любом случае, рано или поздно закончится миром. По-другому не бывает. И никто не будет… Никому, нормальным людям это не нужно. Но через что придётся пройти, через ГУЛАГ, всей стране, там, через Северную Корею или же через внутреннюю, внутренние правовые итерации или же, ну, через гражданскую войну, или же через завоевание… Я не знаю, и, наверное, я даже не знаю, как…. Раскрыть глаза людям на то, что…

*В какой момент власти решили, что имеет право на наши жизни и жизни наших детей?*

**ВМ**. Ну, никогда этого не скрывали. Никогда, это никогда не скрывалось. Любая, любая власть, в той или иной степени, она считает, что она какое-то имеет право на твою жизнь, и вопрос того, что этой властью признается как ограничение этого права. Что, что сейчас вот в Израиле очень большая проблема, потому что к власти пришли, ну, в общем, в достаточной степени, правые и не очень сильно думающие люди, подчас фашиствующие люди, которые говорят, что они имеют право издеваться над людьми. И это, наверное, ключевое. В Хайфе стоит памятник, на котором написано “Человек”, ну, на иврите написано “Человек”, памятник такой из стали. и на нем высечены права человека. И, наверное, вот эти вот скрижали, они важны. Важно, чтобы власть признавала, кроме прав за собой, ещё и ограничении. Что, да, ну по пока человек ничего больше не придумывал, как управлять какой-то массой при помощи власти, то есть, при помощи денег, там, при помощи выборов, с помощью силы.

Но… Тем не менее, любая власть должна понимать, что она ограничена, и об этом…. Она не имеет права забрать жизнь. Ключевой момент. Когда…. Я не понимаю, как один человек может забрать жизнь у другого человека. Будь то в Америке, будь то в России… И так далее, я не понимаю. То есть, я, ну, понимаю, если это эмоционально, но именно как власть может забрать, я это…. Как личная воля, я могу понять, как, с точки зрения прогресса человеческой мысли я не понимаю, как власть не может на себя накладывать какие-то ограничения, и не способствовать улучшению ощущений своих граждан, не даруя им ту самую свободу выбора, свободу жизни, ну, в первую. очередь, жизни. Люди должны…. Это началось, как мне кажется, началось с Чечни, на абсолютном попрании прав человека… В общем-то, мочить в сортире…. Это было сказано почти… Это очень такая точная формулировка, где человеку не дают права не то что укрытия, что он думает и что говорит, не дает ему, не дает ему вообще ничего, он говорит о том, что это отсутствие каких-либо то ни было удобств, в первую очередь, он, ну….

**ОМ**. А, ну короче говоря, мысль такая, что во-первых, иерархические структуры - это очень естественно и нормально, и вообще здорОво. Да, что люди образуют иерархические структуры, которые… В общем, многие живые системы на планете образуют иерархические структуры, это просто удобно. Вот, они гораздо менее энергозатратные, чем горизонтальная структура. Да, просто, просто очень удобный рабочий вариант. Я вот, например, педагог, мне очень удобно, что я педагог, а у меня студенты и они меня слушают. И если у меня будет кто во что горазд, то нам будет сложно перемещаться вообще в пространстве. Да, то есть, это не мешает мне как педагогу, например, быть очень лояльным там, много чего разрешать на уроке там, интересоваться мнением студентов, пожалуйста, но при этом, когда как бы надо что-то решить быстро и срочно, у нас нету споров на тему того, кто это должен решать. Потому что, если в критический момент начать длинную дискуссию, то вы просто никуда не успеете. Поэтому структура — это очень рентабельно. А, ну это не единственный возможный вариант, но это рентабельно, нормальная и здоровая структура. Что власть решает, что она имеет какое-то право, ну это тоже более чем логично. Ну, мне это очень понятно. Ну, особенно, когда, ты вообще на любой позиции… Ну если ты находишься долго на любой какой-то позиции, то это называется профдеформация. Да, если я долго занимаюсь вот этим, мне начинает казаться логичным что-то одно, то есть, если я долго занимаюсь другим, мне начинает казаться логичным что-то другое. Единственное, что этому можно противопоставить, да, то что надо у себя время от времени сменять вообще картинку перед глазами, тогда у меня мозг как-то отклинивает, я такая “о, смотрите, тут что-то еще есть”. А если я смотрю в одну точку, то у меня… Ну то есть, мозги они же адаптивные, ну вот и перестраиваются. Очень логичное, ну как бы это просто физиологический механизм….

Например, ужасно было интересно, когда, значит началась пандемия, и мы засели дома…. А у меня однокомнатная квартира. Ну, вот я посидела… А меня еще посадили на ядреный карантин на две недели, значит, с запретом выходить из дома. А ну там особенно же в самом начале усердствовали… И вот осле этого выхода из карантина, я сразу же поехала в деревню к себе. Я там приехала, я прямо физический стресс использовала, не только от выхода на улицу, а просто перехода из одной комнаты в другую, у меня было так ужасно. Просто хожу, и мне ыыыыы, организм говорит “столько информации, я сейчас сдохну, я не могу, почему эта комната выглядит по-другому, чем вон та, я привык, что у меня вот тут все одинаковое, пожалуйста, давайте будет всё одинаковое, что тут ужас какой-то?” И это было очень прямо больно. То есть, ты выходишь на улице, и тебе ужасно, на тебя так давит этот объём информации. Просто человек просто адаптивен. Вот эти люди адаптировались вот таким образом. Сузилось вообще до нуля, там, все давно сузилось…. И потом это уже не тридцать лет, это… у нас же глава ФСБ Путин, он сколько лет там работал… Это все туда плюсуй. Это профдеформация. Он всю жизнь там работает, насколько я знаю, вот после института…. Вот просто не сразу главой ФСБ, а перед президентом он был главой ФСБ. Нельзя выбирать главу ФСБ президентом….

*Почему мы предпочитаем страх и застой изменениям, хотя их не избежать, а лишь оттянуть, заплатив за отсрочку?*

**ВФ**. Таково основное… Такова основная характеристика нашего мышления как невротика… Мы очень боимся, так сказать… Выйти из той самой зоны комфорта, даже если она дерьмовая. Скажем так, на положительные изменения, даже если они положительные, наша психика решается с трудом. То есть, для этого нужны большие душевные силы, которые… Мы далеко не все обладаем, а если обладают, с… Ну, скажем, общая ситуация это не… Общая ситуация тому не способствует…

**АК**. Ну, я думаю не все… Ну, так, мне кажется, не у всех такое отношение, хотя, наверное, у многих. Ну, это обычный… Обычная особенность психики. Неизвестность страшнее, чем то, что есть, даже если это сейчас некомфортно. Неизвестное пугает больше, и для того, чтобы решиться что-то менять, нужны силы на… Возможно, поддержка, уверенность, ощущение почвы под ногами… А когда приходится каждый день тушить какие-то пожары, затыкать… Люди постоянно усталые и думают о своих мелких проблемах, и просто у них абсолютно нет никакого ресурса на какие-то изменения. Конечно, они хотят отложить их и, в общем, дождаться, когда наберутся сил, может быть, и только тогда уже что-то менять, и, конечно, этот момент никогда не наступает. Ну, это как бы в частной жизни так, наверное, во многом, в каких-то серьезных решениях…

*Что такое сегодня Родина, что такое Россия?*

**АК**. Ну, Родина у каждого своя. Это точно не власть, не политический режим, не все эти традиционные ценности, о которых кричат из телевизора… Для меня даже нет… Ну, для меня не особо важна родина как Россия. Для меня важны более локальные привязанности. Я, например, люблю свой город, Петербург, люблю вот свой Васильевский остров. Какие-то конкретные места. Конкретных людей, конкретных писателей или режиссеров из России, хотя многие из них, возможно, сейчас уже и не в России. Поэтому, это такое, как бы расщепленное понятие. которое не привязано к территории, привязано скорее к опыту, воспоминаниям, к тому, с чем хочется себя ассоциировать.

**АО**. Для меня или в целом? Ну потому что Для меня родина все равно там, где ты родился но… Мне кажется, как-то вот из того склада людей, где… Ну, я всегда много ездила, много путешествовала, я как бы давно живу за границей, и у меня никогда не было вот какой-то такой Там ностальгии что… То есть, я считаю, что мир, он открыт и он для всех. И границы вообще, до февраля прошлого года у меня было такое ощущение, что, наоборот, надо границы стирать, уже они не нужны как бы в принципе. Мы все можем жить, где угодно и работать, где угодно и никаких не должно быть барьеров, поэтому… То есть… Как мне казалось, что летают самолеты, прямой рейс, можно куда угодно доехать на самолете. Если я соскучилась по Питеру, я приезжаю, провожу там два-три дня и улетаю. То есть, как бы для меня это и в пандемию стало таким шоком, что я не могу поехать везде, куда хочу. А сейчас тем более. То же самое с Киевом, в который я летала намного чаще, чем в Питер. То есть, там у меня живут бабушка с дедушкой. То есть приехал, их повидал, показал им правнука, и как бы для меня вот это нормальная жизнь. То, что я там родилась, но я там не обязана жить.

Что такое Россия, сейчас это агрессор, и очень отставшая страна, к сожалению, очень отставшая, по менталитету, потому что… У меня в голове не укладывается, как в двадцать первом веке можно решать вопросы не дипломатическим путем. Для меня, для меня это для меня это просто непонятно. Мне непонятно, как можно выбрать кровопролитие любое. То есть, мне от этого, да, очень как-то от… Печально. То есть если честно, как бы, я… Мне свою онкологию было легче принять чем Войну, до сих пор. То есть уже год я не могу с этим смириться. Чем как бы...

То есть, да, для меня сейчас вот, к сожалению, Россия так… аа но при этом я не согласна с тем же опять же, что там надо… Ну, это со стороны украинцев очень много у меня друзей, поэтому очень много я вижу, что надо отменить полностью культуру, и так далее. С этим я тоже не согласна. И кстати говоря, несмотря на то, что там кто не говорил в Европе я этого вообще не чувствую, никакой нет. По крайней мере, в Швеции никакой нет… Ни косых взглядов в мою сторону, ни разу. Не встретила, вообще ни разу никого, не встретила чтобы кто-то как-то меня в чем-то упрекнул лично. И недавно мы ходили с Франческо, слушали Ромео и Джульетту Рахманинова в симфонии Гётеборской, то есть ни о какой вообще отмене тут нету и даже не пахнет этим.

*Ведь это еще не конец?*

**АО**. Конечно, не, конец, нет. Я очень надеюсь на тех, кто сохранит себя в этой ситуации. Конечно, не конец, что все закончится, все когда-то заканчивается. Да, и война закончится. Когда, не знаю, какими потерями, не знаю. Но все равно когда-то все точно закончится. Мне кажется, да в этой надо сфокусироваться, в данном случае, на том, чтобы сохранять себя. Хотя бы, в первую очередь, для маленького круга, это для моего сына, но я так лично для себя думаю.

Когда война началась, ему было три года. Мне было сложно ему объяснить, почему летят бомбы в Киев и… Такие вопросы, которые он задает, свои прямолинейные такие… “Почему Путин плохой?” Как я объясню, почему он плохой? Наверное, я говорю, его, наверное, никто не любил в детстве, поэтому он вырос плохой как бы. Я не знаю, как еще… То есть, тот момент: важно сохранить себя для своего сына, потому что он не виноват ни в чем, и от того, что я буду как бы… Я уже считаю, что я позволила слишком много. Ну, уже тот факт, что я заболела, мне кажется, это прямое следствие всех переживаний, то есть сейчас как бы плохо я себя сохраняла, то есть… И радоваться то, что хотя бы есть возможность у нас играть и обниматься, под солнышком и не надо бежать никуда в подвал. То есть, радоваться жизни и мирной жизни и как- то сохранять себя пытаться…

**Ан.Л**. Очень обширный вопрос. Кто автор? Не, ну точно еще не конец. Конечно, может быть хуже. Там есть, куда хуже. Ну вообще мы, скажем честно, да, балансируем на начале ядерной войны. Вот. И пока оно не случилось. Так что может быть хуже. Конечно, это не конец. А может, всё быстро закончится, начнется новый интересный процесс. Я вот в это верю, мне приятно думать, что будет так.

 Ну, да, в целом. В целом, да, сейчас у людей смысл времени… Ну, слишком поздно, как у Артюса-Бертрана, слишком поздно для пессимизма. Вот я думаю, это как раз тот самый момент, когда уже поздно для пессимизма.

*Что мне делать?*

**Ан.Л.** Автору? Тебе что ли? Не знаю. Я лишь могу сказать, что бы я пожелал в обычной ситуации, да. В каком смысле, она у всех развалилась, плюс-минус. Ну, так точно… Ну, биологически я жив, и есть люди, они тоже все живы, но такая странная история… Мне кажется, надо сохранять трезвость рассудка и начать планировать. То есть, мы прошлый год перестали планировать, а теперь надо планировать, вот, причём планировать холодной головой. Ну, и не принимать, как сказать, таких решений, эмоциональных, да. Когда ты принимаешь… Все принятые решения из паники, они неверные. Ну, либо обходятся дорого. Ну, кроме, когда пожар, когда волк выскочил, да. А вот такие, как бы умственные конструкции, они неверные. Люди, все бросившие, продавшие за копейки уехавшие в надежде переждать пару месяцев, да, оказались неправы. Потому что эмоциональное решения. Так что да, сохранять трезвость ума и горизонтальные связи, поддерживать хороших людей, взять лучшее тех кто умеет создавать комьюнити, россияне это категорически не умеют за рубежом. Им бы поучиться у армян и, наверное, азербайджанцев.

Театральная тусовка? Ага, черта лысого. Это везде, видимо, так. Знаешь, это и в экологической тусовке, и правозащитной. И вообще любой. Мы, как бы, дети империи. Мы привыкли, что нам это не нужно делать, привыкли, что это у нас делают какие-то другие люди. И это, да, я считаю, на стадии империи, и как этого… Народ, такой, не доминирующий народ… Титульная нация, да. Титульная нация не занимается комьюнити, она и есть комьюнити. В общем, вот такая вот.

**КМ.** На это у меня есть план. Он записан на бумажке на холодильнике. Он не работает пока что, но я стараюсь его придерживаться. Потому что первый пункт там: найти заново смысл жизни. Ну, как бы, че бы, че бы нет, действительно. Ага, да… С ним немножечко сложно, я лоханулась. Я потом, когда уже, после того, как я написала, я подумала, что надо какой-то первый пункт попроще, более реалистичный к исполнению сделать. Ну, кстати, в дополнение к тому, что ты, я не знаю, про это думаешь-делаешь, я некоторое время назад реально всем своим знакомым… Ну, не всем там, какому-то количеству, всем, кто под руку попадался, написала “в чем смысл жизни?” И, знаешь, людям очень разного бэкграунда, от своих каких-то благополучных европейцев-друзей, сильно младше или сильно старше, которые, ну, там всю эту ситуацию, сильно по касательной, у них там своя какая-то жизнь, до тех, кто, там, условно, не знаю, мотается в Киев каждые два месяца, потому что там мама условно живёт и невозможно ее вывести, и там каждый раз это какой-то… Переползание, значит, там, границы под колючей проволокой, пешком, ползком, как угодно, просто потому что по-другому невозможно сейчас. Вот, то есть, ответы были очень разные. Ну, как бы, из очень разного контекста, но в чем-то очень похожие. Потому что люди, в какой жопе или в каком благополучии ни были, они говорили что-то, ну, всё равно, так знаешь, дорогих людей. В чем смысл? Просто, ну, в любви, потому что есть вот эти люди рядом. В полезности, не обязательно прям про работу как-то, приносить пользу, нет. Ну, как-то, делать что-то, что типа позволяет не чувствовать… Что я не дерьмо.

И это удивительно, как звучит, вот, от тех, кто условно в благополучной совершенно какой-то ситуации до тех, кто щас, ну, с очень понятными и серьёзными вызовами сталкивается.

И про радость. Вот, очень многие говорили про радость. Ну вот просто, как бы, было у тебя полчаса… Не говорим про ощущение безоблачного счастья или что-то ещё, а как бы возможности пережить какую-то радость, красоту, вот как бы оно того и стоит. Всё, нет в нём никакого глубинного смысла, нет задачи сделать это девяностами процентами твоего времени. Вот, случился этот всполох радости, ура-ура. В этом смысл, в этом смысле сегодня, а может, на завтра, а может, на следующий месяц, кто его знает когда следующий момент случится, но этого как бы уже достаточно. А я как человек, ты знаешь, неуверенный в том, что я всего додумалась, как бы есть другие какие-то умные люди, которые, судя по тому, как выглядят со стороны, гораздо лучше справляются. А выясняется, как бы, что они как бы про те же очень понятные вещи говорят. Вот, так что в моем смысле жизни сейчас вот эти три пункта: люди, не дерьмом и ну, пробовать переживать радость.

Ну, вот как бы, их и делаем.

*Какого черта?*

**КМ.** Чей это вопрос?Это прям мой. Сейчас, знаешь, призадумалась на несколько секунд и поняла, что на этот вопрос у меня начинает звучать голоса в голове, и я не знаю, какой их мой. Но они такие, прям очень определённые. Есть там условный мамин голос, ну, или там, кого-то из старших родственников там такой: типа “а сильно хорошо жили, зажрались”. Там есть какая-то такая знаешь, своя картинка про то, что когда всё слишком хорошо, потом всё должно стать слишком плохо. Ну просто, как бы, так устроено. Вот мы были сильно хорошо, значит, оно должно было произойти. Вот бы… Ибо нехуй, да, действительно.

Вот, есть какой-то голос моих вот этих всех возвышенных коллег, про то что как бы мир - суть страдание и, как бы, и вот, наша доля оного. И это как бы ничего не меняет, делать надо всё то же самое, опять же там, медитировать, искать освобождение и так далее, и так далее. Но вот теперь с таким вызовом.

Есть голос, который там, я его почему-то околоэзотерическим называю, там, друзей, которые на самом деле делают какие-то, знаешь, антивоенные медиа, акции и все на свете, но объясняют это себе из такого, что “не важно, какого чёрта важно как, что я делаю в ответ”. А “какого чёрта” я сейчас буду просто кипешить во все стороны, чтобы этого не было. Вот это знаешь, “какого черта”, которое очень деятельное. “Хуйня, сейчас мы все пофиксим, сейчас мы там…” То есть, ну, это реально риторический вопрос. “Какого чёрта” и значит, бежать в какую-то деятельность, че-то написать.

 Вот моё “Какого чёрта” в этом, наверное, сейчас. Да, ну, у меня “никакого чёрта”, потому что это же правда было. Ну в смысле, даже если брать, там, ну, моё время жизни, ну че там, 40 лет условно, прошло. Ну я была в курсе про какие-то конфликты, жуткие, которые даже за это время происходили в разных точках земли, но они просто так близко не касались. То есть, как бы, нет никакого “какого чёрта”. Ну просто это правда так. Это происходит. Мы живём в таком. Вот, это, наверное, самое мучительное вообще, к чему добираешься, потому что кажется…. Ну, всегда же кажется, ну. что-нибудь произошло там: тебе нахамил кто-нибудь в магазине, и ты такой ну твою мать, я же хороший человек, ну я же там… Ну просто это так. Но я бы хотела, конечно, чтобы что-то в моей голове это было, как будто у моих друзей, которые “какого чёрта” возмущаются и бегут че-то делать.

*С кем бы вы хотели обсудить этот опыт?*

Я общаюсь с украинцами! Люблю их и сострадаю им! Мне нужно это общение как воздух!

Путин, завязывай воевать... И пару слов без падежей

Ну конечно хотелось бы пообщаться с центрами принятия глобальных решений, с Байденом, к примеру. Мне интересно, о чем думает человек, принимая решения, которые влияют на всех без исключения.

Мне бы хотелось пообщаться с Милорадом Павичем. Он, к сожалению, умер. Ещё нужно пересмотреть фильм "Балканская звезда" про Эмира Кустурица, он там себя называет гражданином Югославии, интересно, изменилось ли у него мнение сейчас.

Но сербский опыт вообще мне кажется очень интересен для России сейчас. Вот Белград воевал со всеми частями Югославии и не отпускал их от себя. Там так же шла война за независимость и "братские" недавно народы стали ненавидеть друг друга лютой кровавой ненавистью. И Сербия потерпела унизительное поражение. Как они из этого выбрались? Или планируют выбираться. Сербия - это мы из будущего, вот у них нужно спросить совет, хотя бы узнать как все будет и где подстелить соломки

С эмигрантами прежних эпох. Что было сходно, что отличалось

Я бы с Путиным поговорил - с глазу на глаз. Есть целый ряд вопросов. Хотя, нет, его ответы мне известны. В общем-то, я и так общаюсь с людьми, которые мне интересны, и они дают ответы на мои вопросы. Хотя бы в режиме выступлений на UToube.

Ни с кем.

У меня есть один знакомый, который очень закапывается в эмоциях по поводу происходящего, и это меняет его способность к функционированию. Я бы сказала ему, что сильно переживать, хоть и адекватные эмоции, по поводу происходящего - не сделает тебя хорошим. Делает хорошим только действие, соответствующее ситуации. Я бы сказала ему действовать, а не переживать.

Ни с кем. Я всегда решаю все сама. Обсуждаю только с мужем. Мне этого достаточно.

Этих людей уже нет в живых.

Интересный материал для психолога, мне не хватает разговоров, которые мы вели.

Да, эта клятая оценочная зависимость, мне хочется услышать, что можно быть собой.

Мне хотелось бы пообщаться с двумя людьми: моим дедом, который прошел войну и с Лениным.

Мне хотелось бы собрать фестиваль молодежи и студентов всех стран в нейтральной стране и показать что такое мир и как за него бороться с помощью политологии социологов экономистов и финансистов. И представить идеи и мысли и проекты самых талантливых лауреатов Нобелевских премий для поддержания мира во всем мире.

с де Садом. я бы хотел поговорить с ним о революции. я бы спросил его о дружбе и любви.

Не знаю. Я общаюсь с теми, кто может услышать.

Ни с кем. Этот опыт не нужен никому

Не вижу смысла это с кем-то обсуждать

Пока не готова ни с кем говорить.

С теми ранее близкими людьми, которые оказались по ту сторону пропасти. Но только лично, с глазу на глаз, что сейчас невозможно. Я бы спросила, как им удается не задавать себе лишних вопросов, избегать смотреть в ту сторону, где дымят трубы печей Освенцима. Изменилось ли для них что-то за последний год, не начали ли они сомневаться.

С мамой. Хотелось бы понять ее, и чтобы она поняла меня, приняла мой выбор сменить страну. (Для контекста: она хорошо себя чувствует и с ней в России осталась моя сестра.)

Из посторонних мне бы хотелось напрямую пообщаться с теми, кто наблюдает за этим со стороны. Действительно ли мы, те, кто остался в России, представляем для них один фарш.

В моей родне мне есть, с кем поговорить, обсудить все события. Мы смотрим в одном направлении. И это большое счастье!

С моей мудрой бабушкой. Но ее уже нет полтора года (((( Я бы спросила: бабуля, что за хероборина творится?! Как ты это оцениваешь?... А еще: "Я ужасно по тебе скучаю ((((("

Я постоянно его обсуждаю в разных компаниях. Интересно было бы его обсудить со спокойными украинцами, которые могут не сразу падать в эмоции.

Обсуждать этот опыт я хотела бы только с друзьями или близкими по духу людьми. Их не надо спрашивать ни о чем.

Эмигранты 1917. Как они приспосабливались и какие основные ошибки. Какие умения им помогли.

**Спасибо: Мария, Света Соколова, Костя, Павел Груздев, Shevorot, Розовый единорог, Александр, Прасковья Владимировна, Арина, Фрэд, Илья, Татьяна, Игорь Тибман, Вероника, Алексей, аноним, Белла, Евгения, Л., Анна Коблова, Светлана, Юля, Юрий, Аня О., Алексей Л., Антон Л., Мирланда О., Олег Т., Алиса Ф., Оля М., Вадим Ф., Алена К., Катрин М., Всеволод М., Макс С., Ната П., Оля Ш., Лена и Лёня Ф.**

**Февраль-март 2023**