**Ольга Рафаева**

**Античастицы**

**Античастицы**

*Тупо-социальная пьеса*

Участники:

Солист

Ор бюджетников. Ой, опечатка, конечно же, хор бюджетников (иногда солируют одиночные голоса бюджетников)

През.

Губ.

Надпись на заборе

Солист: - День митинга был согласован с властями города Н на субботу, 14.00. В одной социальной сети шесть тысяч человек заявили, что пойдут. Журналистам и охранникам общественного правопорядка сказали выйти на работу в субботу, поэтому они снова злились на оппозиционеров: а по вторникам митинговать никак? Шествие должно было пройти через главную площадь, мимо главного пруда, выйти к главному зданию и стать главным событием месяца, а то и года.

Пришла суббота. Дождь не лил, хотя деньги из бюджета на сгон и выдавливание облаков над городом Н были выделены из бюджета и уже растрачены.

- Тендер на сгон облаков выиграла фирма «Посейдон-Ка».

- Ходили слухи, что она принадлежит родным мужа тещи зятя подруги свёкра жены президента.

- Что только доказывает теорию семи рукопожатий.

Солист: - Так вот. В субботу облака сошлись над городом Н, но дождя не было: все соки из облаков были вытянуты.

- В 13.30 службы правопорядка и торговли новостями были приведены в готовность.

- В 13.40 двери кафе закрылись в страхе убытков.

- В 13.50 дубинки были вытащены из кобур (где хранились в последнее время для лучшей сохранности.Дубить кожу в этой стране умеют).

- В 13.55 всех административных нарушителей (ссал/сcала/ссало в общественном месте, не заплатил/не заплатила/не заплатило за проезд, ударил/ударила/ударило кассиршу, своровал/своровала/своровало водку) выпустили из кутузок, чтобы освободить пространство. Времени оставалось в обрез. Связь пространства и времени доказал еще Эйнштейн. Связь обреза и времени – Гитлер. Связь несмешных каламбуров – Петросян.

- В 14.00 на митинг никто не вышел.

- В 15.00 ситуация не изменилась.

- В 16.00 руки служащих служб правопорядка затекли, и дубинки пришлось опустить.

- В 17.00 власти города Н вздохнули спокойно и откупорили французское шампанское **DomPérignonRoseGold**

**Надпись на заборе: Чпок-чпок.**

- В 17.10 о немитинге было доложено властям страны.

- В 18.00 властям города Н была выписана поощрительная грамота. Чиновники отправили секретаря сбегать за шоколадными медалями и открыли энную бутылку шампанского **DomPérignonRoseGold**.Часть медалей повесили себе на шеи, часть съели.

- В 18.10 журналисты разошлись грустя, охранники общественного правопорядка – с улыбкой на застывших лицах.

Солист: - Митинг так и не состоялся. Ни единый человек на него не пришел. Утренние газеты вынуждены были выйти под заголовками: «Митинг так и не состоялся. Ни единый человек на него не пришел». Аналитики анализировали, но пришли только к одному выводу: митинг так и не состоялся, потому что ни единый человек на него не пришел.

- На следующую субботу был запланирован очередной митинг. Но и он не начался.

- Не начался митинг через неделю.

- Через две!

Надпись на заборе: Вы все меня бесите.

Солист: - В конце месяца на новый митинг собирались выйти двадцать тысяч человек, если верить одной социальной сети. Опять никто не вышел. Ситуация накалилась до беспредела. Власти города Н перестали сгонять по субботам облака, и теперь всегда светило солнце, но ни единый человек не поднял в субботу плакат «Я против». На душе у главы города Н скреблись оборотни, когда раздался звонок от президента.

През.: - Почему люди не выходят на митинг?

Губ.: - Мы разбираемся.

През.: - Надо было уже разобраться.

Губ.: - Мы работаем даже по ночам.

През.: - Этого мало. Есть предварительные версии?

Губ.: - Их три: они специально не выходят на митинг, чтобы напугать нас.

Они прочитали сказку про плохого мальчика и волка и ловят нас на крючок.

Они разуверились в митингах.

През.: - Это чушь: в митингах невозможно разувериться. Сказок в тридцать никто не читает и уж тем более в сказки не верит. Первая версия выглядит правдоподобно. Разработайте ее.

Губ.: - Будет сделано.

През.: - Было сделано. Или есть сделано. Надо мыслить со скоростью света.

Губ.: - Мозг не может работать со скоростью света, президент. Мозг работает со скоростью ослиной повозки. Ученые доказали, что передача электрических импульсов между нейронами…

През.: - Ученые твой мозг проверяли, что ли? Ха-ха. К завтрашнему утру ответ по оппозиционерам должен быть у меня. Иначе сам на митинг пойдешь. Ха-ха.

Солист: - Прошли сутки, но разгадки не было. Над городом сияло солнце, но в душах руководства города Н чернела ночь.

Надпись на заборе: Катя из 8В справок не дает. Катя просто дает.

Шпионы в штатском под видом сотрудников социологических служб допрашивали оппозиционеров, почему те вдруг не ходят на митинги. Те, кого удалось застать дома, отвечали расплывчато.

- Некогда.

- Здоровье шалит.

- Не хотелось.

- Мы очень любим президента и губернатора.

Солист: - Многие встречали шпионов с опасными предметами в руках: кухонными ножами, топориками для разделки мяса, мясорубкой или спицами. Спицы в руках 30-летних мужиков выглядели особенно страшно.

Но 90% оппозиционеров двери не открыли, на связь не вышли. Как сквозь землю провалились. Странно это было. Поэтому губернатору доложили:

- Пахнет чем-то нехорошим.

- У нас постоянно в городе всем всё пахнет. Ха-ха. Надо срочно разбираться.

Солист: - Была пятница, а значит, близилась суббота. Отменить ее было почти невозможно: даже внесение поправок в конституцию не отменило бы субботу или не перенесло бы ее на четыре года вперед. Да и время для изменения конституции явно было неудачным: митингов не было уже три месяца. На субботу, конечно же, был запланирован митинг: сорок тысяч человек, если верить страничке митинга в одной социальной сети.

В пятницу в думе города Н прошла встреча с подчиненными. Глава города постановил, что митинг должен состояться во что бы то ни стало.

Гб.: - Митинг должен состояться во что бы то ни стало. Пусть тысяча и один человек, а должны выйти. Всех секретарш, охранников, поваров Думы города Н обязую выйти на митинг, взяв с собой жен/мужей/вторую половину.

Надпись на заборе: Я забор, а ты нет.

Солист: - Тучи снова согнали (чтоб все выглядело по-настоящему), охранников общественного правопорядка выгнали (на улицы), движение автомобилей на центральных магистралях ограничили. На митинг пришло человек пятьсот, о чем написали СМИ, без упоминания точных цифр и с фотографиями с правильного ракурса. Руководство города Н выдохнуло. Опросы сотрудников городской думы, посетивших субботний митинг, показали: большинство из них оценили организацию на пять из пяти.

- По дорогам можно было ходить свободно, машины не ездили.

- Толкучки в центре не было.

- Погуляли, прогулка полезна для здоровья.

- Мы с женой и детьми давно никуда вместе не выбирались.

- Благодарим сотрудников охраны общественного правопорядка за развлекательную часть митинга: вместе мы разыгрывали сценки избиений, толчков и заковывания в наручники.

- Мне удалось сфотографироваться в автозаке!

Солист: - Глава города Н налил в бокал игристого**DomPérignonRoseGold.** Игристое игралось пузырьками, тем самым радовало глаз, но тут позвонили из администрации президента. С ним хотел говорить сам. Сам был взбешен.

През.: - Пятьсот человек – это не митинг, это дерьмо собачье и маскарад.

Губ.:- Это не маскарад, а мини-митинг. Откуда я людей возьму.

Надпись на заборе: Столовая там →

През.: - Оппозиционеров, оппозиционеров, оппозиционеров, оппозиционеров, оппозиционеров, оппозиционеров, оппозиционеров, оппозиционеров надо на улицы вытаскивать. Где были плакаты «Я против»? Где были кричалки? Ворох унылых баб и мужиков, ходящих по улицам в офисных костюмах. Вы там в своем уме? Вы понимаете, что они там революцию готовят, пока вы тут развлекаетесь самодельным театром?

Губ.: - Я не режиссер.

През.: - Этого дерьма и так навалом. Ты губернатор, ты и разберись. Митинг должен быть масштабным, чтобы привлечь оппозиционеров, втянуть их в эту игру. Ты понял?

Губ.:- Я не понял, а как…

Солист: - Трубка была брошена. Жребий тоже. На подготовку следующего митинга оставалась всегонеделя.

Надпись на заборе: Господи, как годы-то бегут. Помню тебя вот таким маленьким.

Солист: - Тайное указание передавалось из уст в уста: на митинг должна выйти большая часть журналистов правительственных СМИ, 49 процентов сотрудников бюджетных организаций, подчиненные главы города Н. Все должны взять с собой детей и пожилых родственников. Обещали два дня отгула.

Пришла суббота. Ровно в 13.20 автобусы начали подвоз людей на митинг.

- На выходе из автобусов раздавали плакаты «Я против».

- Пожилым людям выдавали палки – чтобы удобнее было ходить.

- Детям – яркие плакаты, где розовый пони ржёт: «Подвезу на митинг!»

Солист: - В 14.00 несколько тысяч людей потекли по городу. Они скандировали «Мы против», раздавали легкие подзатыльники охранникам общественного правопорядка (те приветливо улыбались в ответ), пели песни и много смеялись.

В самой гуще был человек с большими усами, который нес самый большой плакат «Я против».

Почти все СМИ в стране написали об оппозиционном митинге в городе Н. Губернатор пропускал стаканчик **DomPérignonRoseGold**, тринадцатый за этот вечер, и думал, в стельку бухой.

Губ.: - По городу пополз слух, что оппозиционеры заснули. Лежат, свежие и розовые, в своих кроватях по квартирам, спят, ни на что не реагируют. Родные зовут врачей, те разводят руками. Главное, чтоб никто об этом не разнюхал.

Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придет серенький волчок, он ухватит за бочок.

Баю-баюшки-баю, мудрость я тебе дарю, будет нас она беречь от совсем не нужных встреч.

Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. С краю свалишься,переплачешься.

Солист: - Новость о спящих оппозиционерах просочилась в СМИ. Новомодные, приближенные к власти писатели братья Грим объявили, что напишут о них роман с неожиданной концовкой. Тотализаторы принимали ставки на конец.

- Они не спят, они умерли, просто не пахнут.

- Это спящая забастовка. Они проснуться, как добьются своего.

- Им что-то подсыпали в пищу, но противоядие найдено.

- Их должен кто-то поцеловать. Но кто?

- Их души забрали инопланетяне, которым приплатили за это

Надпись на заборе: Душа тут нет

*(зрители могут подключиться и тоже делать ставки. Тотализатор работает только с реальными деньгами).*

Солист: - Воздух был наполнен словом «оппозиция», буквами п, з, о, я, и. Все думали, гадали на картах, анализировали. Сонники подскочили в цене. На следующий митинг вышло двадцать пять тысяч человек.

- Я против.

- Я против загадок.

- Это заговор, я против.

- Я бюджетник, я против.

- Я против властей.

- Я против власти.

- Нам уже никто не поможет!

Солист: - На углу продавали конструкторы «Сделай сам».

Губернатор перестал пить. Брют сушил горло. Дело пахло плохо.

Надпись на заборе: - Ещё хуже обычного.

- В следующую субботу мы решили пройти шествием до всех квартир оппозиционеров в городе.

- И поцеловать их.

- Они проснуться, и свершится революция, и тогда заживем.

- Но митинг нам запретили.

- Целовать тоже запретили.

- Сказав, что это домогательство, педофилия, некрофилия и гомосексуализм.

- Но среди оппозиционеров ведь есть девушки!

- Тогда домогательство.

Солист: - В городе запретили поцелуи по субботам. Под покровом ночи с пятницу на субботу, ближе к полуночи, несколько сотен тысяч человек выстроились в очереди в десятки квартир оппозиционеров. Покров ночи не спас: их сажали в автозаки и увозили.

- В автозакахмынабрасывались на охранников общественного правопорядка и целовали.

- Неизвестно почему, если удавалось поцеловать крепко в губы, нас тут же отпускали.

- Мы прорвались в квартиры оппозиционеров и смогли поцеловать почти каждого

- Почти каждый потянулся, улыбнулся, проснулся, встрепенулся, умылся, оделся, обулся, извинился, приободрился, присоединился.

- Но нам не удалось прорваться в городскую Думу.

- Чтобы поцеловать главного.

- Взасос.

- Со слюнями.

- И языком. Язык нам дан природой не просто так.

Надпись на заборе: Хуй

- Мы думали, оппозиционеры возглавят наше шествие и нашу атаку на Думу.

- Но они все оставались слишком сонными.

- Тогда мы подожгли Думу и всех выбегающих из огня целовали.

- Вот только самые главные так и не появились.

- Может, они бессмертные?

- Они готовы сгореть, но не дать себя поцеловать?

- Они вообще существуют?

Надпись на заборе: Всё – сон.

Надпись на заборе: Почти все элементарные частицы имеют свои античастицы. Возможность аннигиляции не позволяет античастицам сколь-нибудь длительное время жить среди частиц.

Надпись на заборе: Этот город самый лучший город на земле,

Он как будто нарисован мелом на стене.

Ольга Рафаева