**audio\_2018-02-10\_17-20-34**

***Интервьюер****: И поэтому я попрошу: если вы обсуждаете что-то, не обсуждайте только друг с другом, говорите вслух, чтобы вас тоже было слышно и можно было услышать потом то, что вы говорите. И, наверное, самый первый вопрос, самый общий: не могли бы вы просто сказать несколько слов о себе – сколько вам лет, где вы работаете, чем вы занимаетесь в настоящий момент? Давайте начнём со Светланы.*

**Светлана**: Светлана, 30 лет, в декрете, двое детей. Ну, в декрете. В общем, занимаюсь детьми.

***Интервьюер****: Хорошо. Анжелика?*

**Анжелика**: Меня зовут Анжелика, мне 18, учусь я на бармена-менеджера. Живу с родителями.

***Интервьюер****: Хорошо. Екатерина?*

**Екатерина**: Екатерина, 31 год, работаю в МПП ВКХ «Орёлводоканал», инженер.

***Интервьюер****: Сергей?*

Сергей: 31 год, работаю на бывшем заводе приборов... То есть на то, что там осталось ещё.

***Интервьюер****: Понятно, о’кей. Тогда первый вопрос, он касается, скорее всего, самого общего – города вашего. Вот представьте себе, что к вам приехали знакомые люди. Что вы могли бы рассказать им про город про свой в самых общих чертах, как бы вы его охарактеризовали? Чем отличается от других городов? Чем здесь можно заниматься? Куда можно пойти, как провести свободное время? Это уже вопрос общий, кому есть что сказать, могу высказываться.*

**Светлана**: Давай, Анжелика.

**Анжелика**: Ну… Наверное, я для начала бы рассказала о своём городе то, что он довольно-таки дружелюбный сам по себе. Тут жители простодушны. Есть, конечно, минусы, но не будем это говорить. Я бы повела сначала в ГРИНН – самое популярное место у нас сейчас (правильно ведь?), так как там есть и кинотеатр, и лёд, и всё остальное. Потом, думаю, в парк. Тоже довольно-таки общественное место, славится… Много чем, короче, славится. Ну, также у нас есть театр «Сами по себе», ЦТИ, там довольно-таки хороший центр. Наверное, хорошие у нас кафешки.

***Интервьюер****: Кафешки?*

**Анжелика**: Да.

***Интервьюер****: А вот мы слышали, что кафешки стали не так давно открываться?*

**Анжелика**: Да.

***Интервьюер****: Года 3-4 назад, да? А с чем это связано? То есть просто как-то стало больше людей, у которых появилась возможность проводить свободное время и деньги или как, не знаете?*

**Светлана**: Как-то, наверное, тепло, можно в зимнее время согреться. *(02:53 одновременно)*

**Анжелика**: Я точно не знаю, просто есть одна кофейня, скорее, которую я чаще всего посещаю.

***Интервьюер****: Угу.*

**Анжелика**: «Зёрнышко и листик». Вот не знаю, по какой причине она открылась, но очень хорошее место, так как там очень уютно, в первую очередь. Там хорошее обслуживание, люди, разнообразие, скажем так. Хотя сейчас маленький минус поставили: там теперь за время ещё платить. А так там даже пирожные вкусные и блинчики.

**Интервьюер**: Угу. Екатерина, Сергей, Светлана, что бы вы могли рассказать, как вы проводите свободное время, как вообще можно? Что можно делать у вас в городе?

**Екатерина**: Ну, действительно, в нашем городе это вот ГРИНН. То есть он стал более значимым центром. Лучшего места, чтобы компактного, удобного, чтобы и детей развлечь, и взрослые отдохнули, и всё сразу, и в тепле – это только он в принципе. Я не могу отметить, что у нас прямо такие доброжелательные, добродушные люди, я наоборот, здесь я не согласна с Анжеликой, считаю, что, наоборот, в Орле стали более озлобленные люди. Более жестокие, более корыстные и так далее. А ситуация в Орле очень плохая: зарплаты не растут, рост цен постоянный и у нас экономическая обстановка очень плачевная, на мой взгляд. И я считаю, что нам нужно что-то открывать, заводы, восстанавливать хотя бы то, что есть и уже за счёт этого тогда только думать о благоустройстве. Показать особо… Ну, памятники, можно по памятникам, по новой набережной, конечно, можно прогуляться, но что-то такого интересного, невозможного… Всё-таки город довольно-таки пыльный, грязный. Озеленение, что-то там тоже с Зеленстроем какие-то проблемы, уже меньше стали они выставлять свои фигуры вот эти красивые. То есть я бы, особо некуда повести. Что-то такое показать.

**Светлана**: Значит, не приглашать никого к себе.

**Екатерина**: Да, я не буду никого приглашать.

**Анжелика**: Ну это правда. Кстати. Тут с экономикой довольно-таки плоховато.

**Светлана**: Я, например, соглашусь с Екатериной, такого же мнения.

***Интервьюер****: Сергей, что Вы думаете?*

**Сергей**: Ну я думаю, что… Екатерина предложила восстанавливать заводы…Ну, это всё разрушено без возможности восстановления. То есть у меня такое мнение, что никто этим заниматься не будет.

**Светлана**: Никому это не надо сейчас.

**Сергей**: Никому не надо, во-первых, и развалили и со своей какой-то целью – наживиться на этом. То есть кто-то поимел денег за это, а кому-то негде работать. То есть особо работы в городе у нас сейчас достойной нет. То есть приходится перебиваться где попало, где более-менее хоть.

***Интервьюер****: А вот как тогда, получается, соотносится то, что, с одной стороны, Анжелика говорит, что есть много кафе…*

**Сергей**: Ну кафе, это, опять же, кто-то зарабатывает на нас.

**Светлана**: Для (06:09 нрзб)

**Сергей**: Просто на нас зарабатывают. То есть они открыли кафе, что им особо от этого…

**Екатерина**: Нет, значит, спрос-то появился, логично же.

**Сергей**: Ну спрос, он и будет. Потому что ну, конечно, не все бедные…

**Екатерина**: Потому что студентов там… Видел кто-то особо прямо каждый день?

Сергей: Ну я не скажу, что… И бедные люди туда ходят, но кто-то, может быть, и каждый день, кто-то, может быть…

**Екатерина**: Раз в год.

**Сергей**: Раз ну, хотя бы в месяц туда ходит, просто отдохнуть, провести время. Хоть как-нибудь развлечься. То есть как-то провести время.

***Интервьюер****: Угу.*

**Екатерина**: Не, ну появление кафе – это ничего, это всё хорошо. Но у нас совсем другая обстановка. Это всё понятно, что это классно. Раньше вообще была вот эта «Клубничка» и всё, на Ленинской. И у нас как-то… Ну, рестораны какие-то были. А это сейчас, конечно, хоть пойдёшь куда-то кофе можно попить – это всё… Потом, туалеты, в конце концов…

*(общий смех)*

**Екатерина**: Вот если пойдёшь и понимаешь, что хотя бы, хоть слава богу, «Жар-птица» встретилась тебе на пути. Поэтому это, конечно, да, плюс. Но он не поможет взобраться Орлу никуда.

**Сергей**: Ну да, я согласен, так посреди города приспичит и ищи…

**Екатерина**: Эта проблема, кстати, давно, по-моему, уже так вот, между людьми, поднимается с этими туалетами.

**Интервьюер**: Да. Смотрите. давайте тогда вот мы сейчас через некоторое время перейдём к обсуждению экономических проблем в том числе и всех других. Пока чуть-чуть сейчас немного про хорошее, всё-таки я хочу начинать с хорошего, с позитивного. В принципе, вот, может быть, есть какие-то места, которые хотелось бы видеть? Что можно было бы сделать, чтобы в принципе было бы комфортнее жителям жить в городе? Интереснее, комфортнее.

**Светлана**: Давно ждём открытия аквапарка, всё никак его не откроют, очень хотелось бы, чтоб был аквапарк. И с детьми сходить, и так, без детей.

***Интервьюер****: Аквапарк, я слышал, что были какие-то проблему. То есть он строился давно и как-то… Да, я просто ещё чуть-чуть про себя скажу: я не из Орла, поэтому в том числе ориентируюсь только на то, что…*

**Светлана**: Что мы говорим.

***Интервьюер****: Что вы расскажете вот и ваши сожители, с которыми мы уже проводили обсуждение. Да, про аквапарк я слышал, что как-то его очень давно строят и никак не могут построить. Это действительно так?*

**Светлана**: Да-да-да. Уже лет 10, наверное, слышим про него, что «вот откроем, откроем, будем строить»…

***Интервьюер****: А почему вот так хочется иметь аквапарк? Это связано, скорее всего, с тем, что такое незакрытое, условно говоря, желание, что его обещали построить и не построили или это, действительно, просто хочется вот…*

**Светлана**: Да просто хочется. Всплеск эмоций, всё это. И детей, и куда-то культурно отвести. Не просто погулять.

**Екатерина**: А так, подожди, в Курске, да, аквапарк?

**Светлана**: Да.

**Екатерина**: У нас только в Курске.

(09:16)

**Екатерина**: Я помню, прямо вот когда только об этом узнали, все прямо туда начали ездить на выходных. Это ж привлечение средств в этот город.

**Светлана**: Да.

**Екатерина**: То есть в принципе это для политики Орла тоже было бы очень хорошо. Но и сами мы бы ходили. Но, опять же, у нас тут цены какие-то… И для орловцев делают их заоблачными.

**Светлана**: Всё равно будет ездить в Курск*. (смех)*

**Екатерина**: Я не знаю. Действительно…

**Светлана**: Там, в принципе, нормально.

**Екатерина**: Ну так, конечно, идея тоже классная.

***Интервьюер****: Угу.*

**Светлана**: Классная.

**Екатерина**: Потому что в Орле бы что-то было, что действительно может показать, чего нет в других городах.

***Интервьюер****: Угу. А вот про цены говоря, какой бы приемлемый уровень цен был бы на аквапарк, чтобы можно было бы туда… Не каждый день, но вот когда хочется?*

**Светлана**: На выходных… Ну где-нибудь 500 рублей за посещение, как-то вот такое…

**Екатерина**: Начнём с того, что зарплаты в городе Орле…

**Светлана**: Самые минимальные.

**Екатерина**: Около двадцати.

**Сергей**: Угу!

***Интервьюер****: Угу.*

**Екатерина**: Выше – это в банках, там уже где-то так… Ну не больше двадцати. Даже в Водоканале у нас вот на предприятии, только начальники, замы – вот у них там больше. У всех остальных – 20, всё, ну, 21 максимум. Даже у мастера, который, действительно, занимается, ну, не простая сошка. И поэтому вот вы учтите, если 20 тысяч, минус квартпалата, минус, проживание. Еда, одежда, вот какой…

**Светлана**: Не целый день ходить.

**Екатерина**: Каждый день мы всё равно не сможем.

**Светлана**: Ну, нет, ну не каждый.

**Екатерина**: 1000 рублей. Да по 500 даже, даже по 500 рублей каждый день не находим.

**Светлана**: Ну да.

**Екатерина**: Это нужно зарплату тогда большую

**Светлана**: Сразу зарплата…

***Интервьюер****: А есть ли какие-то места, которые можно было бы сделать бесплатно для того, чтобы проводить время? Вот я слышал, что набережную недавно делали, да?*

**Светлана**: Угу.

***Интервьюер****: То есть в целом это как-то хорошо отразилось на возможностях погулять, не знаю? Или наоборот, какое-то негативное (11:08)?*

**Анжелика**: Нет, хорошо.

**Светлана**: Конечно, хорошо. Там

**Екатерина**: Ну тоже ещё этот парк ботаники вот тоже давнишняя тема, всё. Его тоже могли бы давно благоустроить, и, действительно, там, или посадочка… Но там сейчас просто пикники одни. Поэтому… потом, мусорок бы желательно в городе побольше поставить.

***Интервьюер****: Мусорок?*

**Екатерина**: Да, мусорок.

(11:29)

**Екатерина**: Потом. Из положительно что вот последнее я заметила: сейчас стали хоть пешеходные переходы и светофоры устанавливать в местах действительно повышенной опасности, стали за этим следить. Раньше у нас тут, я смотрю, вообще давно… Какой-то вот период сейчас, может быть, 3 года, 4 года, начали облагораживать дороги в этом отношении. Раньше, ну, страшно перейти было и вообще никто не шевелился. Довольно на большом протяжении времени об этом никто не задумывался.

***Интервьюер****: Сергей, а что Вы думаете, насколько вообще нужен городу аквапарк?*

**Сергей**: М?

***Интервьюер****: Вот что Вы думаете, нужен ли городу аквапарк или?..*

**Сергей**: Ну я думаю, все, да… Ну, многие желали бы туда сходить. Провести время.

**Светлана**: Это помимо того, что и культурный досуг, ещё и дополнительная работа. Кого взяли бы работников, кто-то устроился бы туда.

**Сергей**: Ну опять же, своих бы набирали.

**Светлана**: Да понятное дело. *(смех)* Своих же тоже надо куда-то пристраивать.

**Анжелика**: Ну из Пятёрочек бы мы перешли в аквапарк.

***Интервьюер****: Да, понятно. А если говорить про какие-то события, мероприятия, вообще проводятся они-не проводятся? Интересно было бы, чтобы они проводились? Не знаю, что-то вроде каких-нибудь праздников для детей, Дня города?*

**Светлана**: Ну это у нас проводят, да.

**Анжелика**: Можно и так.

**Екатерина**: Нет, для детей было бы очень замечательно.

**Светлана**: Ну 1-го июня вот этот детский праздник всегда у нас, постоянно для детей делают. Конечно, хотелось бы побольше.

**Анжелика**: На Масленицу тоже всякие мероприятия во взрослом парке.

**Светлана**: Да.

**Анжелика**: Проводить. Там такие соревнования тоже делают, чай разливают. Просто в прошлом году так было.

***Интервьюер****: Угу.*

**Екатерина**: У нас вот в Заводском районе какой-то праздник или депутат решают устроить. Там приезжает кто-то...

**Светлана**: День двора.

**Екатерина**: День двора. Да.

**Светлана**: Да-да-да.

**Екатерина**: Хоть стало. И я была удивлена, что это начали опять воссоздавать. Потому что это раньше было, в советское время, в 90-е годы и так далее. А сейчас там этого не было. Но сейчас хорошо, всё равно все и бабушки, дедушки, дети все идут смотреть, это какое-то всё равно для них впечатление.

**Анжелика**: Ну да.

**Светлана**: Детям (13:37)

**Екатерина**: Может, для взрослых это не… Но для детей и для старого поколения это очень классно.

***Интервьюер****: Угу. Вот переходим постепенно к следующей теме. Смотрите, вот вы говорили, что лучше, чем деньги, грубо говоря, вкладывать в благоустройство, лучше какое-нибудь развитие, экономику, создание рабочих мест. Но в целом, если говорить вот в самом общем виде, всё, что угодно могло бы быть, какие там 3-5 самых проблем, по вашему мнению, которые наиболее значимы для вашего города?*

**Светлана**: Работы нет, вообще нет работы.

**Екатерина**: Долг наш Орловской области, он всё растёт, и мы всё постоянно эти кредиты у коммерческих банков берём. А платить не за что. Потому что, опять же, мы ничего не производим, мы только перепродаём – это наша, мне кажется, самая главная проблема, что мы ничего не делаем.

**Сергей**: Но, опять же. Из-за того, что нет работы.

**Екатерина**: Нет работы. Нет, где работать. И производить как-то, выпускать вот тут (14:31) вот этот был, тракторы выпускал за границу, не знаю, где там их покупали. Потом они стали хуже, нет… Даже, по идее, в бюджет бы проинвестировать бы проект какой-то, не знаю, как-то это решить и сменить технологию, сделать какой-то усовершенствованный трактор и тогда, может быть, его бы брали. Я не знаю, заботиться должно само, получается, администрация города Орла должна с депутатами сидеть и думать, куда вложить, как привлечь средства бюджетные для Орла. Но…

***Интервьюер****: А привлечь средства – это идёт речь про федеральные какие-то средства, помощь государства на федеральном уровне или тех же кредитов у кого-то?*

**Екатерина**: И местный бюджет, и федеральный должен как-то… Ну у нас, видите, поскольку долги большие. То как…

***Интервьюер****: А как вот… Это интересный момент, как вот большой долг области сказывается на жизни обычных людей? То есть это же, скорее, для губернатора проблема, что большой долг у области или для обычных людей, это тоже как-то на них отражается?*

**Екатерина**: Ну я так полагаю, что местный бюджет уходит вместо того, чтобы что-то делать для Орла, он уходит на оплату долга. Или я не права?

***Интервьюер****: М…*

**Светлана**: Скорее всего, права, чем не права.

***Интервьюер****: То есть, получается…*

**Екатерина**: За что платим мы этот кредит выплачиваем, за что, за счёт каких средств? Наших, получается.

***Интервьюер****: Угу. То есть получается, что те деньги, которые могли бы идти на развитие…*

**Екатерина**: Да.

**Интервьюер**: Они уходят неизвестно кому.

**Сергей**: Естественно.

**Екатерина**: Угу. Под высокие проценты, конечно.

***Интервьюер****: А не знаете, в какое время, когда появился долг и каким образом?*

**Екатерина**: Ну…

***Интервьюер****: С чем это…*

**Екатерина**: Знаете, это вот в связи с приходом с Потомским, вот это вот началось разжигание. Мы тут узнали уже, что и прям цифры конкретные. До этого даже как-то я, честно говоря, могу сказать, я не знаю.

**Светлана**: Я не слышала даже.

**Екатерина**: Вот как раз с Потомским пошло вот это его, решили убрать и всё. Сразу открылись все тайны Орловщины.

***Интервьюер****: Анжелика, Светлана, что вы думаете про основные проблемы?*

**Светлана**: Проблем много, надо решать.

***Интервьюер****: Ну какие они? Что нужно в первую очередь делать?*

**Светлана**: Ну…

**Анжелика**: Ну…

**Светлана**: Создать рабочие места, чтоб действительно, у людей деньги были, чтоб культурно они отдыхали, могли себе позволить. Вот. А так, не знаю…

***Интервьюер****: Анжелика?*

Анжелика: Например, меня раздражает мусор.

***Интервьюер****: Мусор?*

**Анжелика**: Да, меня это раздражает ужасно. Люди как-то не задумываются, кидают его, не думают, что другим может быть это неприятно. Также, хоть у нас и запрещается курение, просто я чисто не люблю сигареты, всё равно люди курят на остановках, перед другими. Может быть, у кого-то аллергия, неприятно – не задумываются, что... Даже штрафы у нас должны ведь платиться, правильно, за это?

***Интервьюер****: Угу.*

**Анжелика**: И всё равно, бесполезно.

***Интервьюер****: Угу. Сергей, что вы думаете?*

**Сергей**: Потому что никто не контролирует. За каждым не будет никто же смотреть – курит он или что он делает.

**Анжелика**: Раздражает.

**Сергей**: Это к каждому надо на остановке смотреть и штрафовать всех.

**Анжелика**: Ну думаю, если сейчас сигареты, наверное, ещё выше, выше цены. И они всё равно их покупают!

**Сергей**: Всё равно будут покупать.

***Интервьюер****: Смотрите, представим себе такую ситуацию тогда, что если, допустим, вот в области (17:53) ненадолго. То есть была бы возможность как-то распоряжаться деньгами и куда-то их пускать на развитие. Если бы вас попросили поставить себя на место… или посоветовать депутату, губернатору, на что это в первую очередь нужно тратить. Куда, вам кажется, нужно было бы в первую очередь пускать деньги? В какие сферы, для чего? Либо сделать новые дороги, либо создавать какие-то, вот построить аквапарк, или восстанавливать заводы, – вот что было бы важнее в первую очередь делать?*

**Сергей**: Ну что…

**Екатерина**: Заводы. Моё мнение – заводы, промышленные предприятия.

**Анжелика**: Да, думаю, заводы. Потому что это работы больше.

**Светлана**: Ну а там, если останется, аквапарк построить.

**Екатерина**: Потом, в конце концов, у нас был раньше вот часовой завод. Хотелось бы, чтобы в Орле было бы как, например, в Туле, есть тульский пряник. Мы хотим, чтоб тоже в Орле мы приехали, а у нас там, допустим, часы. Допустим. У нас там какие-то они свои, вот такие интересные, чтоб люди приезжали из других городов и хотели их купить. Что-то вот сделать индивидуальное. Ну и плюсом, там вот не всё время это с алиэкспресса китайское заказывать, а всё-таки что-то начинать производить. И чтобы это всё помогалось, даже пусть не обязательно это будет такое государственное, пусть частные предприятия, но чтобы и им тоже как-то по законной части лоббировать, их интересы, чтобы было им проще этот бизнес свой построить какой-то.

***Интервьюер****: Я правильно понимаю, что речь идёт в первую очередь, вот когда вы говорили в том числе про условный тульский пряник, что-то такое для Орла? Что хочется иметь предмет гордости какой-то, да?*

**Екатерина**: Да, правильно понимаете.

***Интервьюер****: Завод (19:34). Вот кто с этой позицией Екатерины сейчас согласен, что нужно иметь какой-то предмет гордости вот локальный, местный, региональный.*

**Анжелика**: Я согласна.

**Светлана**: Все, я тоже согласна.

**Сергей**: Мы все, наверное, хотим.

**Анжелика**: Да.

***Интервьюер****: А что могло бы быть таким предметом? Опираясь в том числе на историю области, на ваше представление о том, что здесь может происходить? Вот в Туле пряник, понятно, в Туле самовар, хорошо. А что в Орле такого есть интересного, что могло бы составлять предмет гордости жителей?*

**Анжелика**: Наверное. Само название «Орёл». Для начала можно что-то с орлом, значит, связать. Например, даже вот, про часы то, что говорят, на часах можно просто символ орла сделать.

**Светлана**: Хорошая идея.

**Анжелика**: Что ещё? Ну вот так же пряник.

*(смех)*

**Сергей**: Это само (10:17).

**Екатерина**: Самовары. Посмотреть по городам, что у других *(смех)*

**Анжелика**: Да.

**Сергей**: Скопировать.

**Анжелика**: Не знаю, наверное, конфеты орловские.

**Екатерина**: Конфеты.

**Анжелика**: Просто с особым вкусом Орла.

**Светлана**: Да, часы с орлом – хорошо.

**Анжелика**: Ага.

**Екатерина**: Я недавно пришла в магазин «Орловский каравай». И там вот предлагают колбаса и эти все колбасные изделия – орловский сувенир, я была удивлена, что это наше какое-то предприятие. Причём продавщица прорекламировала, что там состав натуральный. Но тоже, конечно, похвально, но цены… Намного выше, чем даже на такую колбасу из Москвы. Я не понимаю.

**Сергей**: Ну потому что…

**Екатерина**: Я не понимаю, когда вот в этом городе что-то производится, и оно производится почему-то дороже, чем если купить это из другого города. Мне вот, до сих пор не могу понять и даже это дело не в колбасе. Что…

**Сергей**: Потому что она более затратно у нас выходит, чем…

**Екатерина**: У нас более, получается, дешевле привезти откуда-то, чем самим произвести что-то.

**Сергей**: Ну поэтому у нас ничего и не производится. а закупается из того же самого Китая.

**Екатерина**: Ну да. А почему так сложилось в нашем городе? Честно, я даже…

**Светлана**: Потому что заводов нет.

**Екатерина**: Риторический вопрос.

**Анжелика**: Были бы заводы – было бы своё всё.

***Интервьюер****: А я правильно понимаю, что, если бы вообще что-то внутри производилось своё, то это уже бы вызывало какую-то гордость?*

**Анжелика**: Да.

***Интервьюер****: Не важно, пряник, часы, конфеты, сувениры.*

**Светлана**: Да.

***Интервьюер****: Что что-то такое, что можно было бы как минимум внутри области потреблять и говорить: «Это вот наше, своё!».*

**Светлана**: Да-да-да.

**Екатерина**: Ну людям же нужен тоже вот этот, как это в советское время, вот этот дух поддерживать. И тогда люди иначе начнут, захотят Орёл сделать каким-то лучшим. Надо за него болеть, любить его.

***Интервьюер****: А есть ли какие-то сейчас у вас предметы гордости за родной город? Благодаря чему можно гордиться Орлом? Или сейчас такого нет?*

**Светлана**: М…

**Сергей**: Не знаю, на мой взгляд, нет.

**Светлана**: Нет.

**Екатерина**: Нет, у нас же есть орловское полесье, все хвалят, там животные.

**Анжелика**: А, ну да, кстати…

**Екатерина**: Это можно на природу выехать, семейный такой вот отдых сделать…

**Анжелика**: Там красиво.

**Екатерина**: Потом. Там посмотрели, для детей это очень классно, прогуляться.

**Сергей**: Ну это же не в самом городе.

***Интервьюер****: Нет, можно в области.*

**Светлана**: А область тоже можно?

***Интервьюер****: Да, можно даже в области. То есть в регионе в целом, понятно, что это же не только городом ограничивается всё.*

**Светлана**: Ну я, например, Хотынецкого района, в своём селе у меня, музей Тургенева у нас.

**Интервьюер**: Угу.

**Светлана**: Туда все приезжают и очень всем нравится. Свой там у нас ансамбль.

**Интервьюер**: То есть какие-то локальные культурные традиции и…

**Светлана**: Традиции сохранены, да. Они в нарядах красивых все, да.

**Екатерина**: А тоже сейчас пошло веяние восстанавливать церкви, маленькие церквушки делать какие-то. Сейчас вот Крещение было, вот сейчас много мест, где можно окунуться, набрать воды, всё как-то стало более цивильно – тоже это плюс, нежели минус.

***Интервьюер****: А вот я помню, что Сергей в общем скептично относился к перспективе восстановления заводов. А почему? Вот когда Екатерина первый раз сказала, что хорошо бы восстановить заводы, Вы сказали, что вряд ли это получится?*

**Сергей**: Ну если бы, во-первых, кому-то это нужно было бы, они бы, я думаю, любой ценой сохранили бы то, что имелось. Потому что восстановить с нуля это гораздо сложнее, чем…

**Светлана**: Поддерживать.

**Сергей**: Да, поддерживать то, что было.

***Интервьюер****: То есть всё настолько разрушилось, что уже и не получился ничего сделать?*

**Сергей**: Я сомневаюсь, что кто-то за это возьмётся.

**Светлана**: Ну единственное, что здание осталось.

**Сергей**: Это очень затратно будет. Очень затратно, поэтому никто не возьмётся за это.

***Интервьюер****: Вот я помню, Вы как раз говорили, что работаете на заводе вот…*

**Сергей**: Угу.

***Интервьюер****: А с какими проблемами сейчас сталкивается вше предприятие? Всё равно, я так понимаю, оно как-то работает же, если есть рабочие места?*

**Сергей**: Ну как… наше предприятие от завода давно уже отделилось.

***Интервьюер****: М, угу.*

**Сергей**: Ну у нас ещё поддерживается производство. То есть ищем, кому нужна наша продукция, то есть покупателей. Ну… Я скажу даже, наша продукция и поставляется за границу. То есть…

***Интервьюер****: То есть я правильно понимаю, что получилось сделать более маленькое предприятие и за счёт этого оно стало лучше работать?*

**Сергей**: Ну она лучше не стала работать, она сохранилась. И поэтому вот у нас этот кусочек от завода остался. А так всё разбилось на всякие частные фирмы. Но они уже и не производят ту продукцию, которая производилась раньше.

***Интервьюер****: Угу. Смотрите, первая проблема, говорят, я так понимаю, потому что все согласились, что мало рабочих мест, плохо всё с экономикой и негде некуда развиваться? По-моему, Анжелика говорит, что Вы учитесь ещё, да?*

**Анжелика**: Угу.

***Интервьюер****: Вот, смотрите. А примерно представляете, куда потом вы можете устроиться на работу?*

**Анжелика**: Ну примерно, возможно, да, представляю всё-таки. Менеджер-бармен: у нас много баров, кафешек и баристы, бармены нужны всё-таки. С менеджером, конечно, будет уже затруднительнее…

***Интервьюер****: То есть в сферу услуг, получается, (25:52)?*

**Анжелика**: Да. Так как менеджеры, сейчас не так много таких больших предприятий, где они нужны. Да и зарплата у нас небольшая. Так что это уже в другой город придётся ехать.

**Интервьюер**: Понятно. А вот что, кроме экономики, есть ли какие-то проблемы кроме того, что негде работать и маленькие зарплаты?

**Анжелика**: Повседневные?

***Интервьюер****: Да, например, повседневные, то есть любые. Что вас раздражает из настоящего?*

**Анжелика**: У нас животные, собаки, Вы знаете, да?

***Интервьюер****: М…*

**Анжелика**: Да, собаки везде бегают.

(26:23)

***Интервьюер****: А, угу.*

**Анжелика**: И люди, конечно, просто… Мне жалко их. Большую часть их расстреливают, усыпляют, даже щенят. Я думаю о том, что щенков можно в полицию отдать и тренировать как полицейских собак.

***Интервьюер****: Угу. То есть что-то сделать с бездомными животными.*

**Анжелика**: Да, но не убивать.

(26:45)

**Анжелика**: Да.

***Интервьюер****: Хорошо. А есть ещё какие-то кого-то волнует проблема животных или они не заметны? То есть здесь честно говорите, не обязательно соглашаться.*

**Сергей**: Не. Волнует то, что была такая ситуация, когда…

**Светлана**: Их много.

**Сергей**: Было столько собак, что просто было страшно на улицу выходить, то есть пройти мимо. То есть…

**Анжелика**: Собак много и меня собака кусала.

**Екатерина**: То есть опять же, кому это надо их собирать, держать в питомниках? Опять же, это выделять… Тогда, получается, всё равно должен быть бюджет какой-то выделяться, потому что это не выгодно.

**Сергей**: Опять растраты.

**Екатерина**: Поэтому это делать никто не будет.

***Интервьюер****: Угу.*

**Екатерина**: А, конечно, когда стаи собак ходят, конечно, и ребёнок испугается, и все, конечно, будут согласны и их расстрелять и всё, что угодно сделать.

**Сергей**: Да не то что ребёнок, там взрослый мимо не пройдёт лишний раз.

**Екатерина**: Поэтому это тоже такая проблема…

**Светлана**: Глобальная.

**Екатерина**: Того, что, наверное, нет денег вообще на это, уже тем более в бюджете.

**Интервьюер**: Угу.

**Екатерина**: А кто-то частно не будет.

***Интервьюер****: Так, хорошо. Бездомные собаки (ну, или животные в целом). А что, что-то ещё есть? Экономика, бездомные собаки, хорошо.*

**Екатерина**: Дороги.

**Интервьюер**: А в остальном всё хорошо? А?

**Екатерина**: Дороги.

**Сергей**: Дороги.

**Екатерина**: До сих пор…

**Сергей**: Я вообще бы предложил не делать через каждые 50 метров пешеходные переходы. Это…

**Екатерина**: Ну это автомобилисты предлагают.

**Сергей**: Для водителей. Да.

**Екатерина**: А пешеходы довольны.

**Сергей**: Светофор, пешеходный, встаёшь такой, утыкаешься постоянно и для пешеходов было бы безопаснее, например, если бы поставили надземные пешеходные переходы. И водителям проще, и пешеходам намного безопаснее.

***Интервьюер****: А пешеходы что про это думают? насколько хочется переходить под землёй? Это было бы действительно удобнее или…*

**Сергей**: Нет, не под землёй, надземные.

***Интервьюер****: Ну или надземные, да.*

**Сергей**: Пешеходам, конечно, сложнее было бы. Но…

**Екатерина**: Да, подняться, спуститься.

**Сергей**: Всё-таки безопасность превыше всего.

**Светлана**: А если с коляской, например, это не очень удобно. Лучше так, как есть, оставить. Пусть их побольше.

***Интервьюер****: Я правильно понимаю, что в итоге получилось, вот, по-моему, Вы говорили, Екатерина, что стало как-то лучше, безопаснее переходить?*

**Екатерина**: Ну с моей точки зрения. Установка пешеходных переходов…

**Сергей**: Ну освещение поставили, да.

**Екатерина**: И светофоров – я считаю, что это плюс, для моей точки зрения. Что теперь хоть стало можно не так далеко проходить расстояние друг от друга, чтобы перейти дорогу, не боясь. Сейчас всё-таки законодательство там что-то увеличило штрафы и, по крайней мере, сейчас на пешеходных переходах тормозят уже.

**Сергей**: Не все.

**Екатерина**: Хотя всё равно надо… не все, да? понятно.

**Светлана**: Не всегда. Тоже помню.

*(смех)*

**Екатерина**: Ещё, говорю, асфальтирование, естественно, происходит, когда выделены бюджетные средства. А это часто всегда на осенний у нас, весенний период, когда постоянно идут дожди. Асфальт, естественно, быстрее размывается. И что это за укладка асфальта, когда…

**Сергей**: А я…

**Екатерина**: …погодные условия не располагают к этому? Поэтому у нас с асфальтом очень плохо. Придомовые вот, я говорю, у нас тоже сейчас возле дома дорога разбита, возле дома уже. И вот часто идёшь к кому-то в гости: в новых районах ещё, вот которые только недавно построили, ещё нормальный асфальт. А у кого вот уже 10 лет, например, уже району, всё, уже начинается битый.

***Интервьюер****: Угу.*

**Екатерина**: На каблуках особо не хочется ходить по асфальту. У нас только да, на машинах можно. Потому что плитка где-то битая, вот это всё. И кладут только когда появляются средства, не вовремя, я считаю. Это тоже проблема.

**Интервьюер**: А если говорить про какие-то позитивные вещи, что-то изменилось в лучшую сторону за последние несколько лет или только ухудшилось?

**Анжелика**: У меня на районе улучшилось.

***Интервьюер****: Благодаря чему?*

**Анжелика**: Ну у меня линия просто стоит, построилась недавно. Там и дороги построились тоже. И машины уже по-другому ездят. Просто у нас часто аварии раньше были, а сейчас уже устроено получше. Да и освещение теперь хотя бы есть нормальное. Там просто линия именно всё застроила: и дороги полностью застроила, и сделала место для пешеходов. Всё укрыла. Так что у меня получше на районе.

***Интервьюер****: Так, а ещё что-нибудь хорошее?*

**Светлана**: Позитивное…

***Интервьюер****: Если не было позитивного, то можете так и сказать, если не видите.*

**Светлана**: Мне кажется, на прежнем уровне. Не ухудшилось и ничего такого…

**Сергей**: Особого…

**Светлана**: Улучшения не видно.

**Сергей**: Да. особо улучшений никаких нет.

**Светлана**: Ну, правда, вот дороги единственное, что вот облагораживают, а так на прежнем уровне.

***Интервьюер****: В смысле – создают переходы пешеходные? Или что?*

**Светлана**: Нет, ну заборчики поставили вот для безопасности детей, чтобы они не выбегали. Светофоры, пешеходные дорожки.

**Сергей**: Да, светофоров больше появилось.

**Екатерина**: Хорошо.

**Сергей**: Опять же, кому-то хорошо, кому-то плохо.

*(смех)*

**Светлана**: А так…

***Интервьюер****: Так, хорошо. Тогда более простой вопрос: а что плохого случилось?*

**Светлана**: Плохого…

**Анжелика**: Не знаю, для меня плохого ничего не случилось.

**Светлана**: Да ничего, да.

**Анжелика**: Хуже не стало, мне кажется.

***Интервьюер****: То есть всё было плохо уже до этого, как я понимаю?*

**Екатерина**: Не знаю, я заметила, что становится всё хуже.

***Интервьюер****: Так.*

*(смех)*

**Сергей**: Всё хуже.

**Екатерина**: С каждым годом инфляция, с каждым годом цены повышаются, зарплаты стоят.

**Светлана**: Нет, ну это (32:32)

**Екатерина**: И я это заметила. Вот на протяжении, как я вышла из декретного отпуска… До декретного отпуска, это, получается, было до 11-го года, я как-то замечала: и зарплату чуть-чуть накинут, и как-то цены приемлемы. Я вышла – не знаю, я не успеваю вот так смотреть по сторонам. Всё меняется и… Нет, всё облагораживают в какой-то мере, всё становится сейчас более…

**Сергей**: Да, но, опять же…

**Екатерина**: Кредитными сейчас картами можно везде расплачиваться, становится удобно. В кафешку пойти. С одной стороны, да. Но зарплаты стоят, и чтобы были деньги, нужны постоянно какие-то подработки. То есть кто не добился каких-то высот в бизнесе, чтобы нормально жить, что-то покупать, должен вертеться и работать на одной работе – этого не достаточно. На трёх как минимум, чтобы вертеться, там подзаработать, тут – и тогда что-то хоть. Какой-то бюджет будет в семье и тогда можно будет. А так…

**Анжелика**: Да, экономика не очень

***Интервьюер****: То есть основные негативные изменения связаны в первую очередь с экономикой, да?*

**Анжелика**: Да.

**Екатерина**: Да.

**Анжелика**: Самая большая проблема, наверное.

***Интервьюер****: А вот если, допустим. Сравнивать (может быть, вы знаете) с другими областями, плохая ситуация в Орловской области – это что-то уникальное или везде так же плохо?*

**Анжелика**: Ну не прямо везде, но есть некоторые города.

**Сергей**: Да, в некоторых…

**Светлана**: Мне кажется, она везде. Потому что с Белгорода люди жалуются, когда вот был достойный город и там работа была. Тоже люди приезжают к нам в Орёл уже подрабатывать.

***Интервьюер****: Угу.*

**Светлана**: И там тоже экономическая ситуация на грани.

**Анжелика**: Есть…

**Светлана**: Даже к нам едут, когда у нас воя ситуация не очень.

**Анжелика**: Где-то выше тоже цены, чем у нас.

**Сергей**: Ну где-то ещё хуже бывает.

**Екатерина**: Не знаю, я сейчас смотрю, вахтовый метод – едут все в Москву охранниками. Мужчинам вообще негде работать. Не знаю, вот уже согласны чтобы получить эти, не с знаю, 40, 60 тысяч они едут туда. У нас…

**Светлана**: Только в Москве жизнь, действительно. Вот как показывают Москва.

**Екатерина**: Ну там (34:38)

**Светлана**: Там и праздники каждодневные какие-то: и день мёда, и день варенья, и чего только там нет! Вот только Москва. И освещение у них там красивое, и Новый год у них там прекрасный просто, прошёл на ура. И каждый день салюты. А у нас тут ничего.

 **Анжелика**: А ещё лучше – Америка.

**Светлана**: Ну, Америка…

**Анжелика**: Ну а что мелочиться, Москва…

**Светлана**: Ну и вот единственная жизнь там – жить в Москве.

***Интервьюер****: А вот…*

**Светлана**: А туда не попадёшь.

***Интервьюер****: А хотелось бы чтобы так же было, какие-то салюты, освещение. Праздники?*

**Светлана**: Да салюты можно не делать, это можно даже вот… Детей у нас много болеют…

***Интервьюер****: Угу.*

**Светлана**: Вместо того, чтобы в небо пускать эти деньги, лучше бы детям больным давали.

**Анжелика**: Ну да.

***Интервьюер****: В смысле…*

**Сергей**: Это опять получится отмена праздника, вы деньги…

**Светлана**: Да зачем? Я думаю, каждый поймёт.

**Анжелика**: Она про салют имеет в виду.

**Светлана**: Ну да, про салюты. Праздник можно провести, но без салюта.

***Интервьюер****: А какие праздники, если сравнивать с Москвой, что хотелось бы видеть у себя? То есть это освещение, день варенья…*

**Светлана**: Да красоту. День варенья... Ну, любой праздник, какой они там проводят, можно и у нас проводят. Тот же день варенья – я думаю, любой бы сходил, попробовал какого-то нового.

**Анжелика**: Не у каждого…

**Светлана**: Варенье. Кто-то себе потом бы сварил.

***Интервьюер****: То есть как вы думаете, о том, что говорит Светлана, то есть действительно это сделало бы жизнь как-то интереснее, лучше? Или лучше было бы на что-нибудь другое деньги тратить?*

**Анжелика**: Ну, конечно, праздники каждый…

**Светлана**: Не, не каждый.

**Анжелика**: Праздников, кончено. Да, без праздников тяжеловато для города будет. Потому что тратиться на оформление и на всё остальное. Но хотя бы немножечко устраивать нормально. Ну а остальной бюджет, который… Мы их, как в Москве, не устраиваем, можно на что-то более благоприятное тратить. Так же на детей.

**Светлана**: На детей, кончено.

***Интервьюер****: А вот что дало бы вам вот это проведение этих праздников? То есть какое ощущение?*

**Анжелика**: Наверное, радости.

***Интервьюер****: Так, хорошо. Я просто смотрю, Екатерина и Сергей замолчали.*

*(смех)*

**Светлана**: Задумались.

**Екатерина**: Ну вот честно, мне вообще вот было бы параллельно, есть этот праздник или нет. Я не знаю, например, вот если бы что-нибудь, там…

**Сергей**: Нас это не радует.

**Екатерина**: Я работаю в водоканале, допустим. У нас даже вот в водоканале… Причём не бюджетная у нас получается, нам не помогает бюджет, то есть мы сами оплачиваем себя, но они влезают, администрация, постоянно контролирует тарифы и так далее. И вот лучше бы они нам скидку, например, на воду сделали, вот кто работает в водоканале, грубо говоря. Вот такое. Или вместо вот этих мероприятий каких-то бесплатные приёмы медицинские или для детей что-то… Для детей – я согласна, детям нужен праздник. Но мне лично уже как взрослой не нужны эти праздники, я не пойду толпиться вообще куда-то с народом, я не люблю это.

**Светлана**: Вот поэтому и весь негатив оттуда. Праздники нужны, чтоб объединять людей.

**Сергей**: Ну, опять же, кому-то нужен праздник. Кто-то…

**Светлана**: Да. Однако все идут на праздник. Праздник любим-не любим, а все идём.

**Екатерина**: Ну у нас вот когда какие-то праздники. Проводятся митинги.

***Интервьюер****: Угу.*

**Екатерина**: И вот набирают людей вот так вот, никто не хочет идти, хотя они должны, по идее, были людей раньше объединять. Но это сейчас просто фикция. Просто гонят народ. И…

**Анжелика**: Ну вообще хорошо. Освобождают, в парк хотя бы.

*(смех)*

**Анжелика**: Я это говорю как студент.

***Интервьюер****: Ладно, про праздники примерно понятно. Тогда чуть более точный вопрос: слышали что-нибудь про Банный мост?*

**Светлана**: Конечно слышали.

Екатерина: Слышали.

***Интервьюер****: Да?*

**Анжелика**: Я не слышала. Что это?

***Интервьюер****: Да, это пешеходный мост, который строится через Оку в районе спасательной станции.*

**Анжелика**: Это где?

**Екатерина**: Это, получается, два моста уже есть и там ещё подальше третий, чтобы Советского в Железнодорожный район было легко переходить.

**Анжелика**: А, я, наверное, поняла.

***Интервьюер****: Да, пешеходный мост. Вот вообще, как вы думаете, нужно ли его строить или не нужно? Насколько он вообще как-то поменяет жизнь города?*

**Анжелика**: Мост?

***Интервьюер****: Да, мост. То есть как Вы считаете.*

**Сергей**: Поменяет, скорее всего, тем, кто будет им пользоваться.

**Анжелика**: Удобнее, наверное.

**Сергей**: Да, кто рядом живёт. То есть тому будет удобно. А кто вообще далеко от этого моста. Он, конечно, скажет… Зачем ему он?

**Анжелика**: Он будет безразличен.

**Сергей**: Да.

Анжелика: есть и есть.

***Интервьюер****: То есть в целом для города это не…*

**Анжелика**: Ну не так значительно, да.

**Светлана**: Ну, посмотрим, наверное, когда построят.

**Екатерина**: Тут же выделяет деньги кто там, Медведев, я не помню, для чего, с какой целью… Вернее, почему это он решил выделить. И поэтому тут двоякая ситуация: лучше уж тогда будет мост, чем их вообще потерять.

**Анжелика**: Ага. Лучше, да.

***Интервьюер****: То есть мост – это к тому, что «пусть лучше мост, чем ничего»?*

**Екатерина**: Чем ничего, да.

**Светлана**: Чем они куда-то уйдут.

***Интервьюер****: Так, а куда бы лучше было бы направить, если не на мост?*

**Анжелика**: Мы жадные.

**Сергей**: На медицину, наверное.

***Интервьюер****: На медицину?*

**Сергей**: Угу.

***Интервьюер****: То есть…*

**Сергей**: У нас медицина как бы… Ну, частные – там да, но это, естественно, дороговато. А вот те, которые государственные, там всё очень плохо, мне кажется.

**Екатерина**: Ещё как-то ремонтируют поликлиники, там подкрасят… Раньше хуже было.

**Сергей**: Я раз попал в поликлинику, и я как пришёл, я думаю: «Меня вообще в какой-то подвал привели». Настолько всё ужасно.

***Интервьюер****: Это именно было ужасно по состоянию или…*

**Сергей**: По состоянию, да. Ио внешнему виду, и снаружи, и внутри тоже.

***Интервьюер****: А по обслуживанию? То есть…*

**Анжелика**: Сарай.

**Сергей**: По обслуживанию… Ну так.

**Светлана**: Стараются они, врачи, мне нормально.

**Сергей**: Что нет, что да. ну по обслуживанию всё зависит от персонала, то есть как… То есть от самих людей зависит в основном, мне кажется. То есть как к тебе обращаться будут.

***Интервьюер****: А если говорить, да, про мост понятно, что в целом, наверное, на жизнь города не повлияет, пусть будет, чтоб деньги просто не пропали. А тогда что вот хотелось бы, может быть, построить, если говорить про какие-то строительства? Знаковые объекты на территории города. Что бы хотелось бы видеть?*

**Анжелика**: Знаковые объекты?

***Интервьюер****: Ну, может быть, даже не знаковые, просто вот… Вот если бы у вас были бы… вы могли бы выбрать, не строить Банный мост, а построить что-нибудь другое на эти деньги, что стоило бы построить?*

**Анжелика**: Даже затруднительно.

***Интервьюер****: Всё есть?*

**Сергей**: Никто не знает.

**Екатерина**: Нет, ну можно, конечно, в детском парке или в городском, поменять колесо, вообще какие-нибудь поставить игровые…

**Светлана**: Площадки.

Екатерина: Как они называются… аттракционы классные какие-нибудь. Конечно, можно тоже. Но…

**Светлана**: Тоже, кстати, прибыльное. Все дети катаются.

**Екатерина**: Кстати, даже вот в детском парке проехаться 2 или 3 круга на машинке ребёнку 250 рублей. За 5-7 минут. А это…

**Сергей**: Опять же, на обслуживание всего этого уходят, я думаю, копейки, а людей обдирают.

***Интервьюер****: Угу. Так, хорошо. То есть взять какую-то детскую инфраструктуру развлекательную.*

**Екатерина**: Ну да.

**Светлана**: Или какой-нибудь детский центр здоровья.

**Екатерина**: Ну там же тоже на этот мост не так много денег. То есть эта капля не решит какие-то серьёзные, глобальные проблемы в Орле. Поэтому если не этот мост, то что-то такое полезное для детей, скажем так.

**Сергей**: Опять же, за деньги.

**Екатерина**: Хотя, для людей это давно была проблема. Но это хорошо тем, кто живёт в Советский, Железнодорожный район. Те, кто Северный, Заводской, в принципе, им вообще не нужен этот мост.

**Светлана**: Я даже про него и не слышала.

**Анжелика**: Я тоже не слышала.

**Екатерина**: А сейчас, тем более, у нас развиваются разные другие районы. И сейчас, кстати, даже вот уже центр… Это раньше мы ездили в центр, потому что там были скопления магазинов, аптек, там что-то купить такое.

**Светлана**: Рынок.

**Екатерина**: Рынок, естественно, молочный и так далее.

**Светлана**: Сейчас там всё есть.

**Екатерина**: А сейчас в каждом райончике есть своя церковь, есть свой рыночек, какая-нибудь ярмарка. Есть те же магазинчики, те же маршрутки, и в принципе смысла уже выбираться в город…

**Анжелика**: Ну…

**Екатерина**: Только если прогуляться.

**Светлана**: Если только… Ну, и все едут (43:33). Если погулять. Парк – это летом.

***Интервьюер****: Угу. То есть это, например, тоже можно отнести к тому, что стало лучше: получилась возможность не выезжать из своего района и там как-то проводить время?*

**Анжелика**: Не знаю, я не думаю, что это лучше.

**Светлана**: В маршрутке, да.

***Интервьюер****: А почему не лучше?*

**Анжелика**: Да потому что люди затворничают потом только в своём районе. Нужно же развивать своё мировоззрение.

***Интервьюер****: Угу.*

**Анжелика**: А то смотрят только на свой район. Есть и другие места, где можно повеселиться, познакомиться, с людьми пообщаться. Узнать, что да как.

**Екатерина**: Ну это, наверное, молодёжь только так думает.

**Светлана**: Да, в 18 лет…

**Екатерина**: А когда уже есть дети…

**Светлана**: Мы тоже так думали.

**Екатерина**: Да, так интересно.

**Светлана**: А когда есть дети… эти коляски…

**Екатерина**: Слава богу, что рядом есть магазин, рядом маршрутка. Доехал, пришёл, рядом садик.

**Светлана**: Пешком пробежался.

**Екатерина**: И всё.

**Светлана**: Кстати, садика у нас не хватает, вот мест вообще категорически нет. Вот туда можно было пару садиков на эти деньги построить.

**Анжелика**: Ещё у нас есть здание такое пустое, заброшенное, тут недалеко. наверное, видели, нет?

**Екатерина**: Я не могу сказать.

**Светлана**: Недалеко?

**Екатерина**: Какое? Остановка…

**Анжелика**: Такое большое длинное здание.

**Светлана**: Где?

**Екатерина**: Где конкретно? На (44:47) что ли?

**Анжелика**: Ну в сторону…

**Екатерина**: Несостоявшаяся больница?

**Анжелика**: Не знаю.

**Екатерина**: Напротив коммерческой больницы?

**Анжелика**: В сторону мясокомбината ещё, там едешь…

**Светлана**: Ну ладно, думаю, что это не значительно.

**Анжелика**: Я думала, что это будущее учебное заведение.

**Светлана**: И что?

**Анжелика**: Просто смотришь какое-нибудь, либо экономиче6ское… Либо такое большое, разнообразное учебное заведение. Потому что просто так стоит здание. Вот ни о чём, заброшенное, стёкла побиты.

**Светлана**: Что-то с ним сделать надо.

**Анжелика**: Да, надо что-то с ним делать.

***Интервьюер****: А вот, если поднимать тему, которая как раз про коляски, про вот это всё, насколько среда города вообще удобна, доступна для людей с коляской? Насколько тяжело перемещаться?*

**Светлана**: Например, в новом районе нормально, у нас хороший райончик.

**Анжелика**: Только в новом.

**Екатерина**: Сейчас стали вот эти Пятёрочки, Магниты всё-таки делать эти пандусы и для таких колясочников. Потом, была как-то в более новом доме, есть даже специальные для инвалидов, как-то специальные. Стали, кончено, это делать молодцы. Но пока… даже для велосипедов даже…

**Светлана**: Да.

**Екатерина**: Можно поставить.

**Светлана**: Можно прикрепить.

**Сергей**: Парковки.

**Екатерина**: Парковки, да.

***Интервьюер****: А вот общественный транспорт, есть ли возможность как-то в автобус зайти с коляской?*

**Светлана**: Ну если с большой, то нет возможности. Если с прогулочной, то можно ещё сложить её как-то, зайти.

***Интервьюер****: То есть только сложить…*

**Светлана**: Да.

***Интервьюер****: Завезти не получится?*

**Светлана**: Да, завезти – нет. Ничего не предусмотрено.

**Анжелика**: Особенно по утрам.

Светлана: А утром вообще лучше не соваться.

**Екатерина**: А, кстати, я же вспомнила про общественный транспорт. Какие же у нас маршрутки – это ужас! Раньше, конечно, были ещё хуже газели, когда там вот так стояли…

***Интервьюер****: Угу.*

**Екатерина**: Сейчас мы там, получается, один ряд. То есть два сиденья, тут два сиденья. Между ними один ряд. Они японские или китайские. Не знаю, они. Может быть, маленькие и всё равно не такие маленькие. Там заходишь и только…

**Светлана**: Возле водителя стоять только.

**Екатерина**: Стоят люди даже в одну полоску, выйти – толкаешься. Ну не, ужасно неудобно.

**Анжелика**: Да, это очень тяжело (46:51)

**Екатерина**: То есть либо это нужно как-то… Ну, давайте только двум, допустим. людям стоять, остальные чтоб сидели.

**Сергей**: Да вообще нельзя.

**Екатерина**: Ну они не предусмотрены, короче, для того, чтобы там люди стояли. Вот и всё.

**Анжелика**: Их слишком много.

**Екатерина**: Хотя раньше было ещё хуже. Сейчас лучше. Потому что раньше были газели, мы вот так ездили.

**Светлана**: А это автобусы, которые соединены в гармошкой, были, это ужасно страшно было.

**Анжелика**: Это троллейбусы что ли?

**Светлана**: Нет, автобусы ещё такие были.

**Екатерина**: Ну это из советского времени ещё, даже не знаю, далеко.

**Светлана**: Это, мне кажется, ещё 12-й ходит такой автобус.

***Интервьюер****: А про общественный транспорт, если развернуть эту идею, что основная проблема с тем, что просто неудобный или не хватает маршруток, редко ходят?*

**Светлана**: Ходят, кстати, часто. Но неудобные, действительно.

**Екатерина**: Ну у нас сейчас проблема с таким транспортом: трамвай, троллейбус. У нас там что-то тоже всё плохо, не обновляется. Денег не хватает. Проезд на рубль увеличивается каждый год, но ситуация не улучшается. Опять же, там нужны уже инвестиции. И не выйдет предприятие из этого бедственного положения, если их кто-то не проинвестирует, но...

**Светлана**: Так они и закроются эти.

**Екатерина**: Всё-таки и такой транспорт иногда… Ну сейчас маршрутки, конечно, большая часть. Но бабушки, дедушки, им всё равно где-то удобнее на трамвае, где не ходит маршрутка. Ну, как бы, устраивает нас, чтобы функционировало и трамваи, и троллейбусы, и маршрутное такси.

***Интервьюер****: Угу. Маршрутки в целом удобные или если бы работали нормально автобусы, новые, большие, было бы лучше?*

**Светлана**: Конечно было бы лучше.

**Анжелика**: Наверное, было бы лучше.

**Светлана**: Потому что в час пик утром не уедешь – толпа.

**Анжелика**: Угу, толкаются, ругаются.

**Светлана**: И вечером, когда все с работы едут, тоже. В эти узеньких маленьких маршрутках тяжеловато. А особенно в такую вот погоду с ребёнком стоять ждать дополнительную, следующую…

**Екатерина**: Ну тут видите как, двоякое, я бы ещё сказала, автобусы медленнее и менее манёвренные. У нас же с каждым годом сейчас машины увеличиваются у людей, а дороги остаются такие же узкие. Сейчас очень, кстати, страшно ездить, потому что переполнены дороги, их не расширяют. Кстати, это тоже проблема, что их нужно как-то… или вторую какую-то дорогу делать параллельно другой. И получается, если на автобусе, будет всё равно медленнее это всё движение. Сейчас на маршрутке, хоть и плохо там ехать, всё равно быстрее доедешь до точки какой-то, чем на автобусе на большом.

**Светлана**: То есть оставляем маршрутки?

*(смех)*

**Екатерина**: Расширяем дороги.

**Сергей**: По-моему, у них нет специальной остановки.

**Екатерина**: Ну это всё…

**Сергей**: Мне не нравятся сами остановки. Они останавливаются прямо на проезжей части и высаживают.

***Интервьюер****: Угу-угу.*

**Светлана**: Ну это как водителю, да?

***Интервьюер****: Ну то есть они…*

**Светлана**: Мы просто никто не за рулём.

***Интервьюер****: Они, получается, тоже создают пробки? Это маршрутка или любой общественный транспорт?*

(49:35)

**Сергей**: Ну, маршрутки.

***Интервьюер****: Маршрутки?*

**Сергей**: Да.

**Анжелика**: Для троллейбусов есть.

**Сергей**: То есть, например, две полосы, автобус останавливается прямо перед светофором, а с левой полосы, например, поворачивает налево. Всё, пробка. То есть стоим ждём.

***Интервьюер****: Угу.*

**Сергей**: То есть либо протискиваемся между этих, либо ждём, пока общественный транспорт высадит пассажиров и поедет дальше.

***Интервьюер****: Я правильно услышал, что касается, в первую очередь, маршруток, а не столько автобусов и трамваев?*

**Сергей**: Нет, ну маршрутки – подразумевается и газели, а автобусы.

***Интервьюер****: И автобусы тоже?*

Сергей: Да, то есть нужно какие-то делать…

***Интервьюер****: Карманы.*

**Сергей**: Карманы, да. То есть вот этого не хватает.

***Интервьюер****: А вообще вот с пробками... Я правильно понимаю, что стало их больше в последнее время?*

**Анжелика**: Естественно.

**Сергей**: Конечно больше.

**Анжелика**: Намного больше. С каждым годов увеличиваются.

***Интервьюер****: А сколько вот в среднем занимает… У каждого, я думаю, по-своему, но обычный путь от дома до работы, учёбы?*

(50:32)

**Сергей**: Это в зависимости от…

**Анжелика**: От времени, да.

**Сергей**: В какое время.

***Интервьюер****: Ну, допустим, в конце рабочего дня или в начале рабочего дня. Когда все едут…*

**Анжелика**: У меня минут 20 занимает.

***Интервьюер****: Угу.*

**Анжелика**: Утром 35.

**Сергей**: Ну…

**Екатерина**: Ну… 40-час. В зависимости…

**Сергей**: Всё в этих…

**Екатерина**: Если на маршрутке, то 40-час, в зависимости, как она приедет. И в зависимости…

**Анжелика**: Как Вы долго едете.

**Екатерина**: Какая ситуация на дороге, как доедут.

***Интервьюер****: Понятно. Так, про проблемы поговорили. Сейчас мы перейдём к следующему блоку. Вот в целом как вам кажется, есть ли у жителей города возможность самостоятельно как-то менять ситуацию к лучшему? Своими усилиями в том числе? То есть если…*

**Светлана**: Скинемся на что-нибудь.

*(смех)*

**Анжелика**: Ну вообще для начала окрестности…

**Светлана**: Нет, ну почему, если мы хотя бы элементарно мусорить не будем где попало.

**Анжелика**: И убирать его.

**Светлана**: Да, и в одно место складывать, то, конечно, чище станет.

**Анжелика**: Это уже…

**Светлана**: Это уже большой плюс.

**Сергей**: Ну не все ж такие.

**Светлана**: Ну вот с этого надо начинать.

**Анжелика**: А есть (51:37)

**Светлана**: Хотя бы с чистоты города.

**Сергей**: Это зависит от воспитания.

***Интервьюер****: А есть ли, может быть, какие-то организации, движения общественные, которые как-то помогают городу, что-то делают внутри города?*

**Анжелика**: Это у нас волонтёры.

***Интервьюер****: Волонтёры?*

**Светлана**: Есть они у нас?

**Анжелика**: Да, у нас есть. у нас, по-моему, «Светлая жизнь», кажется, называется. Пруд тоже они очищали. Большую часть они убирают тоже дороги.

**Екатерина**: Ну, кстати, про «Светлую жизнь» тоже.

***Интервьюер****: Угу.*

**Екатерина**: Это ж тема такая вообще…

**Анжелика**: Больная.

**Екатерина**: Больная, что называется. Там такое озеро… Ну, я не знаю даже, как… Идет там источники или нет. Ну, в общем, его нужно чистить.

**Анжелика**: Так вот они его чистили как раз.

**Екатерина**: То есть его нельзя оставлять. Это во-первых. Во-вторых, там очень большая вообще численность тех, кто тонет. То есть у нас каждый год утопающие в нём. Как-то не разрешать, возможно, пить там хотя бы.

**Анжелика**: Пить?

**Сергей**: Ну там и так пьют.

**Светлана**: Пьют.

**Анжелика**: А, в смысле пить алкоголь?

**Сергей**: Угу.

**Светлана**: Да.

**Екатерина**: То есть там сидят, например, жара вот. Вот последний просто случай был лето: два мужчины 40-45 лет, уже сидели пили, один всё, ушёл… Я не знаю, как-то контролировать, чтоб не позволять таким, вот совсем уж пьяным, туда заходить.

**Светлана**: Ну да.

**Анжелика**: Да и плюс, там и дети и тут те. Кто пьют…

**Сергей**: Ну вообще.

**Екатерина**: Всё-таки чистить пляж и что-то тоже заняться благоустройством. Ну у нас, кстати, тоже. Сколько у нас вот эта «Светлая жизнь», ещё на Лаврова прудик… У нас вот тоже все, у кого нет средств поехать на юг искупаться… У нас очень грузные водоёмы. Городской пляж – это вообще ужас! Ужас! Там всё зелёное, банки пива плавают, бычки. Ну то есть летом отдохнуть невозможно. Не знаю, я брезгую, допустим, очень.

**Анжелика**: Я тоже.

**Светлана**: Я сама не хожу.

**Анжелика**: Да.

**Екатерина**: То есть а как-то там с детьми… Потом… А, ну вот писали вконтакте тогда было, когда утонул один мужчина, его положили, накрыли ковром. Дети ходят рядом, взрослые все как-то… У нас даже вот изменилось отношение. Вот в моё время… Да меня бы мама не подпустила бы, сразу увела, а тут как-то ходят, рассматривают, это всё как-то…

**Светлана**: Палочку возьми, поковыряй.

**Анжелика**: Ничё себе!

**Анжелика**: Ну это ужас, кощунство.

**Екатерина**: И перешагивают, все сидят дальше. Как будто ничего не произошло! Я считаю. Это дико.

**Анжелика**: Хладнокровно относятся просто к этому.

**Сергей**: Вот.

**Светлана**: Люди хорошие.

**Анжелика**: Ну, знаешь, в отличие от остальных городов, где была, тут получше. Всё-таки… Просто когда я работала, там они очень довольно-таки враждебно относились.

**Светлана**: К приезжим.

**Анжелика**: Да.

***Интервьюер****: А если говорить… вот вы начали говорить про волонтёров, и ещё про какую-то организацию, вот что они делают? Во-первых, все знают эту организацию?*

**Светлана**: Нет, я не знаю.

**Анжелика**: Про волонтёров?

***Интервьюер****: Да.*

**Анжелика**: Ты не видела их что ли?

**Светлана**: Нет.

**Екатерина**: Нет, я видела…

**Анжелика**: Даже по автобусам…

**Екатерина**: В автобусах, да.

**Анжелика**: Да.

**Екатерина**: Приходят мальчик, девочка. Но ему, например, половина автобуса не верит, что это правда.

**Анжелика**: Ну да.

**Екатерина**: То есть и, например, положить какую-то значимую сумму или хоть что-то никто не хочет.

**Анжелика**: Там не то что не верят, просто жалко давать денег.

**Светлана**: Да нет, просто не верят. Если бы это…

**Екатерина**: Ну что, он, может, прицепил себе там, сказал, что у кого-то паралич. У кого-то там что-то, какой-то ребёнок – не верят люди.

**Светлана**: Да.

**Екатерина**: Я, например, тоже могу не верить, что

**Светлана**: Ну, я думаю, 50 рублей, 100 рублей – никто не обеднеет, веришь-не веришь, а это на его совести уже, что он детскими болезнями…

***Интервьюер****: Угу. А что в принципе делают? Я понял, они собирают деньги, волонтёры, организации. Что-то ещё делают или просто деньги собирают?*

**Анжелика**: Ну вот чистят то, что…

**Екатерина**: Пруды чистят.

**Анжелика**: Часто.

**Екатерина**: Чистоту.

**Анжелика**: Иногда окрестности вообще чистят. Тоже видела.

**Светлана**: А так у нас школьники зарабатывают деньги на мусоре. Ходят убирают.

***Интервьюер****: То есть собирают бутылки?*

**Светлана**: Ну нет, просто собирают мусор по территории.

**Анжелика**: Им за это платят?

**Светлана**: За это, да, им платят, школьникам.

***Интервьюер****: Угу.*

**Анжелика**: Я тоже хотела в волонтёры записаться. Всё никак не могу записаться.

***Интервьюер****: А я правильно понимаю, что никто из вас, так или иначе, не участвует ни в каких общественных организациях?*

**Светлана**: Нет.

***Интервьюер****: Ни в волонтёрах, ни где-то ещё?*

**Анжелика**: Не-а.

***Интервьюер****: Хорошо. А что-нибудь, кроме волонтёров, есть? Слышали про это? Про какие-нибудь другие организации.*

**Светлана**: Нет.

**Анжелика**: Нет, другие не слышала. Только волонтёры.

***Интервьюер****: Угу. Хорошо. Если тогда говорить про каких-то публичных персонажей, людей, которые известны в городе… Давайте начнём опять же, с хорошего. Есть ли какие-нибудь люди, которых вы можете назвать, которые в целом что-то хорошее делают для города? Чью деятельность вы можете оценить положительно?*

**Анжелика**: Как ни странно, я в это не верю, что они хорошее что-то делают.

**Екатерина**: Ну пока у нас вот избрали вот этого ВРИО, Клычкова, пока вот…

***Интервьюер****: Как?*

**Екатерина**: ВРИО.

***Интервьюер****: Нет, а как…*

**Екатерина**: Клычков.

**Интервьюер**: Ага.

**Екатерина**: По крайне мере, вот после Потомского для предприятия Водоканал это стало улучшением. Поскольку мы при Потомском передали часть кабельных линий, организации «Орёл-энерго» и дальше получилась такая ситуация, что за то, что проходит электроэнергия по ним, мы должны были бы в месяц платить большую сумму денег. Он сейчас это всё-таки как-то восстановил и возвращает нам линии, и нам не нужно будет. По крайней мере, понял, вошёл в ситуацию, что Водоканал – это, всё-таки, извините, такого уровня организация, без воды никто не сможет. Если его тоже, Водоканал разорить – ну как вообще жить-то тогда? И вошёл в ситуацию и это вот бонус ему, плюс.

***Интервьюер****: А кто-нибудь ещё слышал что-нибудь о Клычкове?*

**Сергей**: Клычков, угу.

**Светлана**: Да конечно, он на слуху. И…

**Анжелика**: Я одна только не слышала, наверное.

**Светлана**: Каток сделал на площади, (57:20) ходят все, катаются. Ну и так, по районам он ездит, проблемы решает.

***Интервьюер****: А есть ли какие-нибудь конкретные случаи, известны, когда, вот вы говорите, решает проблему по районам? Что он сделал?*

**Светлана**: Ну пока он собирает, сказал, общую информацию и по мере возможности он будет решать эти вопросы. А так…

**Екатерина**: Конкретно нет.

***Интервьюер****: Вызывают вообще доверие вот эти обещания, что будут какие-то вопросы решаться или нет?*

**Светлана**: Ну конечно вызывает. Пока. *(усмешка).*Пока мы с хорошей стороны его видим.

***Интервьюер****: Сергей, а Вы что-нибудь слышали?*

**Сергей**: Не, не слышал.

***Интервьюер****: Угу. А тогда вопрос к Екатерине и Светлане: как я понял, вот, прошлый губернатор, Потомский, он был… Он в целом негативно оценивается вот про него тоже рассказывали…*

**Светлана**: Ну я, например, про него тоже не могу ничего такого плохого сказать. И дороги он начал, это с его подачи делать дороги, вот эти ограждения. И освещение.

**Екатерина**: Ну его же самая главная заслуга – набережная.

**Светлана**: Набережная.

**Екатерина**: И Ленинская.

**Светлана**: Ну дороги, набережная – это тоже как бы…

**Екатерина**: Что он замостил.

**Светлана**: Много. Памятник он поставил. Да, при нём поставили?

**Екатерина**: Да, да.

**Светлана**: Памятники ставил. Ну такого плохого. В экономической ситуации я не разбираюсь, не могу сказать. А с культурной стороны можно плюсы ему тоже поставить.

***Интервьюер****: Угу. Так, хорошо. Кроме ВРИО кто-нибудь ещё есть, кто на слуху? Кто может сказать что-то хорошее?*

**Светлана**: Ну депутаты, когда перед выборами, они, конечно, площадки детские подделывают, подкрашивают.

***Интервьюер****: Угу.*

**Светлана**: Но конкретно фамилий… не знаю. А так…

**Екатерина**: Тут остановки сейчас нам сделали Фёдорова, и что-то прямо подписали, что именно Фёдорова остановка.

**Светлана**: Да?

**Екатерина**: Как-то это…

***Интервьюер****: Ну то есть…*

**Екатерина**: Ну он молодец, что он сделал эти остановки, но как-то…

***Интервьюер****: То есть конкретный человек, который сделал эти остановки, подписывает их своим именем? Или как?*

**Екатерина**: Подписывает.

**Светлана**: Я даже не видела.

**Анжелика**: Я тоже не видела.

**Екатерина**: А я видела.

***Интервьюер****: Какое это вызывает отношение? То есть это хорошо или плохо? То есть это скорее позитивно или негативное (59:28)?*

**Анжелика**: Ну странное всё-таки.

**Светлана**: Да какое-то параллельное отношение. Подписал и подписал.

**Екатерина**: Ну хорошо, что есть остановка в принципе.

**Светлана**: Ну да. Хотя бы знать, кто поставил.

***Интервьюер****: Так, а если говорить про каких-то людей, которые, наоборот, вызывают негативное отношение в городе?*

**Анжелика**: Негативное.

**Светлана**: Да они все прикрываются. Наделали делов и не знаем, кто.

**Екатерина**: Ну да, это ж надо вам разговаривать (59:58) бизнесе.

**Светлана**: Да.

***Интервьюер****: Да нет, я…*

**Екатерина**: Мы даже их не знаем, понимаете?

**Светлана**: Да.

***Интервьюер****: Нет, не обязательно же именно плохих людей, про которых вы слышали и которые вызывают какой-то негативный осадок. Кажется, что они делают что-то неправильное или плохое для города. Вы говорили, Екатерина, про Потомского, да, что он не очень хорошо?*

**Светлана**: Ну так, его нам предоставили, когда выбирали, что он такой вот плохой.

**Сергей**: Я только плохое слышал.

**Светлана**: Мне он нравился.

**Екатерина**: Нет. Ну он же из Санкт-Петербурга. Он… Не знаю, у меня мнение такое: он прямо приехал к нам, всё, его выбрали, он всех привёл… У нас даже был директор Водоканала питерский.

***Интервьюер****: Угу.*

**Екатерина**: Какую-то часть времени.

**Светлана**: Своих…

**Екатерина**: То есть он перевёз своих из Питера. С кем он там работает. Я не знаю, получилось так, что он попал на 450-летие города Орла, там как раз деньги выдавались. Набережная всё равно вот, это вот мы сидим говорим: «Хорошо-хорошо», но когда она сделалась, все хотели что-то лучшее увидеть, более красивое. То есть плитка там что-то начала от дождя размываться, то есть даже писали…

**Светлана**: Ну она ж (01:01:08)

**Екатерина**: То есть всё сделано не особо и не из качественных материалов.

**Сергей**: Тогда было (01:01:13)

**Екатерина**: То есть вызывает недоверие. Потому что, а где остальные деньги и так далее. И конечно вот к нему не очень отношение было в Орле. Насколько, на мой взгляд. Хотя… Ну это такая должность…

**Светлана**: Никто не будет благодарен. Ну вот у Клычкова – у него, конечно, другая подача. Он ближе к народу, он общается с людьми, он приезжает… Перед тем как приехать в какой-то район, он пишет: «Я приеду, приходите, задавайте вопросы». А Потомский не общался. Может, поэтому и такое отношение.

***Интервьюер****: Вы, Сергей, тоже говорили, что слышали только негативное?*

**Сергей**: Да, только негативное.

***Интервьюер****: А можете сказать, с чем это было связано?*

**Сергей**: Ну конкретно я уже помню. Поэтому не могу сказать.

***Интервьюер****: Хорошо. Если говорить про какие-то источники информации, из которых вы в целом получаете информацию о жизни в городе, о том, что происходит, в целом откуда можно узнать про Орёл, про Орловскую область, что здесь происходит?*

**Светлана**: Я из контакта.

***Интервьюер****: Из социальных сетей?*

**Светлана**: Вконтакте сидим. Да, там сайт про Орёл.

**Екатерина**: Ну вконтакте орловские новости любые, прямо вводишь в Яндексе и начинает выливать разные газеты. У нас на Водоканал приносят газеты вот такие орловкие.

***Интервьюер****: Да?*

**Екатерина**: Да, ещё и бесплатные, кстати.

**Светлана**: Угу.

**Екатерина**: И там, например, как раз рассказывают, что происходит с тарифами, что в администрации решали. Где Клычков был.

***Интервьюер****: А кроме Екатерины, кто-нибудь ещё местные газеты видел, читал?*

**Светлана**: Нет.

**Анжелика**: Нет, я не читала.

**Интервьюер**: Тогда к Вам вопрос: какие Вы газеты знаете местные?

***Екатерина****: По-моему, «Орловская среда» и что-то ещё было. Честно говоря, на название не обращала как-то…*

***Интервьюер****: Угу. То есть вот видели, но особо не читали?*

**Сергей**: Вот Орловские…

***Екатерина****: Ну пролистать и всё.*

***Интервьюер****: Угу.*

**Екатерина**: Ну, например, у нас… Это вот я не читаю. А у нас уже те, кому в Водоканале от 50-ти лет и выше, они читают, люди другой возрастной группы. Мы, уже как-то нам не очень интересно.

***Интервьюер****: Угу. Так, а если говорить про телевидение. По телевидению есть какие-нибудь местные новости?*

**Екатерина**: Есть.

**Светлана**: Есть, конечно, орловский канал.

***Интервьюер****: Смотрите их?*

**Светлана**: Редко.

**Сергей**: Ну да, когда попадаем. Ну я, когда попадаю на новости, все смотрю.

***Интервьюер****: В целом есть какая-нибудь полезная, интересная информация по телевидению или это просто…*

**Светлана**: Нет, конечно, полезно.

**Сергей**: Ну полезной, может быть, нет, а интересная есть.

**Светлана**: Бывает и полезная, бывает и интересная.

**Сергей**: Узнать, что творится.

**Екатерина**: Мне кажется, сейчас чаще узнают через интернет что-то, какую-то новость и тогда уже хотят посмотреть в новостях. То есть, всё-таки, в первую очередь… Ну это на мой взгляд.

**Светлана**: Ну да, и я так считаю.

**Екатерина**: В первую очередь не будешь сидеть и смотреть, ждать эти новости орловские.

**Светлана**: Да.

**Екатерина**: Специально, чтобы посмотреть, нет. Это если что-то случилось, что происходит, то да, сразу включаем.

***Интервьюер****: А вы туда часто заходите, чтобы специально посмотреть? Я имею в виду именно про Орёл что-то или просто, когда попадаете?*

**Светлана**: Просто когда попадаем.

**Екатерина**: Ну вот у нас же был вопиющий летом, когда из психдиспансера сбежал маньяк какой-то и стрелял с оружием, отобрал оружие у двух…

**Анжелика**: А, я знаю.

**Екатерина**: Ой, ну как они там, кто ходит…

**Светлана**: Патрули.

**Екатерина**: Конвоиры или как… патрульная служба, ППС.

**Сергей**: ППС.

**Екатерина**: Отобрал, ранил женщину, девушку.

**Светлана**: В заложники.

**Екатерина**: И потом по городскому парку бежал с оружием. И там писали, что, и даже слышали… То есть пули там пролетали и там же и детский парк рядом. Все гуляли с детьми. Но, в общем, поймали его. Слава богу, без жертв, но конечно же, мы все сразу начинаем это включать. Или что-то произошло, показывают, например, ту же набережную. Конечно, я думаю, что многие захотели…

**Сергей**: Надо посмотреть.

**Екатерина**: Надо посмотреть.

***Интервьюер****: А вот я правильно понимаю, что, если суммировать, то основная информация идёт из интернета, а потом уже все остальные источники?*

**Светлана**: Да.

***Интервьюер****: Газеты, телевидение – постольку-поскольку? А если говорить про достоверность информации, вот на ваш взгляд, какой информации откуда можно больше доверят – из телевидения, из газет, из интернета?*

**Сергей**: Я думаю, не то и не то.

**Светлана**: Мне кажется, она одинаковая везде.

**Сергей**: Да.

**Екатерина**: Мне кажется, здравый смысл нужен сейчас, конечно, доверять никому нельзя. Ни из какого источника.

**Сергей**: Могут и на телевизоре наврать.

**Екатерина**: На мой взгляд, как выгодно, так и будут преподносить какую-то информацию.

***Интервьюер****: А вот если говорить про социальные сети, какие-нибудь паблики, где-то кто-то что-то пишет, можно этому доверять, этой информации или нет? Она вызывает больше доверия, чем телевидение или меньше?*

**Светлана**: Я считаю, там больше...Вы знаете, там на основе мнений, например, обсуждается вопрос. Если прочитать это всё, мнения, например, всё равно ты выделишь: 80%, например, считают так же. И наверное, всё-таки это тоже, не один человек это считает так. Значит, всё-таки это более верно.

**Сергей**: Нет, ну там просто как обсуждают. А если там кто-то был в центре событий, сфотографировал или заснял что-то, выложил в сеть, то, естественно…

**Светлана**: То можно довериться.

**Сергей**: Да.

***Интервьюер****: Понятно. У нас несколько заключительных вопросов. Они будут касаться, так или иначе, выборов, потому что все про это говорят. Но они будут касаться выборов не столько президента, сколько на региональном уровне. В целом, наверное, общий вопрос: знаете или не знаете, что у вас будут выборы губернатора?*

**Светлана**: Конечно знаем.

***Интервьюер****: Да?*

**Екатерина**: Да. сейчас уже афиша, я видела. Вот губернатора. ЛДПР, кажется.

**Светлана**: Губернатора – это вот Клычкова будут выбирать.

**Анжелика**: Нет, там написано просто было: «ЛДПР».

**Светлана**: А ну представителей.

***Интервьюер****: Сергей, Вы слышали об этом?*

**Сергей**: Я нет.

**Екатерина**: Мы сейчас всё про Путина слышим.

***Интервьюер****: Про Путина самого, да?*

**Екатерина**: Да, сейчас про…

**Светлана**: Ну это же единый день голосования, правильно? Не только президента выбирают, но и местного губернатора.

**Анжелика**: А, то есть это будет всё 18-го марта?

**Светлана**: В одном, да. Просто будут давать бланки отдельно там за президента. За губернатора. Я так представляю.

***Интервьюер****: А в целом вы в выборах участвуете, не участвуете. Собирались участвовать?*

**Светлана**: Да, мы ходим каждый год.

**Сергей**: Я – нет.

**Светлана**: Ну не каждый год, когда выборы бывают.

**Анжелика**: Я на президента.

**Екатерина**: Я хожу на выборы президента.

***Интервьюер****: Вы президента? Угу.*

**Светлана**: Я не только на выборы президента, на все выборы хожу.

***Интервьюер****: А с чем это связано? На самом деле, мне кажется, немного необычный случай, чаще не участвуют.*

**Светлана**: Не знаю, просто так. Ну, просто сходить, проголосовать, своё мнение там выразить. Хотя оно, наверное, капля в море, там уже всё решено.

**Сергей**: Ну да, за нас уже всё решили.

**Светлана**: Ну просто хочется, чтобы было своё там в общей куче. Мы семьёй ходим. И детей берём, и муж ходит.

***Интервьюер****: Я правильно понимаю, что это получается такое событие…*

**Светлана**: Да.

***Интервьюер****: Или это какое-то проявление гражданского долга?*

**Светлана**: Ну да, гражданский долг скорее всего.

***Интервьюер****: А Екатерина, почему Вы только на выборы президента ходите?*

**Екатерина**: Ну Вы знаете, вот орловские вот эти деятели… Ну, может быть, мы сейчас, конечно, за месяц о них узнаем… Но я, например. Даже не знаю, кто там. Вот я знаю этого Клычкова сейчас. Я бы за него, может, и пойду проголосую. Но вот, например, я не знаю. И вот выбирать пальцем в небо и неизвестных мне людей, от которых я не видела никаких проявлений… Например, пусть даже вот как эта была остановка, там хоть подписано: «Фёдорова» и я знаю, что он хоть остановочку сделал. А вот эти, я пришла… что они сделали, я не знаю.

**Светлана**: Ну в каждом районе там листовки какие-то раздают.

**Екатерина**: Ну листовки, ну на бумажке они пошли и распечатали. Ну что они мне принесли: «Вот я сделаю». Ну… Как выбрать из них?

**Светлана**: День двора, как они…

**Екатерина**: Я не вижу смысла и решают…

***Интервьюер****: Всё правильно я понимаю, что просто не хватает информации?*

**Екатерина**: Я считаю, что да. Про вот именно наши орловские деятели, я считаю, что мало.

***Интервьюер****: То есть про выборы президента больше просто получается?*

**Екатерина**: Это на мировом уровне даже. Я так думаю, что везде знают, какие кандидаты. И мы узнаем вообще, кто там будет. А здесь у нас менее это всё. И, честно говоря, тоже как-то хотелось бы, например, не чтобы я этого одного Клычкова знаю, сижу вот я одна, одного этого Клычкова знаю. Это тоже в какой-то мере позор, что я тоже не знаю, что в Орле происходит. Но почему с другой стороны – я спрашиваю себя, – я не знаю? Потому что я, получается, не вижу, кто что делает.

**Светлана**: Скромные они все.

**Екатерина**: А, ну или очень скромные.

**Светлана**: Не афишируют себя.

**Екатерина**: Чтобы даже вот на Ваш вопрос: «Какие у вас хорошие люди в Орле знаменитые? Какие там такие» – мы ничего не знаем даже. Не знаю, как это расценивать.

***Интервьюер****: Анжелика, Вы тоже собираетесь пойти на выборы президента как минимум? Да?*

**Анжелика**: Меня не пустили.

***Интервьюер****: Не пустили?*

**Анжелика**: Сказали, в 19 лет.

**Екатерина**: А почему?

**Анжелика**: Ну там в линии на минус первом этаже стояла типа девушка в своей…

**Светлана**: С тумбой.

**Анжелика**: Да, стойкой. И она записывала. Но так как мне нет ещё 19-ти, она сказала, что нужно в частный сектор идти.

**Светлана**: То есть по своему району?

**Анжелика**: Да.

***Интервьюер****: А Вы хотели взять как-то открепительное удостоверение?*

**Анжелика**: Ага.

***Интервьюер****: Понятно. Сергей, скажите, почему Вы не участвуете в выборах?*

**Сергей**: Нет, ну потому что я уже изучал такое, что за нас уже всё решено. То есть хоть голосуй, хоть не голосуй, там всё равно уже всё выбрано.

**Светлана**: Всё выбрано.

***Интервьюер****: То есть…*

**Сергей**: Поэтому смысла идти и голосовать я не вижу.

***Интервьюер****: Угу, понятно. А если говорить вот про избирательные компании, Екатерина как раз сказала, что хорошо, когда есть информация не только из листовок. А…*

**Екатерина**: Да, что они родились, они нам там календарики принесут.

***Интервьюер****: Угу. Какая-то информация о реальных делах. Вот если говорить про то, что хочется знать о кандидатах, как они должны себя презентовать? Вот как, вам кажется, было бы лучше?*

**Светлана**: В новостях пускай каждый перед выборами покажет своё дело, например, видео какое-то, отрывок.

**Екатерина**: Нет, вот…

**Светлана**: Что «вот я сделал это, это».

**Екатерина**: Ну я не знаю, я не считаю, что нужно вот это за месяц прямо «Я вот такой вот пришёл!».

**Светлана**: Ну в течение года…

**Екатерина**: В течение… вот сколько вот это срок между двумя выборами…

***Интервьюер****: 4 года.*

**Екатерина**: Они должны проявлять себя. Не знаю уж, как, через средства массовой информации, листовки. Они же об этом вспоминают только перед выборами. А мы даже не знаем, кто там и что вообще. Как выбирать? Если бы я, например, знала, что вот этот остановки сделал, этот светофоры сделал, этот открыл кафе, не знаю, там ещё что-то. Этот спонсировал какое-то, инвестировал в какую-то медицинскую технологию. Я не знаю, если бы я это знала, допустим, на основе этого я бы уже делала свой выбор. А тут я не знаю, на основе чего делать.

**Светлана**: Ну или спрашивают, как хотите, чтобы информация дошла.

**Сергей**: Ну в начале они вот чуть-чуть сделают, а потом…

**Екатерина**: Всё за месяц до выборов.

**Светлана**: Ну не за месяц, нет.

**Екатерина**: Смешно.

**Светлана**: В течение года.

***Интервьюер****: Угу, Сергей что-то начал говорить.*

**Сергей**: Ну в начале они, может, что-нибудь и сделают, как-то проявить себя, а потом могут и затихнуть, когда выберут.

**Светлана**: Ну понятно, перед выборами там спонсируют, дают помощь какую-то, тогда они начинают делать что-то. А так, может, денег нет и сидят.

***Интервьюер****: Угу. А один из завершающих вопросов в этом блоке: слышали ли вы что-нибудь о Рыбакове? Знаете ли об этом человеке?*

**Светлана**: Да, я слышала, я просто забыла эту фамилию. О советскому району он, да, правильно?

***Интервьюер****: А вот она тоже… Я не знаю.*

**Светлана**: Я просто слышала.

***Интервьюер****: Он относится скорее к позитивным или к негативным персонажам, по Вашему субъективному мнению?*

**Светлана**: Я думаю, позитивным. Потому что очень его бабушки любят, я жила в Советском районе, и он заходил перед выборами, были в том году в сентябре выборы. И он в каждый дом заходил с календариками, так вот тоже приходил, информацию приносил. День двора делал. Он поддерживает в старых домах, где старые площадки детские, он там их делает. Красиво.

**Екатерина**: Ну он вообще же организатор лесоторговой базы.

**Светлана**: Лесоторговой.

**Екатерина**: Он свой бизнес, там что-то его начали прижимать. И он начал отстаивать. И он ступил в борьбу с Потомским. Это же когда приезжали на площадь какие-то куклы этого Потомского. Тут какая-то была акция широкомасштабного действия, что каталось… Как-то высмеивали Потомского какими-то куклами. Только я не помню, это надо конкретно поднять информацию. А так, ну, он начал защищать себя, свой бизнес. И всё-таки он что-то там, каких-то нашёл людей. Но потом всё равно это прекратили. Не дали ему получить.

***Интервьюер****: А что-либо для города или для области он делал?*

**Светлана**: Для города вот площадки детские и ещё… Он много информации приносил. Он или бабушек куда-то возит в санатории или какие-то досуги для пожилых людей организовывает. Конкретно уже точно не помню, не могу сказать. Ну он понравился.

***Интервьюер****: То есть больше такое меценатство получается?*

**Светлана**: Ну да.

***Интервьюер****: А у Анжелики какой-то скептичный взгляд. Вы что-нибудь другое слышали?*

**Светлана**: Она просто не знает. Ты не знаешь? Слышала про Рыбакова?

**Анжелика**: Я?

**Светлана**: Да.

**Екатерина**: Нет, конечно.

**Анжелика**: Нет, конечно.

**Екатерина**: Вот (01:14:47), в конце концов, интересно было бы интервью послушать этой бабушки, допустим. Не просто голословно он там сколько-то каким-то людям дал какие-то путёвки. Можно сказать всё, что угодно. А, например, вот взять интервью вот как к тому вопросу, как рассказывать о том, что делает какой депутат.

***Интервьюер****: Понятно. Наверное, завершающий вопрос: связываете ли вы своё будущее как минимум 3-4-5 лет с жизнью в Орле или собираетесь переехать?*

**Светлана**: Остаёмся здесь, куда ж мы без него.

**Екатерина**: До победного.

*(смех)*

**Анжелика**: Будущее покажет.

***Интервьюер****: Понятно. А большинство из вас собирается остаться в связи с тем, что хочется, нужно остаться или просто с тем, что просто нет возможности куда-то переехать?*

**Светлана**: Скорее всего второй вариант. Что нет возможности куда-то переехать.

**Екатерина**: И уже (01:15:43)

**Светлана**: И общение уже здесь, и куда-то с детьми ехать… Если б, может, молодая-холостая, сел и поехал, а когда уже дети, уже не двинешься. И кто нас ждёт? Я думаю, что лучше не будет.

***Интервьюер****: Куда бы хотелось переехать, если бы была возможность?*

**Светлана**: Ну не знаю, ещё не думала.

**Анжелика**: Я б переехала.

***Интервьюер****: Да, почему?*

**Екатерина**: Ну это в 18 лет ты б переехала.

**Анжелика**: Ну да.

**Екатерина**: А если так…

Анжелика: Мне в 18 лет жалко... Ну не знаю, слишком замкнута, наверное.

***Интервьюер****: М? замкнута?*

**Анжелика**: Замкнута, да, как-то не нравится мне… да и шумно. Я вообще не люблю большую цивилизацию, как говорится.

**Светлана**: В деревню.

***Интервьюер****: А Вы бы хотели переехать на природу, получается?*

**Анжелика**: Я хочу в горы.

***Интервьюер****: В горы?*

**Анжелика**: Да.

***Интервьюер****: А уже примерно представляете, куда хотели бы переехать?*

**Анжелика**: Я вообще хотела сначала на Алтай. Но я всё думаю, либо Алтай, либо Кавказ. Куда-то туда.

***Интервьюер****: Понятно.*

**Анжелика**: Я люблю больше спокойствие. Чистый воздух, и чтобы сильно политика меня не касалась. Потому что чем сильнее ты влезаешь в это, тем сильнее рискуешь. Потому что это как, наверное, в те года, сражаешься, потом получаешь.

***Интервьюер****: Екатерина, Сергей, вас я услышал, что вы тоже собираетесь, скорее, остаться. Это тоже связано просто с тем, что нет возможности, да?*

**Сергей**: Нет возможности, конечно.

**Екатерина**: Нет, так бы мы, конечно, в Краснодарский край, например, в Крым уехали бы жить.

**Светлана**: Да.

**Екатерина**: Сочи. *(смех)* В приморские.

***Интервьюер****: Это связано только с тем, что там просто погода лучше или там у вас больше возможностей?*

**Светлана**: Да мне кажется, климат.

**Екатерина**: Мне кажется, погода, климат – совсем будет другое здоровье.

**Светлана**: У нас…

**Екатерина**: Возможности… ну вот сейчас в Сочи, в Крыму сейчас поднимают это всё. И поэтому, я думаю, конечно, там можно где-то утроиться. Но менять уже не сможем. Уже привыкли к одному.

***Интервьюер****: Понятно.*

**Екатерина**: Кардинально.

***Интервьюер****: Сергей, Вы тоже остаётесь?*

**Екатерина**: Остаётся.

**Светлана**: Поднимать город.

**Сергей**: Остаёмся.

**Екатерина**: Работать на заводах.

***Интервьюер****: Хорошо. Ладно, большое спасибо, что пришли. Сейчас не уходите, я вам раздам вознаграждение.*