**Первый сон Святогора**

Какая фигня, мужики, со мной стряслась намедни; хотите верьте, хотите нет. Сижу, это я как то вечером у себя в кузне немножко трезвый, читаю последние страницы нашего странника и, то ли, прикимарил (было от чего), то ли в натуре, кто то сзади подошёл, будто ко мне, руку на плечо положил и тяжело так вздохнул. Я обернулся и грезится мне, вижу как бы, мужичок с седенькой бородкой стоит какой то. «Ба! Капанадзе! Ты ли это! Ну, здорово, брат, проходи, присаживайся. Приветствую тебя в моей лаборатории, маэстро! Дык… это… каким, ветром ты тут?.. Да всё равно, садись, угощать буду дорогого гостя». …а сам думаю: «Ура! Вот свезло, так свезло. Сам Капа тут! Сейчас я его, типа, вскрою». «Хорошо тут у тебя, прохладно», сказал Тариэль и закурил. Я, тем временем, затумашился в погреб за разносолами и первача отлить в банку. Выпили за встречу. После второй рюмки (за Теслу) я вопрос поставил ребром: «Так что́, Тариэль, как, бишь, твой ген функционирует? Вот карандаш тебе, бумага – ваяй!» Капа хитро улыбаясь почесал своё волосатое брюхо и говорит: «А может тебе ещё и ключ от квартиры..?» Ломается, - думаю, ну-ну… я не тороплюсь. Выпили ещё. Захожу сбоку: «Капа, колись, проказник, бываешь ты на реалстраннике у нас? Только не ври мне!» « А то! Каждый день, - сказал мой гость, хрустя солёным груздочком , - я там под ником multimeter торчу, а иной раз – Неомультом. Тень на плетень навожу, чтоб чуваки не скучали; может так капаген работает, может этак… дааа… С Бомбаром собачусь систематически, а сам, между тем, ума набираюсь у этого…. у Святолуга, о! Если эту вашу инеттусовку представить как российский кнессет, то я там - Жириновский. Типо, массовик-затейник я там». «Яаасно… ну, а ваще… какие впечатления? Кто у нас там самый классный пацан?». «Самых классных пацанов у нас там два. Ты да я. Однозначно. Мы с тобой уж, если не понимаем ни рожна в электротехнике, то и не задаёмся как некоторые. А то есть там у нас… и понимают в электричестве не с наше, а, уж и гонору как на Тарзанке блох. Но явился то я, вишь, тебе, а не … как его… PVV. У него ума палата, спору нет, аж завидно, блин. Куда мне до него! И приборов у него столько, что хоть у половины названия запомнить… » «Ясно, а yuri52 ? Как думаешь, сделает он девайс с самозапитом?» «С самозапитом? Нет, с ним он его точно не сделает; жаден очень. Он больше про материальные блага думает: машинки, квартирки… У него ещё нет ничего, а он уже готов поставить всех на бабки». «Стоп! А кто, по-твоему сделает?... PVV ?» «Опять нет. Он же умный мужик, поэтому он его даже не пытается сделать; ему бы только поумничать. Как престарелый рыбак, списанный с рыбоконсервного судна по достижении пенсионного возраста, он шарахается по берегу деревенского пруда и доводит до мелких пацанов почему у них не ловится: «Ты, Виталий, основоположник эксперимента, так ничего не поймаешь, а вот если ты червяка другим концом наса… Grom! Grom, б…, подь сюда! На что ты ловишь?.. На жевачку? На горох попробуй; сегодня чётный день – только горох катит сегодня, а ты, Rebro, убавь глубину хотя бы до сорока метров». «Руслан?» «Руслан трезво мыслит, чётко. Легко отметает глупости, которыми изобилует ветка, но своих идей у него нет. Он может быть очень полезным в некой группе как практик, но один, я думаю, он не догонит БТГ». «Тогда кто же?» «Папюс! Я очень на него надеюсь. У него светлая голова и благородное сердце. Он много трудится. Он не для себя хлопочет, а для людей всей Земли! Такие дела, брат, на небесах решаются – через кого дать людям ТАКОЕ! Не знал?» «Ну ты, Тариэлька, выступил! Прям, как наш, прости Господи, главпоп Кирилл по субботам, чёрт его побери. Постой, запишу… ага, готово! Давай, теперь по рюмашке хлопнем: за Папюса!... И повторим давай». «Нет, Святогор, спасибо, ты добрая душа и мухоморовка твоя - высший сорт, но мне хватит. Врачи запретили мне больше пяти рюмок за раз; геморрой» - и Капа ловким движением профессионального фокусника двумя пальцами перевернул свою пустую рюмку. «Капа, ты меня увввжаешь?» Но грузин был не прошибаем. Он замкнулся, тупо уставишись в угол. «Тариэль, выше голову – пытался я его взбодрить - о чём задумался?» «Эх, Святогор!.. Скоро у меня будет очередное представление и там, между прочих зевак будет наш ArtSpi. Да… Ему у нас на страннике знаешь, чего насоветовали?» «Скрымзить твой гринбокс! Ага?» «Если бы! Ему поручили обнюхать все мои левые провода, а это очень опасно; на этом все демонстрации могут закончиться, понимаешь?.. А то, глядишь, могут и… того… Вай! никогда ещё я так не волновался; ни - когда Сааку я возил на остров, ни у турок... И ты, Святогор, тоже, блин, другом прикидываешься, а сам… Вот нафига ты надоумил ArtSpi кусачки с собой взять?» «Чего – ТОГО – я не понял, побить могут?» «Да, риск есть; могут баки набить». «Постой! Чёто я не догоню… Это что же ппплучается?..» Капа покраснел, закурил и отвернулся. Повисла неловкая пауза. «Забей, Святогор, - сказал он через минуту, - авось, прорвёмся. Давай, генацвале, х(..) с тобой, наливай по пять капель твоей чачи на посошок, да я погнал; подготовиться надо к субботе. Пожелай мне удачи, коллега». «Ни пуха!» «К чёрту!» Капанадзе забычковал чинарик, аккуратно положил его в карман, перекрестился двумя пальцами, выпил и исчез в южной стене моей каморки.