Журавлева: Добрый вечер! Это программа «Особое мнение», меня зовут Ольга Журавлева, наш гость сегодня - политолог Глеб Павловский, здравствуйте, Глеб Олегович.

Павловский: Здравствуйте!

Журавлева: Глеб Олегович, Вы на чьей стороне сейчас? Вы определились? У Вас есть вождь?

Павловский: Нет.

Журавлева: А как же быть?

Павловский: Вождя нет, лидера нет. Вот дожил до шестидесяти…

Журавлева: Один, совсем один.

Павловский: Да, без лидера, без партии. Пожалуй, даже, что и без четких убеждений.

Журавлева: Да что Вы?

Павловский: Да.

Журавлева: А зачем же Вы вчера тогда на митинг ходили, если убеждений нет?

Павловский: А тут просто – я поддался какому-то ощущению, что, в общем, уже совсем никого не будет. Да, и было ощущение, что, конечно, не хочется идти, думаешь, ну, ты же ходил в лучшие времена, а теперь пойди и испей чашу позора среди кучки из ста человек. Ну, я и пошел. И попал.

Журавлева: Поподробнее, если можно, потому что вот пишет наш слушатель на сайте: «Глеб Олегович, Вы покидали Болотную, прихрамывая, и я хромал позади, пока Вас не словила пресса, это Вас отделали правоохранители или иное? Меня они таки отделали, разбили фотик».

Павловский: Фотик жалко, нога-то – нога, а фотик дорогой.

Журавлева: Вас никто не обижал, я правильно понимаю?

Павловский: Нет. Этот тот случай, когда обижает-то непонятно кто. Они же сделали что… когда я говорю «они», не очень понимаю, с полицейской точки зрения это было бессмысленно, а на этот раз все начиналось так же, как четвертого февраля. Ты доходишь до уровня примерно «Эльдорадо» и дома на Набережной, и дальше четвертого февраля я с половиной примерно людей прошелся мирно через Каменный мост, не заходя на митинг, потому что слушать этих товарищей мне не очень интересно. Я, в общем, знаю наизусть. А тут они перегородили не только мост, они отсекли все пустое маневренное пространство перед «Ударником», и в итоге, ты оказываешься, я шел в первой шеренге этой гражданской колонны, оказываешься в тупике.