**Имею наглость Быть!**

Пьеса в трех монологах

*Посвящается погибшему белорусскому художнику Алесю Пушкину, которого истязали в гродненской тюрьме за талант, несгибаемость и смелость быть.*

# От автора

*Если точные слова не найдены, не сказаны, не записаны, если вещи не названы своими именами, эмоции не описаны, а события скрупулезно не зафиксированы, то реальность не будет создана, а будет реконструирована и замещена по принципу феномена «ложной памяти» пропагандистскими клише. Всё кухонные разговоры или шёпот в спальне исчезают на утро и остаются лишь лживые штампы пропаганды, которой разрешено нагло врать, придумывая несуществующие события и ломая причинно-следственные связи. Найти в себе силы не молчать - самый главный талант писателя и гражданина.*

*\*\*\**

*Говорят, что читатель устал от плохих новостей,*

*Что не хочет про бомбы, не хочет разборов с экспертом...*

*А читатель - надорван,*

*Он постит котов и детей.*

*За котов не посадят.*

*Или за фотку с букетом.*

*Что же делать?*

*Сжав зубы, писать, говорить и снимать.*

*За читателя - вещи своими назвать именами.*

*За того, кто молчит, взрыв не "хлопком", а взрывом назвать.*

*И войною - войну, и тюрьмою - тюрьму,*

*За того, кто на долгие годы не с нами...*

*Диана Балыко*

**Акт I**

**Доска почета**

*Монолог беларуса, экстремиста Валерия Юхневича (имя изменено по просьбе героя)*

Можно мы не будем подниматься на второй этаж? У меня колени разбиты. Лестница для меня – пытка. И кроссовки я бы не хотел снимать. Это тоже довольно сложный для меня сейчас процесс. А то потом их надевать – вторая проблема. Рассыпался в труху к пятидесяти трем годам. Вернее, меня рассыпали. Раскрошили. Разбили и запытали.

\*\*\*

Знаешь, то такое настоящая гражданская война?

Это когда твоя родная дочь отрекается от тебя не потому, что ты последний пропойца или насильник, не потому что ты бросил ее в детстве или бил ее мать, а потому что ты борец за правду, который хочет для нее, для внуков и для страны в целом лучшей доли…

Да, моя старшая заблокировала меня в соцсетях, не отвечает на звонки, не общается. И только от жены я узнаю, что по мнению дочери я дурак, полез на рожон и испортил ей биографию. А ей очень нужна благонадежная биография для карьеры, ей важно быть лояльной режиму, потому что она работает в «администрации президента Республики Беларусь», а там ценят гибкую спину, покорность и исполнительность. Вот так и получилось, что Батька у нее есть, а отца нет… Неожиданно оказалось, что у нас с ней представления о счастье абсолютно разные…

А жена осталась в Беларуси. С внуками возится. Их у меня уже 10! Я ведь многодетный отец – пятеро детей. Трое внуков родились, когда я был в тюрьме, а потом бежал из концлагеря. Я их даже не видел ни разу. Вот она – доля… Оооххх, куда мне эти колени деть? Господи, как больно… Ненавижу, когда мужик плачет. И слез своих всегда стесняюсь… Но боль не спрашивает. Она накатывает по своему графику. И без выходных.

Я когда ходил на протесты все время думал: «Вот он я з бчб сцягам, а вот он – за щитом с дубинкой. Вот он я – автомеханик, а вот он – следователь по особо важным. Вот он я – отец-экстремист, а вот она – моя дочь-ябатька… Как нам потом после победы новую Беларусь всем вместе строить? Ведь мы же все дети одной земли, больше девяти миллионов…»

А потом уже в камере смертников, в пыточном подвале, где меня подвешивали ласточкой к потолку и били железными прутами по коленям до потери сознания, я понял, что это только мы собирались стоить с ними новую страну, а они – нет. Они собирались нас убивать, потому что они вообще не умеют строить…

\*\*\*

Каждые выходные я ездил в Минск на протесты. У нас в провинции такого огня не было. Регионы быстро сдулись. Я пролетал на своей машине через Слуцк, сигналил «Жыве Беларусь», из открытого окна развевался флаг, и никто не мог меня остановить. Это был мой персональный автопробег, мой одиночный пикет. Я, наверное, и погони за собой ждал. Но ее не было. Тогда, в августе и сентябре 20го, еще казалось, что милиция перейдет на сторону народа, что они вспомнят слова своей присяги: ведь они присягали служить белорусскому народу, а не усатому таракану.

Я был в самой гуще событий. Когда нам под ноги бросали светошумовые, стреляли резиновыми пулями, поливали мерзкой цветной жижей из водометов, ловили, избивали дубинками и тащили в автозаки. А мы все равно раздвигали щиты, шли на БТРы и скандировали: «Это наш город!» Я был в эйфории. И когда несли гроб Лукашенко, и когда его отпевали у костела, и когда мы били ментовские бусы бутылками с минеральной водой… Стеклянная бутылка 0,5 лежит в руке как граната. И я видел, как в ужасе разбегались мелкие зеленые тараканы, когда в них летели эти бутылки. Помню, как разделилось небо над Минском у стелы: над омоновцами нависла черная туча, а над протестующими светило солнце. И мы принимали это за знак Вселенной, за одобрение самой природы, которая встала на нашу сторону – сторону добра и справедливости.

Летом 2020го я впервые почувствовал себя белорусом на 100 процентов. Раньше я был сыном, мужем, отцом, другом, автомехаником… Ну, и белорусом, в общем, тоже был. Состоял у Слуцкім узброеным чыне. Мы ездзілі па месцах гістарычнай памяці беларусаў, аднаўлялі крыжы, закінутыя помнікі, збіралі па кавалачках гісторыю «ад продкаў для нашчадкаў»… Але так моцна, шчыра, яскрава я адчуў сябе беларусам толькі падчас пратэстаў. Калі народ згуртаваўся ў грамаду і быў аб'яднаны агульнай ідэяй свабоды і Новай вольнай Беларусі. І я быў разам са сваім народам. Як сын ягоны і як бунтар, который оторвал погон Карпенкову, крушившему дубиной витрину в кафе «O’Petit».

О, Господи, колени… Чёрт! Ну, куда же их деть? Не дают они мне забыть эти дни не на секунду…

\*\*\*

За мной приходили еще до выборов. На работу. Давали сутки за агитацию за честные выборы. Смешно. Но факт. Я отсидел трое суток в Слуцком ИВС за то, что хотел, чтобы в Беларуси прошли демократические выборы президента. Я и с Сергеем Тихановским дружил. Меня даже за одно это могли посадить в стране «не до законов». Но решили посадить за другое – за оскорбительный комментарий в «Одноклассниках» в отношении Карпенкова – начальника ГУБОПиКа. 369 статья УК РБ.

Доказательств у них особо не было, ведь признательных показаний я не давал. Мол, телефон потерял и вообще не пользуюсь соцсетями, и доступ к этой странице у многих людей был…

Суд по этому делу должен был состояться 23 марта 2022 года. Я находился дома под подпиской о невыезде. Ходил на работу, жил… Но 15 марта за мной пришли. 12 головорезов из ГУБОПиКа. Прямо домой. В слуцкую квартиру. Избили, скрутили и пообещали, что я признаюсь во всем, что они захотят. И сяду надолго. Потому что у меня в квартире и оружие «найдут», и наркотики, и деньги… Как у Тихановского. 900 тысяч долларов за диваном. Или как у Бабарико. Диван за деньгами…

Посадили меня на 10 суток. За мелкое хулиганство, совершенное в Минске, и оказание сопротивления представителям власти. Вас ничего не смущает в моем рассказе? Брали они меня дома, в моей слуцкой квартире, а посадили за мелкое хулиганство в Минске, где я даже не был… Но кого это интересует, когда в стране «не до законов», как сказал нелегитимный президент?

Взяли меня и начали выколачивать признание. До потери сознания, до комы. Изобьют в кровь, а умыться нечем. Держали без воды, без еды. Но кормушка исправно открывалась трижды в день. Я говорю:

-- Дайте чаю.

А раздатчица - мне:

-- Подставляй ладошки – кипятка налью, - и уходила.

Не было в камере никакой посуды. А когда на третьи сутки в камеру баланду принесли, я уже руками ложку держать не мог, так сильно распухли поломанные пальцы…

\*\*\*

23 марта состоялся суд. Без меня. Я на него не явился. Не было возможности. Я тогда в «санатории» на Окрестина «отдыхал».

Признание из меня им выбить не удалось. Но суд посчитал достаточным доказательством моей вины то, что я не явился в суд. И заменил мне меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Так что до следующего суда меня на свободу больше не выпускали. За несколько следующих месяцев у меня сменилось шесть следователей, вернее, дознавателей: «красавцы» с азартом продолжали выбивать признание. Методы дознания у них были вполне себе средневековые. Били меня железными прутами. Спасибо, что не раскаленными…

Ох, черт! Куда мне деть плечо? На дождь оно все время ноет теперь… Ооооххх…

С марта до мая я ежедневно прощался с жизнью. И еженощно, потому что били даже по ночам. Ставили к стенке на растяжку, голого и дубасили от души. Но четыре раза я реально отдавал богу душу: терял сознание, и ментам не удавалось привести меня в чувство. Тогда вызывали скорую и везли меня в больницу. Врачи возвращали меня с того света и говорили:

-- Ему нужна госпитализация.

А вертухаи, которые привозили меня в БСМП, отвечали:

-- Нет. Этот зэк не должен жить. Он посягнул на нашего командира. Ему главное – до суда продержаться. А дальше смерть покажется ему раем.

И не верить им у меня не было никаких оснований.

Пока длилось следствие меня этапировали из Слуцка на Окрестино, из Окрестино в Слуцк, из Слуцка, в Жодино, из Жодино снова в Слуцк… И перед каждым этапом мне выдавали сгнившие продукты из неотданных вовремя передач. За все время из этих передач я смог съесть только пачку пряников и пачку печенья. Остальное выбрасывал со слезами…

Но даже в таких нечеловеческих условиях я находил возможность для юмора и протеста. Первое, что приходит в голову ментам при задержании – вместе с телефоном, шнурками и супинаторами отобрать у человека очки. У меня их тоже забрали, думая, что я без них ничего не вижу. А я стрелок. У меня глаз – алмаз. А носил я очки для солидности, красоты и безопасности. Я автомеханик, и чтобы во время работы в глаза ничего не попало, уже лет двадцать как носил очки. Так потом во время следствия я все время отказывался подписывать протоколы, саботировал, говорил, что ничего не вижу, не могу прочитать, не могу доверять следователю, который мне документы прочитает и подписывать без очков ничего не буду.

\*\*\*

На суде в мае я рассказал, что меня пытали.

Судья картинно закатил круглые глаза и иронично спросил:

-- Не может быть? А почему вы тогда не обращались к судмедэксперту, чтобы снять побои и приложить к материалам дела медицинское освидетельствование?

В ответ я медленно, распухшими от наручников пальцами поднял свитер и спустил штаны. Белья на мне не было. Почти все время в тюрьме я провел нагишом. И только на суд мне выдали чьи-то огромные брюки и свитер. Штаны я подвязал куском бинта, оторванным от повязки, которая держала мой вправленный врачами неработающий плечевой сустав. Правая рука бездействовала. Но левой я поднял свитер и затем спустил штаны. Я был весь в гематомах, багрово-синий, в кровоподтеках. У судьи на лице не дрогнул ни один мускул: два с половиной года химии по 369-й статье.

\*\*\*

Из зала суда я вышел с четким понимаем того, что нужно бежать куда-угодно, потому что в Беларуси меня ждет мучительная смерть. Договорился об эвакуации очень быстро. Никаких сомнений не было. После того, что я пережил, уже не стоял вопрос поиска лучшего варианта. Я был готов на любой. И безоговорочно доверился людям, чьих имен даже не знал. Со мной был рюкзачок - документы и немного денег. На мне легкая куртка-хамелеон, которую можно носить на обе стороны (черная с лица и красная с изнанки), бейсболка, темные очки. Все.

Из Слуцка в Минск меня вывезли на машине между сидениями. Потом перевезли в Новополоцк. Оттуда в Полоцк. Потом в какую-то деревню. И я уже перестал понимать через какую границу я пойду, и в какой стране окажусь в итоге. Да и было уже неважно. Литва… Латвия… Несколько суток я ждал, когда мои проводники выйдут из запоя. Потом меня привели к забору, соорудили простейший рычаг из доски и перебросили в прямом смысле слова в Европу.

Первое, что я сказал литовским пограничникам, когда сдался:

-- Ребята, я хочу есть. И жить…

Меня отвели на заставу, накормили, потом устроили допрос. Но после окрестинских допросов это было похоже на светскую беседу между интеллигентными людьми: никакого насилия и страха.

\*\*\*

В Беларуси я признан экстремистом. С гордостью ношу это звание. В родном Слуцке мой портрет висит на «доске почета» - их разыскивает милиция.

Я хочу, чтобы менты помнили мое лицо. И когда я вернусь в Беларусь отдавать долги (а я их всегда отдаю), я хочу, чтобы они понимали, кто стоит перед ним. У меня много долгов – и пред лукавой падалью, и перед Карпенковым, и перед судьей, и перед следователями… Долги нужно отдавать. Для этого я сейчас в тир хожу, чтобы держать себя в форме. Лишь бы ноги не подвели… А там… Свои люди - сочтемся…

**Акт II**

**Кто на сахаре?**

*Монолог многодетной матери, беларуски Елены Дедюля:*

Чем можно испугать меня – многодетную мать? Спать при свете? Да почти все материнство так и прошло… Пять-шесть подъемов за ночь? Бывало и больше, когда дети болели. Подскакиваешь, безошибочно определяешь температуру лихорадящего ребенка одним прикосновением ко лбу, отмеряешь лекарство в миллилитрах, поишь, успокаиваешь, ждешь, когда спадет температура, переодеваешь… А тут? Назвать фамилию и статью? Порядком проще. И меньше ответственности.

А еще в анамнезе – легкая атлетика. Я мастер спорта.

Они решили сделать из меня Зою Космодемьянскую. Выгоняли зимой на мороз в одном спортивном костюме. Бог мой, как далеко им было до моего тренера… Я все детство на морозе в спортивном костюме бегала. Так что я раздавала девочкам в камере свои теплые свитера и куртки, мы выходили на прогулку в тюремный дворик, бегали, раскатывали ботинками каток, играли в снежки, хохотали, тренировались. Вначале час. Потом два. А бывало и три часа. Вертухаям было интересно наблюдать, когда мы околеем и жалобно попросимся в камеру. Ну, уж нет. Когда в команде играющий тренер, то замерзнуть он никому не даст, а в хорошую форму привести – это всегда пожалуйста. Мы смеялись безудержно, чем бесили конвоиров. На нас орали, а мы продолжали хохотать:

-- Присоединяйтесь, пожалуйста. Жить – это же так весело!

У меня своих детей четверо и приемных пятеро. Так что работать с детьми, усмирять и перевоспитывать, прививать хорошие привычки и формировать ЗОЖ – дело всей моей жизни.

Я всегда вставала ровно за десять минут до подъема, наводила макияж и встречала утро в хорошем настроении. А утро приходило с грозным лаем продольного:

-- Подъем нахуй!

-- И вас с добрый утром, - отвечала я с неизменной улыбкой.

Неделю продольный зависал, хмурился, плевался сквозь зубы, а потом однажды робко сказал, как будто впервые попробовал слово на вкус:

-- Доброе утро!

И это была маленькая победа. Маленькая победа нашего мирного протеста в тюрьме… Я продолжал бороться как умела и понимала мирный протест. Я учила их новому языку – человеческому – языку культуры, мира, добра: с добрым утром, спасибо, пожалуйста, хорошего дня, желаю вам приятных выходных, выздоравливайте, берегите себя… И так каждый день – следователю, судье, конвоирам, сокамерницам, дневальному, продольному, баландёру, даже доктору Смерти, который орал:

-- Какое лекарство? Это вам не санаторий! Вы здесь не для того, чтобы мы вас лечили. Вы здесь для того, что осознать всю свою никчемность и вину. А я здесь для того, чтобы не дать вам сдохнуть раньше времени. Вы живы лишь потому, что нет еще приказа…

Нет, я не болела, ни во время следствия, ни на суде, ни после, в колонии… В экстремальных ситуациях организм спортсмена мобилизуется, собирается и правильно расходует ресурсы. Я стала разваливаться уже на свободе, когда увидела, как демократические силы живут свою красивую светскую жизнь, проводят фестиваль «Тутака» буквально на третий день после убийства художника Алеся Пушкина в тюрьме, обнимаются, поют песни, постят счастливые фоточки… Это все, конечно, было запланировано заранее, и люди должны продолжать жить, и никто не побеждает в соплях и слезах, а лишь с огнем в глазах и улыбкой на устах… Но почему-то меня это подкосило. Для меня это было ударом в спину… Ножом… Пронзительная нестерпимая боль… За другого… Как за друга… Хотя мы и не были знакомы лично…

Меня вообще всегда очень трогают истории боли других. Я поэтому и стала приемной матерью. Чтобы помогать детям, которые остались без родителей.

У меня самой организм закаленный и психика крепкая. Меня унизить и растоптать сложно. Я даже на суде продолжала протестовать. Распустила рукава у красного свитера и вплела в свои седые волосы красные нитки. Получились бело-красные дреды. Так и пошла в суд. А на вопрос «Доверяете ли вы суду?» смело ответила «Нет». Мне был смешон весь этот фарс. И я была ни в чем не виновата.

\*\*\*

Знаете, за что нас взяли? О, это было резонансное дело! "Дело разрисованных тюков с соломой". Помните еще такое?

Нас задержали ночью 1 сентября на поле. Мы тогда действовали, как непуганные идиоты. Поехали двумя машинами под Дзержинск – восемь человек, дозорных не выставили. Показалось: ну, кто среди ночи будет на поле? Ну, бред же? Нам было в кайф разрисовывать «протестными рисунками» тюки сена. Постарались от души! Тюки были закатаны в белую пленку – отличный холст для протестующих художников. С собой у нас были баллончики с красной и черной краской. Одна красная полоса – и уже бчб-флаг. Дорожный знак «Стоп таракан!» на круглой боковине стога. 82 тюка изрисовали!

А потом из засады на нас побежали сотрудники ОМОНа и СОБРа. Они словно выросли из земли, как живые мертвецы, с автоматами, над нами коршунами летали дроны. Просто фильм ужасов! Возле тюков ребят били, на одежде рисовали свастику нашими же баллончиками, орали матом. Мне просто топтали руку ногой… так, что рука уходила под землю. Слава богу, там был мягкий торф, и наша беларуская земля как будто спасала меня. У меня вообще по жизни такое ощущение, что всё время кто-то невидимый несет меня на руках через пропасть, когда эта пропасть вдруг возникает на пути.

Задержали семь человек. А на акцию нас ехало восемь. Я так и не знаю гарантированно до сих пор: был это наш человек и ему удалось сбежать, или среди нас оказался провокатор и доносчик…

Первые десять суток после задержания мы находились в ИВС Дзержинского РОВД.

Нас всех разделили и раздели. Всю верхнюю одежду забрали и сдали на экспертизу. Было очень холодно в ИВС. Десять суток я сидела одна. У меня забрали всю одежду – я осталась в гольфике и в тонких капроновых колготках. Четверо суток не давали матрацы, подушки, одеяла – я спала на холодных железных нарах. Но, как спортсменка, знаю, как согреться: с первого дня занималась зарядкой.

На одиннадцатые сутки нас перевели в жодинскую тюрьму, где мы уже и оставались до выхода на свободу.

\*\*\*

Политических вместе не держат. Это была бы слишком большая роскошь человеческого общения. Поэтому я оказалась в камере с обычными женщинами – неплательщицами алиментов, у которых государство забрало детей, и с теми женщинами, которые были жертвами домашнего насилия и оказали сопротивление своим сожителям. Чаще всего в быту женщины хватаются за нож. А чем еще может защититься хрупкая девушка от пьяного амбала? Наносит ему ножевые, чтобы спасти себя от смерти, и оказывается в тюрьме, потому что закона о домашнем насилии в Беларуси нет.

Я долгое время воспитывала детей – социальных сирот, и потом оказалась в камере с теми, у кого забирают этих детей.

Девочки выходят из стен детского дома, абсолютно беззащитными и не знающими жизнь, ищут человеческого тепла просто от страха необъятного мира, беременеют по глупости от случайных мужчин и остаются с детьми на руках без образования, жилья и работы. Разве мало таких историй?

Долгие годы я осуждала этих матерей, не понимая, что они сами – жертвы чудовищной античеловечной системы принуждения и подавления. Женщинам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах – безработица, болезнь – никто не помогает. Вместо того, чтобы предоставить им помощь психолога, пособие, работу, социальное жилье, лечить от алкоголизма, у них просто забирают детей, чем вгоняют их в вину и депрессию, от которой хочется только спиться и наложить на себя руки. И с момента, как ребенка забрали, на мать накладывают обязательства содержать его в страшной системе детЛома, то есть платить государству за то, что оно украло ребенка. Поняв это, я просто трясла их за плечи: «Девочки, вы не виноваты! Это рабство! Этому государству нужны рабы!» Рабы-налогоплательщики и рабыни для воспроизводства новых налогоплательщиков и обслуги высших эшелонов власти. И девочки робко поднимали на меня свои заплаканные глаза и, возможно, впервые начинали о себе думать, как о пострадавших, а не как о преступницах.

У нас вообще не котируется принцип «сохранить семью», главное – наказать, уничтожить. Пока женщины сидят в тюрьме, долг за несовершеннолетнего ребенка накапливается. Они выходят на свободу, а на них большой долг, который вплоть до смерти не выплатить. И они опускают голову и руки, мол, я такая никчемная, правильно, что меня наказали. Им уже и в тюрьме лучше: там они и поели, и поработали. Там за них все решили. И там они не смогут рожать новых детей… Женская рабсила на швейных фабриках. Ничего не изменилось с 1937 года! И это очень страшно осознать. Почти сто лет советского рабства. И это после отмены крепостного права…

Мы в камере все были первоходки. Абсолютно не знали тюремных правил и законов. Помню, как все мы растерялись, когда открылась кормушка и баландёр спросил:

-- Кто у вас на сахаре?

Возникла пауза.

Баландёр недовольно прикрикнул:

-- Последний раз спрашиваю: кто у вас на сахаре?

-- Ну, я, - отвечаю, потому что без сахара точно оставаться не хотелось. Так и стала я главной в камере. Неожиданно для самой себя. Практически староста класса. Нужно было получить сахар и справедливо разделить его между всеми. Я вообще сразу ввела в камере принцип справедливости и демократии. Я учила девочек выбирать, а не подчиняться, голосовать за свой выбор, а не прятать голову в песок, в ожидании, что я решу все за всех. Кажется, за что можно голосовать в тюрьме? Да, хотя бы за прогулку! Идет ли камера гулять? Оставить в камере можно было только двоих – того, кто болеет и того, кто за ним присматривает. Как смотрящая по камере, я могла бы задавить своим авторитетом и заставить всех идти гулять. Но я просто раздавала девочкам свою теплую одежду, которую мне передали из дома, и придумывала для них на улице подвижные игры. Я делилась передачами, потому что мне их приносили, а девочкам с воли ничего не передавали, некому было. Мы голосовали за все: песни петь или кроссворды разгадывать, массаж друг другу делать или дреды плести…

Так по-житейски я объясняла им законы демократии. Тем, кто всегда раньше жил по законам силы.

Писем мне практически не передавали. Ни от семьи, ни от друзей, ни от незнакомых. Но мы довольно быстро научились слать малявы в соседние камеры – и во воздуху, и по мокрому, через унитаз…

Самым страшным для меня было в тюрьме – встреча с женщинами по «делу Зельцера», теми, кого осудили за комментарии. Их привели к нам в восьмиместную, полную камеру после 47 суток карантина. И это было для них облегчение режима. Ведь в карантине они спали по две, даже на втором ярусе. Им не отдавали письма, посылки, не принимали передачи для них. Женщины просидели карантин в той же одежде, в которой их задержали… На это было страшно смотреть… И этим невозможно было дышать… Только у нас, наконец-то, они смогли переодеться. Получили стопки писем, читали и плакали. Сердце сжималось видеть, как они доставали из передач просроченные, испорченные, смердящие продукты. Но мы поделились с ними своими.

\*\*\*

Пять месяцев велось следствие по нашему делу.

«Намерение дезорганизовать дорожное движение путём отвлечения внимания водителей транспортных средств и переключение их внимания на нанесённые ими на упаковку тюков с сенажом надписи» – так звучало обвинение. Чтобы сформулировать этот бред следователям понадобилось почти полгода.

На суде я говорила, что не дезориентировала движение, поскольку на «Дожинках» тоже выставляются фигурки, но никто не считает это преступлением. А сенаж испортили сами сотрудники правоохранительных органов, которые зачем-то в дикой злобе вскрывали тюки.

Действия наши были квалифированы по статье 339 Уголовного кодекса часть 2 (злостное хулиганство группой лиц). Присудили нам за это год.

Ну, спасибо и на этом. Я не обиделась. Я прошла свои кармические уроки, получила уникальный опыт, который мне нужен был, чтобы понять систему, в которой я работала как приемная мать. Я теперь знаю, какое место мое в новой Беларуси и чем я буду заниматься. Я хочу на государственном уровне заниматься сохранением семьи, потому что это базис здорового общества. Если мальчик был воспитан не в детЛоме, а мамой и уважает ее, он не станет бить дубинкой пенсионерку. Такой мальчик создаст нормальную семью и никогда не ударит в живот ногой беременную женщину…

Знаете, как прошла революция роз в Грузии? Там женщины взяли на руки своих малышей и сели на проезжую часть, чтобы их кормить грудью. Ни один мужчина не осмелился разогнать кормящих матерей. Разве такое возможно в Беларуси? Берцами запинают!

\*\*\*

Чем эта карательная система смогла достать меня? А ведь смогла же! У меня забрали мою приемную дочь. Остальные мои приемыши уже выросли, все совершеннолетние были на момент ареста. А одна девочка еще училась и жила с нами. Вот ее и изъяли из семьи. И муж ничего не смог с этим поделать. Это было ударом ниже пояса. Но девочка все понимала. Ей уже было 16 лет. Она с детства видела эту жизнь без прикрас. И сейчас у нас с ней замечательные отношения.

\*\*\*

Я не хотела уезжать из Беларуси. Но после моего выхода на свободу нас с мужем и совершеннолетними детьми просто затаскали на допросы в КГБ. И я поняла, что жить дома нам не дадут, готовят еще одну уголовку. Поэтому и бежали в Литву. Но дома нас ждут великие дела. И мы к ним готовы.

**Акт III**

# **Поганец**

*Монолог политзаключенного, беларуса Петра Юревича (имя изменено по просьбе героя)*

-- Тварь. Мразь. Фашист. Подонок. Ты за все ответишь! Будешь гнить в яме выгребной. Будешь как уж на сковородке изворачиваться, чтобы избежать расстрела, - такие мысли проносились в голове, когда я читал репортаж про бравого «блюстителя порядка и служителя закона», который на допросах людям пальцы ломал, суставы в порошок крошил железным прутом.

А в комментариях под статьей кратко написал: «Поганец». Одно слово. И смолчать не мог, и в тюрьму не хотелось, под пытки и унижения. Я вообще старался быть предельно корректным. Никакого мата, никакой злобы напоказ. Не хотел, чтобы в тексте желваки ходили. Заранее думал, с холодной головой, что могут привлечь. И старался себя обезопасить. Все-таки мирный у нас протест. И мы не проститутки и наркоманы, мы – соль земли этой, люди. Нормальные.

Бывало юморил в комментах. Писал: «С вашим бледным лицом себя бы поберечь, а не на эту должность рваться», «Может вам лучше в санаторий, чем на пост?», «Какие красавцы однако…», «Хватит всем»… И, конечно, через комментарий: «Жыве Беларусь!», «Жыве вечна», «Не забудем, не простим», «Верым, можам, параможам»… Ну, а как без этого? Это уже просто как заклинание, как молитву произносишь ежедневно…

\*\*\*

Я никогда не хотел уезжать из Беларуси. Никуда. Это моя земля. Я здесь родился и вырос. Тут могилы моих предков и вот это вот все, к чему незаметно прирастаешь навсегда. Коренной минчанин. Выучился, влюбился, женился, сына родил, бизнес открыл – торговал мужской классикой – обувь, костюмы, аксессуары и это вот всё… Квартиру купил, дом построил, сад вырастил, пруд выкопал, рыбу в него запустил… Было непросто, но всё как-то решалось. А когда не решалось, мы помогали этому решаться. Я во всех протестах предпринимателей участвовал с 2009 года. Существовал какой-то понятный социальный контракт между народом и государством. Нам не слишком мешали развиваться, а мы им не мешали воровать.

А потом, с ковида еще, и даже раньше стало очевидно, что они что-то в воду себе добавляют, дурь какую-то, от которой у них растет мания величия и чувство абсолютной безнаказанности. Короче, совсем берега потеряли.

И на это уже нельзя было просто так смотреть. И терпеть невозможно. Я на все марши выходил. Каждое воскресенье. На пикеты, районные марши по утрам, когда у ментов пересменка. Вышел в 8 утра на пикет, а в 9 уже на работе. И так до самой весны. Не попался ни разу. Бегаю хорошо. Маска на лице. Серая куртка невзрачная. Кнопочный телефон. Никаких понтовых фотографий в соцсетях. Все время думал о безопасности. О семье. О бизнесе. Всегда считал глупостью – самому подставляться. Зачем против себя копать? Зачем облегчать ментам работу?

Я даже представить не мог, что меня возьмут. Кто возьмёт? Следователь? Человек, который даже суп в холодильнике найти не может? С чего бы это? У меня все было чётко – ники, пароли, двухфакторная аутентификация, цифровая безопасность по всем статьям. Не подкопаешься!

\*\*\*

Они пришли с обыском в семь утра. В марте 22 года. Изъяли технику, задержали… Все было как в тумане, казалось, я сплю, и это просто дурной сон. Я даже щипал себя и никак не мог проснуться.

-- Поганец, говоришь? – шепелявил мент. – Скоро ты узнаешь, кто такой поганец…

Оказалось, что у матерого садиста, который на допросах дубиной головы крушит, очень тонкая душевная организация. И он подал на меня в суд за оскорбление. Я его где-то в соцсетях, под статьей о его «подвигах» еще в 2020 году поганцем назвал. Уж не знаю, сколько там других эпитетов было от прочих пользователей, но как-то вычислили меня. И пришли за мной.

369-я статья УК. Оскорбление представителя власти с помощью сети Интернет.

Этот «ранимый» в суд не явился даже по скайпу. Просто мне зачитали его исковое.

Я всё не мог поверить в серьезность происходящего и юморил на суде о том, что поганец – это язычник: «А мне показалось, ваша честь, что методы, который сей представитель власти использует в процессе дознания, очень языческие, а не христианские».

Я даже адвоката не нанимал. Ну, какой мне нужен защитник в этом высосанном из пальца деле?

Думал, что казна совсем опустела и меня просто подоить хотят. Мол, оштрафуют предпринимателя. И я готов был заплатить деньги за право высказать свое мнение.

И суд – посмешище – длился всего 40 минут. Судья озвучил результаты какой-то лингвистической экспертизы, которую якобы проводили какие-то филологи – кандидаты, ёб вашу мать, филологических наук. Мол, поганец – это скверный, недостойный, нечистый, гадкий человек. И все эти эпитеты содержат оскорбление представителя власти.

-- Наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом, или лишением свободы на тот же срок со штрафом, - зачитывал судья.

Прокурор попросил два года химии. И судья радостно и одобрительно стукнул своим молотком.

Это было как снег на голову. Два года домашней химии и штраф в размере 2000 белорусских рублей. Дорогой поганец оказался.

\*\*\*

Даже после этого абсурдного приговора уезжать я никуда не хотел. Поселился с женой в своем доме за МКАДом. У меня там участок в 20 соток, пруд с лососем, качели, мангал, батут, дом с террасой. И на работу можно было ездить. Раз в неделю ходил в ментовку отмечаться и говорил, что встал на путь исправления.

Так я и жил. Ровно три месяца. До следующего эпизода, пока ко мне не ворвались ночные коршуны, переломали все в доме, изъяли технику и снова уволокли на допрос.

А там уже 369-я и 364-я часть 2-я УК РБ. Оскорбление и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. По совокупности «злодеяний» - от шести до девяти лет лишения свободы.

Меня снова взяли за комментарий. Хотел, наверное, написать библейское выражение «каждой твари по паре», но не удержался, рука на клавиатуре дрогнула и получилось то, что получилось: «Каждой твари – по харе!»

Я уже был тёртый и понимал, что взывать на суде к здравому смыслу, юмору и человечности – бесполезно, что поеду я срок мотать, как пить дать. А у меня еще в интернете комментариев – пруд пруди. Каждую неделю можно эпизод открывать и новое дело шить.

\*\*\*

В христианстве считается, что у человека есть душа от рождения и до смерти. А тело – это футляр, который эту бессмертную душу в себе носит. И они все время вместе.

А мне кажется, что не в каждом человеке живет душа.

У бурятов есть поверье, которое очень мне откликается. Они считают, что человек в состоянии стресса, болезни, внутреннего разлада может потерять свою душу. Душа может отлететь от тела, и тогда человек ходит полый, пустой, без души. Есть люди наполненные, а есть болванки. И это очень хорошо видно в тюрьме и в суде, в любом РУВД и ИВС.

Что-то произошло с ними в детстве? Их не любили родители? Их гнобили одноклассники? Они сироты? Они роботы. Винтики системы. Пустые глаза, пустые головы, а вместо сердца – пламенный мотор.

Они потеряшки. Молодые потеряшки своей души. Казалось бы, человек только начинает жить. Ему бы влюбляться, познавать мир, задаваться вопросами, с любопытством смотреть на жизнь. Ан нет. Никакого любопытства. У них нет вопросов. У них только заранее заготовленные ответы. Они вершители судеб. С дубинкой в 18 лет. Или с мантией в 22. И прокурор почти подросток. Без жалости и стыда… Абсолютно без человеческих чувств. Послушные самодовольные машины.

И ощущение от суда практически ледяное. Ничего живого. Ничего человеческого.

\*\*\*

До суда по второму эпизоду меня отпустили отбывать домашнюю химию с подпиской о невыезде под поручительство жены и сестры. Я не стал искушать судьбу и начал искать возможности экстренной эвакуации. Писал во всевозможные инициативы. Три недели мне никто не отвечал. Нервы были не пределе. Моим друзьям из протестного дворового чата удалось найти для меня эвакуаторов. Я сам добрался до литовской границы и встретился с проводником. Ночью он привел меня к реке, которую нужно было переплыть. Плаваю я отлично, и это меня абсолютно не испугало. Я бодро шагнул в воду и поплыл. Но вскоре напоролся на колючую проволоку, растянутую под водой. Порезался я знатно, практически истекал кровью, и мне пришлось вернуться назад. Два дня зализывал раны в Гродно. Снова обратился к проводнику. Он довел меня до дыры в заборе, и я оказался на территории Литвы. Дождался пограничников, которые патрулируют границу, и радостно сдался в их руки. Объяснил, что бегу от преследования, показал документы об уголовных делах и старое водительское удостоверение. Паспорта с собой у меня не было. Он был в милиции. На пограничной заставе провел двое суток, пока за мной не приехала Наталья Колегова, глава «Дапамогi», и не отвезла меня в «замок».

Милиция начала искать меня ровно через месяц после того, как я пересек литовскую границу. Замучили жену и сестру, затаскали на допросы, заставили их выплатить 300 базовых величин за мой побег… Сейчас жена продолжает оставаться в Беларуси и управлять нашим бизнесом. Это дает мне средства к существованию, пока я решаю вопросы интеграции в литовское общество…

Нет, я не собираюсь оставаться в Литве навсегда. Это лишь короткая передышка перед боем. Диктаторы не уходят без войны, и нам еще предстоит побороться за свою свободу. Я готов. И это не пустые слова.

Я имею наглость Быть! Быть, выжить, выстоять, вернуться на свою землю и раздавить таракана.

2023-2024гг.

(с) Диана Балыко