Аваков з нами?

Володимиру Івновичу 49-ть років. Усе свідоме життя він прожив у Донецьку. Зараз – працює таксистом у Харкові. Володимир Іванович у розмовах з пасажирами буває ділиться думкою: «Як добре, що у Вас, у Харкові, не сталося того, що сталося у 2014-му в Донецьку». А потім припускає: «Це мабуть Арсен Аваков не допустив, щоб тут сталося таке».

 Перша половина 2014-го року у Харкові стала рясною на події: з’їзд «Партії регіонів» у Палаці спорту, штурм харківської облдержадміністрації, бій в самому центрі Харкова, на вулиці Римарській, напад на телеканал АТН, побиття євромайданівців, зрештою – куля у спині мера. Не слід забувати про те, що передувало цим подіями. Наприклад, візит міського голови Харкова разом із губернатором області до Чечні у жовтні 2013-го.

Потім в одному інтерв’ю з журналісткою Наталкою Влащенко, яка спитала Геннадія Кернеса про те, чи знає він хто його замовив, міський голова відповів: «Це пов’язано з Арсеном Аваковим». В наступних інтерв’ю мер відмовився називати ім’я того, кого підозрює в організації замаху.

Перетини між Харковом і Аваковим можна побачити у районі ХПІ, який майбутній міністр закінчив у 1988-му році. Потім: його депутатство в Харківський обласній раді, а зрештою – посада губернатора області. Ще один перетин, коли Аваков вже став міністром МВС – харківське видавництво Фоліо, де у 2017-му вийшла його книжка «Ленін з нами?». Того ж року її презентація відбулася у стінах Каразінського університету з відповідним антуражем: комуністичним прапорами та студентами у піонерських краватках.

Не зважаючи на певне місце «першої столиці» у біографії Авакова харківські поліцейські не відрізняються зразковою поведінкою. Звичайно, вони не мають таких досягнень як вбивство дитини чи зґвалтування жінки, чим прославилися копи Київщини, але все ж таки можуть дечим похизуватися: наприклад катування у поліцейській кімнаті на станції метро «Південний вокзал» восени 2018-го, за рік – також у метрополітені 22-річний капрал, який тоді працював патрульним поліцейським на станції «Наукова», відкрив вогонь у бік своїх колег. За інформацією ДБР, під час огляду у правоохоронця було знайдено речовину, схожу на психотропний наркотик. Потім виявилося, що пакет з речовиною поліцейський знайшов на чергуванні. Тепер можна тільки здогадуватися про те вживання яких речовин призвело до того, що поліцейський о четвертій ранку побачив на порожній станції метрополітену сторонніх. Втім, сам капрал вживання наркотиків – заперечує.

Схожа ситуація з поліцейськими, яких підозрюють у вбивстві п’ятирічного Кирила у Переяславі-Хмельницькому. Помилкою у справі було те, що підозрювані не пройшли тест на алкоголь. Втім, колишній в.о. начальника місцевої поліції Андрій Медуниця розповідав одному з українських ЗМІ, що коли підозрюваних затримали, один з поліцейських був настільки п’яним, що не впізнав його. Втім, зараз факт того, що копи застрелили хлопця на очах старшого брата у п’яному виді ще треба довести.

На слова депутатки "Голосу" Інни Совсун, яка попросила міністра Арсена Авакова публічно вибачитися перед батьками 5-річного Кирила Тлявова, за вбивство якого засудили поліцейських, шеф МВС відповів: «Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен…»

Втім, повернімося до поліції Харківщини і пригадаємо більш ранні події, коли у квітні 2014-го року міліціонери аплодували проросійським мітингарям, що захопили харківську обладміністрацію. За рік після цього відбулася реформа поліції. Про провал якої зрештою заговорить екскерівниця Нацполіції Хатія Деканоідзе, а заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, не заперечуючи факт провалу реформи, звинуватить в цьому вже вищеназвану Деканоідзе. А що з цього приводу думають рядові поліцейські? Антон Завада, ще відомий у Харкові як «Капітан Борода» почав працювати у патрульній поліції від самої її появи – з осені 2015-го року, звільнився – взимку 2020-го. За його словами більшість хлопців, які з самого початку, з вересня-листопада 2015 року, дивляться в ту ж сторону. Ці люди зараз розуміють, що зі своїм багажем знань і досвіду вони можуть заробляти інші гроші. Водій тролейбуса отримує такі ж гроші, тому це просто смішно. Звичайно гроші-грошима, але все ж таки на одній ідеї довго не протягнеш. Особливо коли й ідеї як такої не спостерігається.

Втім, декотрі люди у МВС вже шостий рік обіймають посади і поки що не діляться з журналістами своїми планами, щодо того, аби змінити сферу діяльності. Навіть не зважаючи на такі компрометуючі для органів події як вбивство дитини та зґвалтування і катування жінки, де в обох випадках підозрювані – поліцейські. Здогадалися про кого йдеться? Саме так, вже шостий рік Арсен Аваков обіймає посаду міністра внутрішніх справ. Невже ці люди отримують більшу зарплатню ніж 12 тисяч гривень на місць як рядові поліцейські? Отримують. А може все ж таки «за ідею», «за розбудову України»? Сумнівно. Пригадаємо справу з рюкзаками Авакова. Навряд чи людина, яка прагне до розбудови держави буде наносити їй збитки у розмірі понад 14 мільйонів гривень, а тим паче наражати на небезпеку життя шести тисяч бійців(саме стільки рюкзаків було закуплено), які захищають Україну на сході.

Виходить так, що ніякої ідеї немає, а є тільки гроші, через відсутність яких звільняються рядові працівники, і через достатність яких – зберігається верхівка управління.

В ефірі UA: Харків на запитання журналістки про те скільки порушень карантинних обмежень виявили правоохоронці за два місяці карантину начальник головного управління нацполіції Харківщини Валерій Сокуренко відповів: «Ми перші дні взялися за ці протоколи і потім зрозуміли, що окрім негативу національна поліція нічого від цього не отримує». Отже, можна подумати, що поліція діє тільки за тих умов, якщо якийсь позитив є тільки для неї, а не для суспільства. В цьому контексті слова журналістів «BihusInfo» про те що Міністерство Внутрішніх справ – це держава у державі, здаються вже й не такими далекими від істини.

П’ятирічний Кирило Тлявов помер 3-го червня 2019-го, а 25-го травня 2020-го року затримали двох поліцейських, що побили та зґвалтували 26-річну жінку. Таким чином, українська поліція забрала життя дитини і зазіхнулася на життя жінки менше ніж за рік. Що далі? Збір підписів за відставку міністра МВС? Зрештою хто він? Чи дійсно він відіграв ту ключову роль, яку йому відводить Володимир Іванович у збереженні Харкова в складі України?

Ще у 2014-му році під час штурму Харківської ОДА , коли над євромайданіцями, які захищали будівлю адміністрації чинили самосуд письменник Сергій Жадан, який був серед постраждалих, звернувся до міністра внутрішніх справ з такими словами: «Арсене Борисовичу — що там у нас із внутрішніми органами? Багатьом харківським підліткам їх сьогодні відбивали громадяни РФ». Тоді будівлю адміністрації мали б захищати правоохоронці, а вони – аплодували проросійським мітингарями, що захопили будівлю. Лише ввечері, коли було проголошення «Харківської народної республіки», міліція звільнила від сепаратистів будівлю ОДА. В усьому іншому дії поліції можна розцінити як позиція очікування наказів «згори». З ким в цей час вела переговори їхня верхівка і про що вони не домовилася під час обговорення здачі або не здачі Харкова – можна тільки здогадуватися.

В одному з інтерв’ю Дмитро Гордон поставив Авакову таке запитання: «Хто врятував Харків від російської весни, ви чи Кернес?» У цьому запитанні лежить опозиція Аваков – Кернес, де не враховується третя сторона – громадськість, ті самі проєвропейські активісти, які захищали будівлю ХОДА, яких били громадяни РФ під аплодисменти харківських копів. Кому ж належить думка про те, що у Харкові не сталося російської весни саме завдяки шефу копів Авакову? В тому ж інтерв’ю Дмитро Гордон сказав, що слова про те, що «у Харкові не сталося російської весни це 90% - заслуги Авакова та 10% - заслуги Кернеса» почув від Ігоря Коломойського.

Ще 2007-го року Арсен Аваков опублікував статтю «Ленін з нами». Через десять років автор опублікує книгу з такою самою назвою, але додавши до заголовку знак питання. Так само можна і поставити запитання зараз: «Аваков з нами?» Чи все ж таки проти нас? Що буває, коли проти суспільства налаштована правоохоронна система, яка покликана навпаки – його захищати? Декотрі відповіді ми вже маємо: безкарно вбиті діти, зґвалтовані жінки, побиті активісти. Тепер треба робити висновки, аби не почути наступні відповіді на поставлені запитання.