**Общественно-политическая газета Солнечногорского района Московской области**

 Закончу пока публикацию переписки с Якуниным. В принципе его от-ветов больше и нет. Новые вопросы ему направлены, но ответы еще не получе-ны. Да и будет ли он теперь давать ответы, не знаю. Посмотрим. Там была еще переписка по бюджету, но этот вопрос надо отдельно рассматривать. Как ни-будь рассмотрю. А пока продолжу свое повествование. Я правда не помню на чем остановился, ведь много номеров у меня не сохранилось. С 56 по 80 у меня нет номеров. Пока я был в психушке родственники мой компьютер сломали и старая информация у меня практически вся пропала. Осталось только та что была в интернете. А потом мой сайт еще взломали и заразили каким-то виру-сом и мне пришлось практически все газеты удалять. А в этих пропавших но-мерах я публиковал в основном Свою колею. Но она вся у меня в интернете есть. В ЖЖ, да и на моем форуме. Вот форум хорошо, что сохранился. Но я свое повествование остановил на противостоянии с ЧОБГ Нестерова. Одних уж нет, а те далече. Одна прошмандовка осталась из той банды, да и еще кое-кто. Вот эта прошмандовка и осложнила мне жизнь. В принципе я сам им помог. Они хотели против меня возбудить уголовное дело, затем направить на экспер-тизу и признать психом. Это идея фикс прошмандовки. Она сначала это проде-лала с Вершининым, а потом значит со мной. В принципе она ее осуществила, только что ей это дало. Это ничем не остановило меня. Выбило только из колеи на некоторое время. В общем им надо было возбудить уголовное дело, но ведь для возбуждения дела нужны основания. И они хотели мне пришить плохую статью, что бы как говорится испачкать так, что бы я не смог никогда отмыть-ся. Я это понимал и мне удалось этому воспрепятствовать. Хотя тогда слежка была за мной полномасштабная Никишин перед всем ОМВД района поставил задачу за мной следить. И они следили. Причем у меня есть документальный факт подтверждающий, что полицаи за мной следили. Это полицаев сдал дире-ктор СПАТП Логинов. Полицаи же когда следили за мной, они за проезд не платили, я пишу жалобу в Мострансавто, мол почему кондуктора провозят граждан бесплатно. А мне Логинов отвечает, что это был сотрудник внутрен-них дел при исполнении служебных обязанностей. Вот оказывается какие у них обязанности следить за мной. Я еду на автобусе и полицай вместе со мной. Но как я говорю им не удалось сфабриковать такое дело, но я им сам представил такую возможность. Сначала я написал открытку в адрес Цилипоткина, причем фамилию написал Цилипопкин (он дело Вершинина расследовал) и они посчи-тали что я оскорбил Цилипопкина и возбудили дело. Следователь из областной прокуратуры даже по такому случаю ко мне на дом приезжал. А этот Цилипоп-кин делом Вершинина как раз занимался. Приезжал в Солнечногорск, что бы меня допросить, потом полицаи меня в Москву в прокуратуру области достав-ляли (следствие же тогда за прокуратурой было). А я просто отказывался с ни-ми разговаривать, становился к ним спиной и молчал. Но говорил мол, что они следователи по особо важным делам, по борьбе с бандитизмом, а чем занимаю-тся на самом деле, мною и Вершининым. Целипопкин, аж взорвался, стал свои дела доставать, хотел показать чем на самом деле они занимаются. В общем до-стал я их, прокуратура области отказалась расследовать мое дело и его переда-ли в нижестоящую, Мещанскую прокуратуру. Был я там один раз, фамилия у следователя какая то странная. Пяршев какой-то. У меня сейчас дела в Мещан-ской прокуратуре будут, а там кажется кто-то с тех времен еще работает. Мо-жет встречусь. Но это дело им не понадобилось. Я как говорится им сам помог. Я же говорю они хотели дело возбудить и арестовать меня, а уж потом отпра-вить на экспертизу. А для ареста нужны основания. Вот они и решили их сфаб-риковать с помощью почты. Работает у нас почтальоном одна тварь-Карпенко. Ведь мать ее акционер и вместе боремся за отстаивание своих прав по земле, а в это же время ее дочь помогает тем с кем мы боремся отправить меня в тюрь-**11 августа 2014 года, Понедельник Издается с 1998 года**

му. Вот и помогла. Она мне приносит заказные письма, а за них то надо запо-лнять извещения. Вот она раз и принесла мне простые письма из администра-ции Президента, говорит мне некогда, ты распишись, а я сама заполню. Ну я расписался, я же не догадывался ни о чем, что я в первый раз расписываюсь что ли. А когда глянул письма то оказалось, что она мне вручила простые, за них то расписываться не надо. Ну, я сразу понял в чем дело. Они бы в те извещения в которых я расписался внесли бы нужные данные, а это бы оказались повестки от следователя. Вот вам и основания для ареста не являюсь по вызову следова-теля. А дело значит тогда уже было возбуждено, только я его никогда не видел. Я потом обращался к Фастовцу, мол фабрикуют против меня дела полицаи. Он ответил, что нет дела. В общем тогда я разгадал их провокацию и предотвра-тил. Ну следующий повод для ареста я им сам предоставил. Я оставил на почте папку с документами, а в ней было определение Солнечногорского суда по ис-ку Паши Чернова по делу Истро-Сенежа. Вот его то и вытащила из моей папки Тодоровская. Эта тоже когда-то на вместе со мной на Истро-Сенеже работала, в профкоме. Номенклатура. А я обьясню почему она на почте оказалась. Я как-то осерчал очень сильно на Фастовца, уже не помню за что. Ну и написал Путину жалобу на него о том какая у меня с Фастовцом произошла полемика. Я был не-доволен Фастовцом за что-то и сказал, что пожалуюсь на него Путину. А он мне отвечает, что чихал я на твоего Путина, я положил на него большой и толс-тый. Вот об этом я Путину и написал. Так они после этого всю прокуратуру г. Солнечногорска на уши поставили. Фастовец меня вызвал и лично принимал. У меня такого никогда не было, что бы меня лично принимал районный проку-рор. На Фастовца было страшно смотреть, он весь потел, постоянно платком свою лысину обтирал. И все время там шмыгали его заместители Краснопопов и баба эта Попкова. В общем он пытался выяснить кто такое сказал про Пу-тина. В итоге сошлись на одной кандидатуре, работнице прокуратуры области Манаковой. Фастовец наверное и передал наверх, что это она сказала. Что с ней стало потом не знаю. Более я с ней не сталкивался. В общем Тодоровскую посадили на почту именно для того, что бы досматривать мою корреспонден-цию, что бы ничего подобного более не пропустить. Чем она и занималась. Тогда то Президенту нельзя было отправить жалобу по интернету, только по почте. А потом когда меня уже арестовали надобность в досмотре моей кор-респонденции отпала и Тодоровская ушла с почты. Ну в общем когда я обна-ружил пропажу, то меня такая злость взяла, а ведь это определение об оставле-нии заявления без движения, а там сроки, пока я получу новое и сроки пройдут, в общем целая морока. Ну и написал я это письмо по электронной почте, что я мол приду на почту и плесну в поганое лицо Тодоровской соляной кислотой, а начальнице почты Сидельниковой налью ее в одно место. С применением нено-рмативной лексики. В общем они сразу возбудили против меня дело. Старикова приехала домой с группой захвата, ну я поехал с ними, я же ничего не подозре-вал. Ну и домой уже вернулся в мае месяце. Бутырка, Кошкин дом, институт имени Сербского, а с декабря отправили в психушку в Чехов. Оттуда я вышел только в 2009 году. Кто способствовал моей свободе не знаю. Вершинин ут-верждает, что он. Может и он, но я сомневаюсь, что ему это было по силам. Хотя, конечно он предпринимал меры по моему освобождению. Как и я по его. Но только я не буду утверждать, что это я добился его освобождения, мне это конечно не по силам. А когда вернулся опять принялся за свое, за борьбу за землю. Прошмандовке опять начал надоедать. Сначала заставил прошмандовку рассмотреть мой лич-ный иск по Истро-Сенежу, что бы подать жалобу в ЕСПЧ. Я понял какую оши-бку я совершил в 2001 году и предпринял новую попытку. Но оказалось все на-прасно. ЕСПЧ наше дело не по зубам. Получил я очередную отписку из ЕСПЧ, что ваша жалоба неприемлема и как всегда без всякого обоснования. Как я и утверждал ранее, никчемная организация. А вот куда этот ответ из ЕСПЧ делся так и не смог найти. И уже не помню куда он делся, вроде я получал его. Жа-лоба то сохранилась. Я ее высылал Вершинину, спрашивал, он мог луше меня написать такую жалобу и еще спрашивал чего же ее его хваленый ЕСПЧ отка-зался ее рассматривать. Вершинин промолчал. Но я тогда еще не знал, что об-ращаться в ЕСПЧ бесполезно и агитировал акционеров подавать личные иски в суд. Чем и занимался, завалил Солнечногорский суд исками. Где-то заявлений 350 подал. В общем достал прошмандовку. А в это время у меня и конфликт с братом произошел. Он же почувствовал себя хозяином, перестал считаться со мной. За свет перестал платить. Ну я его и выселил. Это потом Леся когда его снимала он и сказал, что я больной. Ну, если я больной, то чего он живет со мной. Причем я утверждаю, что он живет за мой счет. За свет я за него платил. Теперь по земельному участку. Он же сейчас пользуется фактически 0,33 сот-ками. А ведь я освобожден от уплаты земельного налога, а землей то пользует-ся он. Значит получает выгоду в виде неуплаты земельного налога. Скоко будет за 0,33 сотки. А свои две квартиры он кому то сдает. Что задаром что ли он их сдает? Так там за ЖКХ скоко надо платить? Вот кто там живет они и оплачива-ют. А ведь это большие деньги. Это еще одна выгода, которую он получал жи-вя в моем доме. В общем он жил за мой счет и при этом считал меня больным и доносы на меня писал. Вот пусть теперь живет со здоровыми и за свой счет. Ну и подал я иск в суд о его выселении. Прошмандовка его с радостью приняла к рассмотрению, причем сама. Оперативно провела первое заседание, со мной была вежлива, а на Диму сразу полкана спустила, мол мы вынесем решение и судебные приставы тебя выселят. Ну я то понимал, что она затеяла. Она хотела разозлить Диму, а потом использовать его в своих целях. Сама она конечно де-лом не стала заниматься, а передала Капитовой. А Капитова все сделала и про-фессионально и на совесть. Причем она вынесла в мою пользу два решения. Еще решение по иску к Почте России. Я обоими этими решениями доволен. Я вообще критиковал Капитову очень часто, но в этих случаях она заслуживает уважения. И я знаю почему Капитова так действовала в отношении меня, она меня уважала. Не буду писать за что, но я знаю за что. А сейчас Капитова уже умерла и я вынужден признать, что был к ней часто несправедлив, но сейчас скажу, что о ней буду помнить только хорошее. Ну и дальше и произошло так как и задумывала прошмандовка, когда я подал судебным приставам исполнительные листы Дима и написал на меня донос. Доноса я не видел, но догадываюсь о чем он. Причем подговорила его написать мировой судья Разумная О.С. У меня нет этому доказательств, но я уверен в этом. Только какая она разумная, она развратная. И меня 17 июля 2012 года по-лицаи прямо с улицы забрали и отвезли в психушку в Сергиево-Посад. На ка-ком основании, мне до сих пор неизвестно. Я пытаюсь это выяснить, но пока безуспешно. В Сергиво-Посаде состоялся суд. Там еще одна тварь по фамилии Мариуца рассматрила вопрос о моем принудительном лечении. К слову сказать она прекрасно во всем разобралась и осознавала, кто и за что и в чьих интере-сах меня собирается лечить. Так что Мариуца осознанно совершила, то что она совершила, а совершила она преступление. Ну и меня там и лечили. Точно та-кие же твари как и Психшко. Самохвалов и Шматина. Причем с Самохвало-вым я поспорил. Он мне утверждал, что не может такого быть чтобы все не правы были, а ты прав. А я ему ответил, что может и привел в пример Земмель-вейса. А он и не слышал про такого. О Земмельвейсе я уже писал в своей га-зете. Он один был прав, а врачи всего мира нет. А о чем можно говорить с вра-чом, который не знает имя Земмельвейса. А до Сергиево-Посада я познакомился с одним человеком, с Дмитрием. На своем форуме. Он ярый противник всякой психиатрии. Вот ему я и позвонил из Сергиево-Посада, когда представилась возможность. А он понял, что со мной что-то случилось. Я ведь пропал, он и домой ко мне приезжал, а Дима ему го-ворит, что ничего мол не знаю. Ну Дмитрий и обратился в ГКПЧ. Они и посо-действовали моему освобождению. За что и говорю им спасибо. Но Дмитрию в первую очередь. А вот Вершинин в этот раз и пальцем не пошевелил, что бы мне помочь. Но прошмандовка отправив меня в психушку и на этом не остано-вилась. Она решила признать меня еще и недееспособным и опять подговорила Диму обратиться в суд с соответсвующим заявлением. И опять не сама, а через развратную. А Дима то дурилка картонная думал, что это ему как-то поможет, что меня признают недееспособным. А это ему ничего не дало, ведь даже и у недееспособного есть права. Там же в Сергиево-Посаде меня признали и неде-еспособным. Пидорчук с Димой туда приезжали. Ну еще раз говорю, что Дима от этого ничего не выиграл, его просто использовали для разборки со мной. А как я говорю, что я его и недееспособный выселил. Вот Диме я это уже обьяс-нил, что у меня есть все права, моя же опека его и выселила. Вот пока прошма-ндовке не обьяснил. Но скоро обьясню. В общем вышел я и из Сергиево-Поса-да и начал разбираться уже с теми кто на меня доносы писал, кто лжесвидете-льствовал против меня в суде, кто выносил заведомо неправосудные решения. С первой начал с Психшко Л.С., заведующей солнечногорским ПНДО, это по ее доносу меня направили в Сергиево-Посад. Вот такое заявление я подал в СО по г. Солнечногорску: Меня по доносу заведующей Солнечногорского ПНДО Психшко Л.С. направили на принудительное лечение. Но ведь такой болезни которую мне приписывают нет в МКБ-10. Значит у меня нет никакого психи-ческого расстройства. Но эта Сашко продолжает меня лечить от несуществую-щей болезни тем самым нарушая клятву Гиппократа. Но почему Сашко тогда **Издатель, учредитель, главный редактор Чугунов В.М. Адрес редакции:** 141554, Московская область, Солнечногорский р-он, д. Сверчково, д.10. Телефон: 8 916 756 53 90. E-mail:chugunka@chugunka10.net **Тираж 999 экз. Напечатано в МУП «Горреклама».**  меня лечит? А она выполняет указание чиновничьей организованной бандитской групппировки (далее ЧОБГ) **"Скотный двор Солнечногорья",** членом которой является. Прошу возбудить уголовное дело в отношении Психшко Л.С. по ст.ст. 210 и 286, часть вторая УК РФ. Движимая **чувством социальной ненависти** Сашко Л.С. имея **преступный умысел** по ущемлению моих прав и действуя в интересах ЧОПГ «Скотный двор Солнечно-горья», осознавая преступность своих действий и желая их наступления, собственноручно изготовила **бредовый донос** на меня, тем самым совершила преступление предусмотрен-ное статьями 286 и 210 УК РФ. Возникнет разумный вопрос: А почему Сашко так поступила? Ну есть и ко-рыстные интересы. Но есть и другой мотив. Это социальная ненависть ко мне гражданину России и другим гражданам России. У нас во врачи-психиатры специально подбирают таких людей, которые ненавидят Россию и её граждан. Тем самым вышеуказанная член ЧОПГ, по совместительству занимающие дол-жность заведующей ПНДО разжигает социальную рознь к группе людей явля-ющихся врачами-психиатрами. А это есть состав преступления предусмотрен-ного другой статье УК, а именно 282. В качестве доказательства, что в доносе Сашко написан бред, я представляю заключение настоящего специалиста в области психиатрии. Это заключение сделано в отношении другого человека, но диагноз у нас с ним один. Так что это заключение касается и меня. Прошу возбудить уголовное дело по ст.ст. 286, 210, 282 УК РФ в отношении Сашко Л.С. Она **представляет опасность** для нашего общества и ее надо **изолировать** от этого общества. А то она так и будет и далее бредовые доносы на других людей писать. И проинформировать меня о принятом решении. Об отвественности по ст.306 УК РФ предупрежден. **Прилагаемые документы:** **1.** Заключение специалиста Завьялова В.Ю. от 02.03.2012 г. **26 января 2014 года** А до этого со мной связался Сергеев из Новосибирска. Такой же как и я с Вер-шининым. Тоже кверулянт. И он дал мне свои экспертизы в которых черным по белому написано, что нет такой болезни от которой нас с Вершининым лечат. Ну я это заключение и приложил к своему заявлению в следственный отдел. А эти бобики из следственного отдела, получив мое заявление поставили в извес-тность Психшко. Ну, а она поняла, что вляпалась и что я добьюсь того, что бы ее привлекли, ну и предприняла защитные меры. И более всего как я понял обиделась за всех психиатров, я же написал, что у нас в психиатры подбирают людей ненавидящих Россию и ее граждан. Ну Психшко подала заявление в суд о продлении моего амбулаторного лечения. Я не сразу разобрался зачем она это сделала. Только получив на руки постановление судьи понял для чего. Она мне изменила диагноз. Было параноическое развитие личности, а стало параноиче-ское расстройство личности. Ну это косвенное доказательство того, что меня лечили от болезни, которой нет. В общем Психшко кинула эеспертов института имени Сербского. Как говорится своя рубашка ближе к тему. Конечно, я как дурак все доказательства, все обоснование в суд предоставил. Но у нас же нет суда. И так называемый мудья чопик утвердил еще один бред Психшко. И вы-шестоящий судья тоже утвердил этот бред. Причем даже не опровергая мои доводы. А они в силу своей умственной ограниченности и не способны это сделать. В общем я обжаловал выше. Так и написал в кассационной жалобе «хочу проверить как глубоко проник бандитизм в структуры Московского областного суда». Ну и подал жалобу в КС. На незаконность принудительного лечения вообще. Лечение не может быть принудительным, это нарушение ста-тьи 21 Конституции РФ. Предлагал такую же жалобу подать и Сергееву, но он отказался это делать. Он же со своими психиатрами договорился, они с него принудку сняли, а я с этими сволочами договариваться не буду. Они за все от-ветят. Они клятвопреступники. Они клятву Гиппократа давали, а что вытворя-ют. Вершинину не предлагал, он тоже не подаст. Он меня предал. Он вообще мне предлагал отозвать мое заявление на Психшко, покаяться перед ней, мол не подумал написал, извини теть, прости засранца. Ага, сейчас я перед ними из-виняться буду, только шнурки поглажу. Я этих тварей как древнегреческие эри-нии буду всю жизнь преследовать. Или они меня, или я их. Компромисса быть не может. Но на этом дело не кончилось. Потом потревожил я еще одного бандита, по-другому я его назвать не могу. Жарова А.Е. Бывшего главу нашего района, а в настоящий момент упалнамоченного по правам человека. И сразу же получил еще одну телеграмму из Солнечногорского суда, теперь уже о вызове в суд о рассмотрении представления Психшко о направлении меня на принудительное лечение. Ну я сразу понял в чем дело. В прошлый раз я однозначно понял при-чину заседания назначенного на 18 марта. И в этот раз тоже сразу понял. А я обратился к Жарову за содействием в рассмотрении моего заявления о преступ-лении в отношении прошмандовки. Но ведь это же заявление и в отношении самого Жарова. По сути я просил Жарова оказать содействие в рассмотрении заявления на самого себя. Ну и реакция последовала мгновенная……….