|  |
| --- |
| **МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова Тверской области**  **Скрипник Марина Юрьевна**  **учитель иностранного языка**  **2013 г.** |

*Скрипник Марина Юрьевна*

*МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова Тверской области*

Эдвард Сноуден: разоблачитель после наблюдений-откровений агентства национальной безопасности.

У него была «очень спокойная жизнь», включающая зарплату примерно в 200 тысяч долларов, подружку, с которой он жил в доме на Гавайях, стабильную карьеру и любимую им семью. «Я хочу пожертвовать всем этим, потому что не могу с чистой совестью позволить правительству Соединенных Штатов вместе с этой огромной контролирующей машиной, которую они создают тайно, разрушать частную жизнь, свободу интернета и основные свободы людей во всем мире».

«Я не боюсь, потому что этот выбор сделал я сам»

Три недели назад Сноуден совершил последние приготовления, которые стали результатом новостного цикла блокбастер-историй за последнюю неделю. В офисе Агентства Национальной Безопасности на Гавайях, в котором он работал, сделал копию последнего комплекта документов, которые он собирался обнародовать.

Потом он уведомил своего инспектора агентства, что ему необходимо отсутствовать на работе «пару недель», чтобы пройти лечение от эпилепсии – заболевание, которым он давно страдает – так как за последний год было несколько приступов.

Пакуя чемоданы, своей подружке сказал, что ему нужно уехать на несколько недель, хотя причина была неясной. «Это не редкий случай для того, кто провел последние 10 лет, работая в мире разведки».

Двадцатого мая он совершил посадку на рейс до Гонконга, где и оставался с тех пор. Он выбрал этот город, потому что «они там смело поддерживают свободу слова и право на политические разногласия», и потому что он полагал, что это одно из немногих мест в мире, которое может и будет противостоять диктату правительства Соединенных Штатов.

После прибытия три недели он жил в отеле. « Я выходил из комнаты, может быть, всего три раза во время моего пребывания», сказал он. Это шикарный отель и что касается еды тоже, у него были крупные счета.

Он очень беспокоится о том, что за ним следят. Он обкладывает дверь своей комнаты подушками, чтобы не допустить подслушиваний. Он надевает большой красный капюшон на голову, чтобы не узнали и ноутбук, когда вводит пароли, чтобы скрытые камеры не засекли их.

Хотя для кого-то это может показаться паранойей, но у Сноудена есть серьезное основание для таких страхов. Он работал в разведке Соединенных Штатов почти десятилетие. Он знает, что его ищет самая большая и самая скрытная контролирующая организация в Америке, Агентство Национальной Безопасности, наряду с самым влиятельным правительством на планете.

С тех пор, как начали всплывать откровения, он смотрел телевизор и отслеживал сообщения в интернете, внимая всем угрозам и клятвам преследования, исходящим из Вашингтона.

И он очень хорошо знает о доступных им продвинутых технологиях, и как легко им будет найти его. Полиция Агентства Национальной Безопасности и сотрудники других правоохранительных органов дважды были в его доме на Гавайях и уже разговаривали с его подружкой, однако он полагает, что спрашивать ее они могли по причине его отсутствия на работе, а не по поводу подозрений в какой-либо связи с утечкой информации.

«Все мои варианты плохи», сказал он. Соединенные Штаты могут начать процедуру экстрадиции в его отношении – теоретически проблематичный, затяжной и непредсказуемый ход для Вашингтона. Или правительство Китая может допросить его, рассматривая как полезный источник информации. Или его, в конце концов, могут схватить, связать и выдворить самолетом на территорию, пограничную с Соединенными Штатами.

«Да, меня могут сдать ЦРУ. Меня могут преследовать их люди. Или какие-нибудь третьи лица. Они тесно сотрудничают с рядом других стран. Или они могут подкупить преступников. Любыми своими сотрудниками или деньгами», сказал он.

«Здесь вверх по дороге у нас есть пункт ЦРУ – консульство здесь, в Гонконге – и я уверен, что они будут заняты всю следующую неделю. И меня беспокоит, что я буду с этим жить всю свою жизнь, а это бывает очень долго».

Наблюдая, как правительство Обамы преследует разоблачителей на исторически беспрецедентном уровне, он в полной мере ожидает, что правительство Соединенных Штатов предпримет попытки использовать все свое влияние, чтобы наказать его. «Я не боюсь», спокойно сказал он, « потому что я сам так решил».