*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение*

*Ясиновская средняя общеобразовательная школа*

*Ростовская область Куйбышевский район х. Новая Надежда*

*Агаркова Валентина Викторовна*

*учитель*

*2013г.*

**Эдвард Сноуден: информатор за разоблачения наблюдений АНБ (Агентство Национальной Безопасности).**

До сегодняшнего дня Эдвард жил довольно комфортной жизнью, включая зарплату около $200 тыс., любимую девушку с которой он снимал дом на Гавайях, стабильную работу и семью которую любит. «Я готов пожертвовать всем этим, потому что не могу со спокойной совестью позволить правительству США нарушать приватность, свободу интернета и базовые свободы людей во всём мире с помощью этой громадной системы слежения, которую они втайне разрабатывают».

**Я не боюсь, потому что это мой выбор.**

Три недели назад Эдвард Сноуден сделал последние приготовления, которые привели к серии новостей блокбастера на прошлой неделе. В офисе АНБ на Гавайях, где он работал, он скопировал последний комплект документов, которых намеревался раскрыть.

Затем он сообщил начальству АНБ, что ему необходимо взять отпуск на пару недель, чтобы пройти лечение от эпилепсии, о которой он узнал, что страдает после ряда приступов в прошлом году.

Как только он упаковал свои сумки, сказал девушке, что ему необходимо уехать на несколько недель по неопределенной причине. «Это не редкий случай, для тех, кто провел последние десятилетия, работая в мире разведки»

20 мая, Эдвард сел на рейс в Гонконг, где он и находится до сих пор. Он выбрал этот город потому, что «у них есть энергичная приверженность к свободе слова и праву на политическое инакомыслие» и, он полагал, что это одно из немногих мест на земле, где могут и будут сопротивляться давлению правительства США.

В течение трех недель его пребывания, он прятался в гостиничном номере. «Я покидал номер, возможно, в общей сложности всего три раза за все мое пребывание», он сказал. Он много задолжал, т. к это роскошная гостиница с приемом пищи в номере.

Он глубоко уверен, что за ним шпионят. Чтобы избежать прослушки, Эдвард заложил двери гостиничного номера подушками. Пароль на ноутбуке вводит, только накрывшись с головой плотной красной тканью, чтобы его не сняли скрытые камеры.

Хотя для некоторых это может напоминать паранойю. У Сноудена есть все основания для таких опасений. Он работал в мире американской разведки в течение десятилетия. Он знает, что его ищет крупнейшая и самая секретная надзирательная организация Америки, АНБ, вместе с самым влиятельным правительством на планете.

Так как начали появляться сведения, он смотрел телевизор и контролировал интернет, слушая все угрозы и клятвы судебного преследования, исходящие от Вашингтона.

И он слишком хорошо знает, сложные современные технологии доступные им и, как легко будет его разыскать. Полиция АНБ и сотрудники других правоохранительных органов дважды посетили его дом на Гавайях, и уже связались с его девушкой, хотя он полагает, что было вызвано его отсутствием на работе, а не из-за подозрений связанных с утечкой информации.

«Для меня любые варианты плохи», — сказал он. США может начать процедуру экстрадиции в отношении него, потенциально проблематичного, длительного и непредсказуемого курса для Вашингтона. Или Китайское правительство может вывезти на допрос, рассматривая его как полезный источник информации. Или в конечном итоге, он мог быть схвачен и засунут в самолет, направляющийся на территорию США.

«Да, я мог быть предоставлен ЦРУ. Люди могли пойти за мной. Или любой из посторонних партнеров. Они в тесном сотрудничестве работают со многими странами. Или они могли заплатить Триаде. Любой из их агентов или активов», сказал он.

«Представительство ЦРУ находится прямо по улице, в местном консульстве Гонконга. Представляю, какая трудная у них выдастся неделька. И со всеми этими страхами мне придётся жить до конца моей жизни, какой бы длинной или короткой она ни была».

Наблюдая, как администрация Обамы преследует информаторов на исторически беспрецедентном уровне, он полагает, что американское правительство попытается использовать все свое влияние, чтобы наказать его. «Я не боюсь» - он сказал спокойно, «потому что это мой собственный вывод».