**«Воля» – это Старобельск. А Старобельск – это Украина**

Семья Владимира и Натальи из маленького районного центра Старобельска Луганской области постоянно оказывается в центре не только местных, но и всеукраинских потрясений, живет в водовороте борьбы за идеалы национальной украинской идеи, отстаивает принципы демократии и независимости страны, остро реагирует на проявления нарушения целостности государства и отсутствие патриотизма у некоторых жителей области. Владимир Григоренко и Наталья Пономарева – не только муж и жена, но ещё учредители и лидеры общественной организации «Старобельска общественная организация «Воля». Корреспонденту «Пресс-клуба» удалось «захватить» главу семьи дома во время короткого отпуска, потому что с 9 июля 2015 Владимир, как мобилизованный, служит в легендарной 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая базируется во Львове и с первых дней АТО участвовала в боях в горячих точках Донбасса, в том числе в обороне Луганского аэропорта. Сейчас подразделения бригады находятся в разных секторах, поэтому Владимир говорит, что он в течение службы находится «на временной дислокации в разных областях». Общается на украинском, а когда цитирует русскоязычных оппонентов, в голосе звучат ироничные нотки, он подчеркнуто «акает» и акцентировано растягивает в произношении мягкие звуки, особенно достается букве «е», например: «нас такоее неее устраааиваееет» ...

По поводу одной из самых актуальных сегодняшних проблем – о переселенцах – он с самого начала и сейчас имеет четкую личную точку зрения:

- А я занимаю такую ​​позицию: фактически мы все равно в состоянии войны. Как бы там это не называли: АТО и так далее. Если у нас есть линия фронта, я так понимаю, она не должна пересекаться гражданскими. Я бы закрыл все пункты пропуска. Хочет уехать житель Луганска на территорию Украины – запустили, он бы был настоящим, действительным переселенцем. И вот эти переселенцы остались бы здесь, они не были пенсионными туристами, не ездили бы на оккупированную территорию, туда и обратно. И тогда было бы «ясно и понятно»: кто – наш, ну это я так, в кавычках, а кто – нет. А то получается так: они туда-сюда ездят, уже и наблюдаем такие абсурдные ситуации, когда бабуля заходит, берет гуманитарку, и все равно такими словами: (переходит с украинского на русский): «Вот наши ... боевики ... или элэнэровцы всё равно паабеедят!» Понимаете? Я сторонник более жестких методов. Если это уже война – то оно должно быть так.

Жена Владимира, Наталья, третий год на пенсии по выслуге лет как учитель. Но свободного времени нет, да и не хочет той спокойной жизни, потому что вокруг ведь много проблем, которые без нее не решатся, в том числе и с переселенцами. Выслушав своего мужа, не перебивая, в конце «получает слово» и выражает свою точку зрения на отношения переселенцев и местного сообщества:

– Сейчас мы работаем над урегулированием этих отношений. Знаете же, как у нас возмущаются: «Вот вечно эти переселенцы»! Детсады переполнены, школы тоже. В 14-году такая волна была: здесь 15000 пенсионеров по району, а 11000 приехало зарегистрированных, представьте себе! Пенсионный фонд в 14-году настолько был перегружен. Везде очереди, машины, не проедешь по городу. Поэтому к переселенцам было такое отношение. И мы с 15-го года начали работать над тем, чтобы как-то людей подружить. Чтобы были лояльны друг к другу. Чтобы с пониманием относились. Сегодня они переселенцы, но мы не знаем, что будет завтра с нами, да? И мы создали Клуб «Надежда», там собирались, люди проводили «Уроки добра», «Твори добро на радость людям».

**Свои среди чужих**

Хотя общественная организация «Воля» называется «Старобельская», она работает на всей северной части Луганской области, которая находится под контролем украинской власти. Отсюда не так далеко до границы с Российской Федерацией, и жители Старобельского и окружающих районов традиционно имеют тесные родственные и рабочие связи с восточными соседями.

Как украинские патриоты, Владимир и Наталья почувствовали реальную угрозу и собственной безопасности, и безопасности своих единомышленников с началом активной фазы «русской весны». А когда ее сторонники при поддержке «зеленых человечков» поднялись на ступеньки местной райгосадминистрации и сорвали аплодисменты нескольких сотен жителей Старобельска, то мужчины из «Воли» в тот же день отправили своих «девочек», как они называют жен, вместе с детьми, в том числе с дошкольником, за пределы области. При этом соблюдались правила конспирации: вынужденные переселенцы сменили сим-карты и аппараты мобильных телефонов, никому не сказали тогда, куда именно уехали. Верные жены не собирались надолго оставлять своих мужей: планировали устроить детей в безопасном месте, и вернуться к захваченному фанатами «русского мира» городу, чтобы вместе со своими дорогими «половинками» бороться за его возвращение в Украину. Но мужчины справились сами.

Как это было – далее со слов наших героев.

**Владимир:**

- Мы начали работать инициативной группой еще в 2006-м, за два года до создания общественной организации «Воля». Почему возникла группа? Во-первых, мы должны были доказать, что что-то можем. Во-вторых, низкая активность общины. Их надо было, как говорится, расшевелить. Для того, чтобы общество влияло на свою жизнь. Но группа – это нечто неопределенное. А организация – это организация. И так мы пришли к необходимости создания общественной организации. Зарегистрировались как юридическое лицо – в 2008 году, и еще тогда в Уставе записали евроинтеграцию.

Относительно вашего вопроса о ситуации в начале 2014 года – когда мы почувствовали, что нечто происходит и что-то не так? Ну, в принципе, мы из этого состояния и не выходили. В Луганской области, тем более на севере, всегда руководство было пророссийское, как говорится сейчас, «регионалы стояли у власти». У нас постоянно возникали вопросы относительно участия общественности в жизни громады. Всегда было: как решит власть, например, районная администрация, или пусть районная власть – это всё, люди простые не могут повлиять на эти решения. А решения принимались не в пользу тех же людей. Эта беда и привела нас к объединению в ОО «Воля». Нас поддерживают все проукраинские активисты Старобельщины, не входя формально в состав организации. Поэтому, когда я говорю «мы» – имеется в виду, что это все патриотические силы района.

Как в Киеве начался Майдан, мы объединились с другими активистами нашего района – а это всего 20-25 человек на район, проукраинских. И мы проводили в Старобельске мини-Майданы. Каждую пятницу. У нас не было сил и ресурсов постоянно держать людей на нашем мини-Майдане, мы собирались на площади где-то на часок, когда на полтора, раз в неделю. И таким образом мы влились в жизнь столичного Майдана в начале декабря 2013 года. Такие мини-Майданы у нас в области были только в двух городах: это Луганск и Старобельск.

Затем, как представители Старобельского Майдана, мы были на Первом всеукраинском форуме евромайданов в январе 2014 года в Харькове. Тогда всё и почувствовалось. В декабре-феврале у нас уже стали появляться откровенные противники Майдана. Они и были раньше, но здесь стали откровенно, открыто высказываться против Майдана Киевского и против украинской власти вообще, против власти народа, прямой демократии, к которой перешел Майдан.

**Наталья:**

Вот Володя жестами меня останавливает... но я хочу сказать. В это время были угрозы прямые. Нам... На стоянке стояла машина – наша «копеечка» старенькая – сломали капот и забрали аккумулятор. Мы платили деньги за место на стоянке. Охрана там была. А вышло вот так: никто ничего не видит. Были звонки. Угрозы были не только нам. Мы выезжали с детьми вместе с семьей, отец которой начинал майдановское движение на Старобельщине. Это он, Владимир Винник, нас повел за собой еще тогда, он сам на Майдане был в 2004 году, когда Ющенко и Оранжевая революция была, он там участвовал. Так ему, как участнику Майдана, сожгли магазин. И в том магазине еще было жилое помещение, там жили двое лежачих инвалидов, их родственники приходила и ухаживали за ними. Так «антимайдановцы» помещение лежачих инвалидов снаружи закрутили проволокой, и закидали этот магазин «коктейлем Молотова». И он сгорел – «Мир канцелярии» назывался. Ну, людей спасли, потому что увидели соседи. И еще одному нашему активисту дважды бросали «коктейль Молотова», он не загорелся, наверное, Боженька видит ... (улыбается).

И мы знали: если где-то что-то, то мы первые, за кого возьмутся. И ребята говорят: нам проще будет то-то делать полезное, или, если надо – то уехать самым, чем всем вместе. У нас была вера, что мы вернемся. Как бы там ни было – мы бы детей там оставили, но сами все равно бы вернулись и помогали мужьям. Володя не сказал, что в январе-декабре, когда мы проводили эти Майданы, нам в спины бросали шарики снежные, и камни в машину, когда мы ехали по улице, а мы... печатали листовки, разносили их ночью и людям бросали по дворам, чтобы люди знали, что все-таки здесь Украина. Городок небольшой, и люди, которые нам печатали эти листовки – они боялись! Потому что нет гарантий, что им не были бы угрозы. Но в то время информация нужна была людям. Потому что люди были запуганы. Они видели, какое противостояние было с Майданом. И мы разъясняли. Я помню, какая была первая листовка – я ее текст составляла. Мы писали просили прощения за то, что стоим на Майдане. Вот сейчас в компьютере поищу – здесь где-то есть.

Согласно свойствам того файла, который нашла Наталья на своем компьютере и предоставила корреспонденту Пресс-клуба, создана первая листовка «Воли» была 4 февраля 2014 года. А напечатана – 18 февраля. Тогда же ее начали разбрасывать по городу. Наискось через обычный текст шла почти прозрачная надпись серыми большими буквами «ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ НА МАЙДАНЕ». Небольшая цитата из текста:

***«Дорогие земляки! Мы очень за вас рады:***

- Что зарплаты и пенсии **вас** полностью удовлетворяют; что за землю, принадлежащую вашим дедам и прадедам (земельные паи), **вы** получаете достойную оплату; что **вы** работаете на новых заводах и предприятиях, построенных взамен уничтоженных старых; что НЕ сокращены лечебные заведения, в которых **вы** получаете бесплатные услуги; ... Что вы довольны честными и неподкупными судами, чиновниками, которые день и ночь заботятся о **вас** и ваших детях; что предприниматели могут развивать частный бизнес и никто не требует откаты; что **вы** никуда не носите взятки – это так прекрасно !!!!!!

 *Простите нас, тех, кто стоит на Майдане.*

*Нам «ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ» – мы ведь не имеем этого всего.... »*

Весомым дополнением к этим «извинениям» был допечатанный оригинал «свеженького» в то время, изданного менее чем за два месяца до листовки, а именно в декабре 2013 года Распоряжения Луганской областной государственной администрации № 2213–к: «О премировании должностных лиц Старобельской райгосадминистрации». Председателю РГА и трем его заместителям дали премию в размере 95% от должностного оклада. Активисты «Воли» в листовке приводили выдержки дополнительно из других подобных поощрительных распоряжений, и писали: «Так ежемесячно!!! (От 20% до 95%) Поблагодарите их за то, что ваши дети не имеют возможности нормально учиться, потому что учителя в бесплатных отпусках (не хватает средств на зарплату)».

 **Старобельск – это Украина. Рашизм не прошел**

Но даже такую ​​власть они готовы были защищать. В мае 2014 кольцо вокруг города Старобельска сжималось. «Русский мир», бессмысленный и беспощадный, наступал.

**Владимир:** На момент мая 2014 Луганск был уже оккупирован, остался очаг проукраинской активности, по сути, это Старобельск, ну, потом еще Сватово подтянулось. От Луганска до Старобельска 100 километров, если по карте смотреть. Есть здесь соседний Ново-Айдар, 35 километров, и вот Ново-Айдар был в то время «серой зоной», ничьей. Старобельск украинский, а дальше там Луганск и Счастье были под «сепарами». Рубежное, Северодонецк – под «сепарами» тоже.

**Наталья:** Когда 7 мая был захват райгосадминистрации, накануне, 6-го мы ходили туда, были у Гарькавого (Анатолий Гарькавый 3 мая 2014 был назначен на должность председателя Старобельской РГА распоряжением тогдашнего и. о. Президента Украины Александра Турчинова – ред.) Нас пришло 6 активистов, мы знали, что приедут эти военные сюда, и будет захват района. Об этом все знали! Мы пришли к нему и говорим: давайте что-то делать! Собирайте ребят, может, охотников, у нас же есть какая-то организация, у них ружья, пусть выходят за пределы района, становятся, перекрывают дорогу, чтобы не пропустить. «Я всё парешал, я всё дагаварился! Они сиводня приижжали, мы с ними абщались и всё уже парешали».

Корреспондент Пресс-клуба, несколько опешив, пытается уточнить:

- «Парешали» что? что завтра приедут и ...?

**Наталья:** Да, что он сдаст.

**Владимир:** У нас произошел захват администрации 7 мая 2014-го. Примерно где-то человек до 500 собрались на площади в центре, из них подавляющее большинство однозначно были местные.

Но организаторов, подстрекателей (мы же всех своих в лицо знаем!) где человек до 20-ти было не наших. Неместных. Они публично не выражали себя... они такими «серыми кардиналами» были. Руководили тихонько, направляли все эти действия. Но толпа поддалась на провокации, и, как следствие, у нас сорвали флаг украинский желто-голубой, подняли «ЛНРовский». И здесь, только флаг «ЛНР» прицепили на администрацию, сразу появились «зеленые человечки». Всего их было человек до 50-ти, но все сидели в машинах, только трое вышли сюда на ступеньки администрации. Был среди них Алексей Мозговой (один из лидеров незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР», убит в результате покушения в Алчевске в мае 2015 – ред.). А он же наш, в соседнем же Сватовском районе жил, в 50-ти километрах. Приехал он. Сказал: «Я упалнамочин придставлять «ЛНР». Привез свои какие-то «вирительные грамоты» (Владимир звонко, откровенно смеется)... ну и так далее. Наш глава администрации – я не скажу, что он с радостью встретил, но пообещал публично (а это и на видео есть, мы сбрасывали) провести тот «псевдо-референдум». Сказал: «Урны у нас есть, рифирендум мы правидём». Это почти дословно. Так у нас произошло такое событие. «Зеленые» в тот же день поехали, 11 мая был проведен этот же референдум.

Фактически своих женщин и детей 7 мая, когда приехали «зеленые» – то уже мы вывезли за пределы области, сразу. Всю детвору. Отвезли до ближайшей станции на поезд. Мы связались по телефонам со своими майдановцами, с теми, с кем были в Киеве на Майдане. Не хотел бы называть город, где наши семьи приняли... Ну, они там были совсем недолго. За неделю мы же собрались опять-таки со своими активистами, и, учитывая, что здесь «зеленых» не было, мы просто вышли к райгосадминистрации и сняли их «лугандонский» флаг. И подняли наш! Перезвонили своим (смеется) девушкам: возвращайтесь, всё нормально, флаг наш. К тому времени в середине мая к нам заехали украинские военные, и пошла тогда жизнь в несколько ином русле. Мы переключились на помощь военным и параллельно разворачивалась работа с переселенцами, которые уже стали к нам поступать на территорию Старобельщины.

**Переселенцы бывают разные**

 Как было понятно изначально – у супругов Владимира и Натальи различные взгляды на проблему переселенцев. И каждый имеет весомые аргументы в пользу своей точки зрения, что обусловлено непосредственным общением и наблюдением более двух лет.

**Владимир:** Первые переселенцы – это были наши проукраинские активисты, бежавшие из оккупированных территорий. Ехавшие к нам правдами, неправдами, законно, незаконно, пытались объехать эти на тот момент не посты, а, как их называли – баррикады сепаров. Это были первые, кому мы помогали покинуть оккупированную территорию: наши единомышленники. Потом поехали вынужденные переселенцы. У нас хотя и есть отель, но он – частная собственность. Допустим, день-два пожили люди, но потом надо за гостиницу и платить! И их поселили общими усилиями местной власти и активистов в бывших пионерских лагерях отдыха. У нас их 4 в районе. Затем мы искали дополнительно. Были здесь предприятия, которые на тот момент остановились, но у них были ведомственные мини-общежития для тех, кто приезжал в командировку. Вот туда селили. Ну, и скажем правду: очень часто появлялись такие переселенцы: там бежали от обстрелов, и думали, что здесь им будут предоставлять... ну... люксовые номера. Они здесь, бывало, поживут, смотрят – сельская зона. Они не привыкли к таким условиям проживания. Ну, например – июль, жара, у общежития на закрытой территории есть летний душ, и они говорят (переходит с украинского на русский): «Мы ни привыкли жить бис душа в доме. Нас такое неее устраааивает».

Говорю: вы поезжайте посмотрите, где я живу! К тому времени у нас собственного жилья не было, мы снимали квартиру. И тоже без такого душа! (Улыбается). Ну, это нас за живое немножко задело. Мы пытались помочь, поселить людей хотя бы где, хоть минимальные условия, но очень часто, на мой взгляд, случались такие казусы.

Потом... (короткое время колеблется – говорить или нет). Если бы сейчас был 14-й год, я бы это не озвучивал, а сейчас... Были такие, что поживут-поживут, потом – взяли и съехали, и мы не знаем – куда. Не заплатили за коммунальные услуги, за электроэнергию.

Затем стали наши переселенцы выезжать обратно. Очень много выехало на оккупированные территории. Много. А кто остался, они... кто нашел работу у нас. Некоторые переехали в Закарпатье, на Львовщину. В Киев ездили.

Точных данных вы вряд ли найдете, сколько переселенцев. Работа – это проблема всей Украины. Когда пошли партии переселенцев, я вам говорил, что им не очень нравились наши условия. Но действительно государство не создавало нормальных условий для проживания, и это было одной из причин того, что они возвращались.

Когда они были первые – это был май-июнь. Сначала приезжают и говорят: дайте минимальные условия, мы бы и работали, ладно уже, и на селе. Но у нас был такой случай – рисующий полную картинку. Наталья говорит переселенцам: у нас есть фермер, который может дать картофель. Бесплатно. Вы картошку берете, высаживаете на огородах, по осени собираете. Урожай – ваш, а вы возвращаете то, что взяли. Например, взяли 100 ведер, или тонну, высадили, получили урожай уже 10 тонн. Вы тонну вернули, а 9 – ваши. (Передразнивает) «А, неет – нам такоее ни нада!» Вот Наталья подсказывает: было на семинаре до полсотни собравшихся, только двое заинтересовались, но реально никто так и не взял картофель. То есть люди были не готовы ни физически, ни психологически к сельской жизни.

Я к чему вас подвожу. За эти годы у меня несколько изменилось отношение к переселенцам. Они разные. Есть чистые потребители: поехал – там получив свою пенсию, и приехал сюда, тоже пенсию получил, и еще он здесь получил статус переселенца, где зарегистрировался. Так извините, прямо скажем, почему же мы ему будем помогать? А вот действительно тот, кто выехал и постоянно здесь находится, там дом, бизнес, машины оставили, переехали на свободную территорию, принимают участие и в общественной жизни, ищет себе работу, жена работает, а муж ушел служить, освобождать свой оккупированный Луганск – это я понимаю. А когда семья уехала из Луганска во Львовскую область, и там, образно говоря – пьют пиво и не пытаются освободить свой Луганск, ну почему львовяне должны их кормить, скажите мне ?! Это мой логический вывод за месяцы и уже годы АТО, или что оно у нас происходит.

**Наталья:** А с переселенцами в Старобельске как было: когда стали приезжать люди, и мы видим, что приезжают к автовокзалу, и он в восемнадцать часов закрывается, а люди приезжали из Луганска и в 21, 22.00. И просто посреди города, среди площади они с детьми вынуждены были чуть ли не ложиться на асфальт и там ночевать. Мы обращались к власти. И по нашему требованию был создан пункт приема переселенцев, который работал круглосуточно на автовокзале. Мы развешивали объявления везде: к кому можно людям обратиться. Женщина одна обратилась, так откуда мы ее вывозили, там уже стреляли, мы нашли человека, который их вывез. Многие люди выезжали. Мы записывали этих людей, регистрировали – фамилия, телефон.

А потом, когда к нам обращались гуманитарные организации – так и так, можем оказать помощь, у вас есть кому? По 600 человек мы им давали – у нас есть список в электронном виде, мы организовали переселенцев, они по спискам обзвонили этих людей, кому СМСочки отправляли, и мы их собрали, они сами раздавали эту гуманитарную помощь.

Я учителем работала. Я позвонила родителям своих детей из школы: «Помогите, чем можете!» Люди стали сносить кто осеннее пальто, кто сапоги, кто что мог. Я звонила по списку, переселенцы приходили, забирали наше, что было. Затем мы нашли побольше помещение для пункта гуманитарной помощи. Местные жители сносили, у кого что было – игрушки, обувь, продукты. Мы фермерам звонили. Они нам привозили картофель, свёклу, всё. Мы тоже раздавали. Так людям помогали. А потом международные организации приходили к нам, ПРООН – проекты.

Теперь гуманитарку уже не раздаем переселенцам. Мы им удочку дали. Пусть ловят рыбу. Люди открыли свой бизнес. Международная организация Миграции (МОМ) помогала. Пасечники ульи получали. Теплицы получили. Парикмахеры получили оборудование для работы. В декабре 2015 Центр поддержки бизнеса создали, и он работает. Предоставляем бесплатные юридические консультации, бухгалтер предоставляет консультации бесплатные. Мужчины как-то отделились, кто воевать пошел, кто работу нашел... и у нас создался Женский клуб «Надежда». Этот клуб работал, и мы еще ООНовские проекты выиграли, районный психолог на волонтерских началах работал с женщинами, косметолог. Затем этот женский актив и создал общественную организацию «Центр общего развития «Эффективная община». И еще 29 февраля зарегистрировали! (Смеется искренне, от души). Раз в 4 года теперь будут день рождения праздновать!

Веселье от Натальи передаётся и корреспонденту Пресс-клуба одновременно с страстным желанием познакомиться и с этой организацией. ...Но это уже совсем другая история! И вы найдете ее также в рубрике «ПРО NGO».

**Контакты**

Общественная организация «Старобельска общественная организация «Воля» (СГО «Воля»)

Телефоны: 099-5555684, 066-5550009

E-mail: lugstarpol@gmail.com

Страница в ФБ: СГО "Воля"

Руководитель СГО «Воля»: Наталья Викторовна Пономарева

Юридическое сопровождение: Владимир Владимирович Григоренко

Адрес: Луганская обл., г. Старобельск, площадь Базарная, 5