**TRANSKRIPT ODBRANE OPTUŽENOG DIKIĆ BRATISLAVA OD 06.09.2017.godine**

Poštovana predsednice vijeća, uvaženi tužioci, gospodo branioci, poštovani predstavnici ambasada i medija,dragi prijatelji, braćo i sestre Srbi i Crnogorci. Optužnica Specijalnog državnog tužilaštva mene tereti da sam pripadnik neke kriminalne organizacije i da sam pomagao u nekom pokušaju terorizma. Saslušao sam optužnicu ovaj Specijalnog državnog tužioca gospodina Saše Čadjenovića, ona je neosnovana i prosto izmišljena, znači deo optužnice koji mene tereti je neosnovan i prosto izmišljen. Najobičnija bajka i ja se iskreno nadam da će autor te bajke kad tad pred Vama i pred ovim sudom da odgovara za ovu bajku. Ja nikada nisam bio pripadnik neke kriminalne organizacije, niti ću ikada biti, niti sam ikada podržavao neko nasilje, niti učestvovao u nekom nasilju, niti u nekom pomaganju pokušaja terorizma, kako se u toj optužnici navodi. A i u optužnici samoj ne postoji opis izvršenja uopše mojih radnji, tih teških krivičnih djela i koje su nastale posledice, a siguran sam da i niko u ovom delu sveta pa i u Crnoj Gori neće podržati nikakvo nasilje ili neko nasilno rušenje vlasti, pa ni neku novu vlast koja bi nastala na temeljima tog nasilja. Ja napominjem da sam od glavnog Specijalnog državnog tužioca gospodina Katnića u veče kod mog hapšenja saznao da postoji neka kriminalna organizacija koja je imala za cilj nasilnu promjenu vlasti u Crnoj Gori i da sam navodno ja pripadnik te kriminalne organizacije, što naravno nije istina. Ja sam isto već tražio poligrafsko testiranje na te okolnosti, kao i na mnoge druge stvari, medjutim nije mi odobreno. Razlog mog dolaska u Crnu Goru je jednostavan, možda nije toliko ubedljiv kao sve ove neistine u medijima ovih 10-11 mjeseci, pa čak i poslednjih tih nekoliko dana da sam ja namjeravao da navodno odložim ovo ročište, što je opet samo još jedna neistina u nizu. Ja sam u Crnoj Gori došao da obidjem manastir Ostrog, ja sam se razboleo. Došao sam sa mojom prijateljicom Kristinom, jednostavno od mojih prijatelja od ljudi koji su bolesni sam čuo da trebam da dodjem u manastir Ostrog na molitve za zdravlje, da kupim nešto od alternativnih medikamenata. Konsultovao sam se i sa monahinjom Mati Stefanizmom iz Manastira Sveti Počinjski koja me je najavila manastir u Ostrog i obezbijedila mi prijem kod starješine manastira. Ja sam poslije bolesti i teških operacija odlučio da se jednostavno lečim alternativnim metodama i alternativnim medikamentima tako da sam odbio te standardne zračne terapije što mi sada veoma mnogo predstavlja problem dok sam u pritvoru, jer jednostavno ti alternativni medikamenti nisu na spisku Ministarstva zdravlja Crne Gore. Od svih optuženih ja poznajem samo moju prijateljicu Kristinu koja je samnom došla u Crnu Goru i Sindjelić Aleksandra koga sam upoznao u oktobru mjesecu prošle godine. Neosnovano u optužnici gdje konstatuje tužilaštvo, oni sve konstatuju ono što je negativno za mene ne može da podrži optužnicu da ja Sindjelić Aleksandra poznajem od ranije, da smo imali komunikaciju, jer je on meni poslao poruku kao za novu godinu čestitku, hoću da kažem da ja imam samo na tom Fejsbuk profilu preko 30.000 prijatelja, na stranici, na sajtu mog udruženja čiji sam predsjednik, samo u telefonu imam preko 20.000 kontakata. Ja dnevno dobijem stotinak poruka podrške i da kažem tih čestitki za Novu godinu i tako dalje, tako da je to samo jedna čestitka bila za novu godinu od lica koga ja uopšte lično nisam poznavao u tom vremenu, a dobio sam za praznike hiljade tih poruka na koje su odgovarali uglavnom moji saradnici dok sam radio u kasarni a čak te telefone davao mojoj djeci ili na računaru ili na fejsbuk mrežu, pa odgovaram. Jednostavno ja sam bio javna ličnost kao što sam vjerovatno još uvijek koja je bila interesantna svima zbog kojih aktivnosti, zbog mog života, radnog staža i tako dalje, mojih tih funkcija. Tako kao što sam već napomenuo Aleksandra Sindjelića sam upoznao u oktobru mjesecu prošle godine. Ja čak mislim da je 1. oktobar. On se meni obratio preko društvene mreže fejsbuk i izrazio želju da se samnom upozna, da se vidi, to nije ništa bilo neobično. Ja sam bio u penziji, ja sam se vidjao sa mojim članovima udruženja koji broji više desetina hiljada članova, pa čak iz tih prijatelja preko fejsbuk, tih profila i na drugi način, kad sam normalno imao vremena i kad nisam imao obaveza. On je negdje tražio nešto da se vidimo da li za danas ili preko dana, ja nisam siguran, ali uglavnom uveče sam ja nešto odložio, imao sam goste, a otišao sam na vidjenje, našli smo se u centru Trg Kralja Milana, u centru Niša. Ja sam otišao sa mojim maloletnim sinom i sa policajcem jer sam tada bio lice pod zaštitom policije, koji nas je dovezao, prošetali smo tu od centra do kraja Pobjedine ulice i nazad, to je šetalište u Nišu. Uglavnom Sindjelić , on je govorio o sebi, o sebi svojim aktivnostima, o svom udruženju, nekom vidovdanskom saboru, govorio je da je imao neku svoju firmu koja se bavi izradom i štampom tih patriotskih obeležja na garderobi. Govorio je u tom vremenu je bila aktuelna tema udruživanja tih patriotskih organizacija pod jedan patriotski blok u Srbiji, da bi se lakše ostvarivala prava ratnih veterana, da pojasnim uglavnom naše udruženje i moje Patriotski blok Srbije gradjani, radni veterani i invalidi sa zdravstvenom zaštitom ljudskih prava odnosno cilj je da se jednostavno izborimo za prava ratnih veterana odnosno za Zakon o ratnim veteranima koji u Srbiji još uvijek nije donet. Ništa više neobično nije pominjao. On je mene pitao odnosno bio je oduševljen mojim aktivnostima. Ja sam se naravno u tom vremenu pojavljivao javno u sredstvima javnog informisanja, borio se za te ratne veterane koliko sam mogao, izrazio je želju da jednostavno i on sa svojim udruženjem se priključi mom udruženju. Ja sam već imao nekoliko kao saveza ratnih veterana Patrionski front koji su se priključili mom udruženju i imali smo tada veoma dobre rezultate i na izborima, učestvovali smo na izborima u Vojvodini, imali smo svog predstavnika u parlamentu u vlasti smo u Nišu i Kruševcu, u koaliciji sa jednom jakom veoma brojnom partijom Socijalistička partija Srbije, tako da je i on hteo s tim udruženjem kao i mnogi drugi koji su bili, poput Dušana Janića i mnoge druge koji su htjeli da se priključe mom udruženju i on je hteo da se priključi. Pitao me je o zdravlju, o mojim aktivnostima dok sam u penziji, ja sam mu rekao da se eto tako pokušao da na neki način, odlučio sam tako da se liječim alternativnim metodama i medikamentima, pa onda obilazim te manastire, odlazim kupujem alternativne medikamente koje jednostavno u Srbiji teško nadju da se kupe, uglavnom su po inostranstvu ti medikamenti koji mogu da se kupe poput inekcije Monofan ruskih videotos kapi, kubanski petrolej i tako dalje i tako dalje. Ja sam njemu rekao da planiram da idem za Ostrog, da jednostavno i tamo odem na tu molitvu za zdravlje, jer su mi rekli da je dosta ovaj da kažem, da ne kažem uspešna ali eto bar psihički pomaže i da kupim nešto alternativnih medikamenata. On je rekao pa kad planirate da idete, kažem naredne nedelje verovatno. Nisam odlučio, ali za nekih 10-15-tak dana. Kaže da i ja sa mojim udruženjem idem za Crnu Goru, ima dole neki protest na kome ću ja učestvovati sa svojim udruženjem koje organizuje dole naša srpska zajednica, uglavnom tema protesta je protivljenje pristupanja NATO-a u Crnoj Gori. Ja sam njemu odgovorio tada da stvarno ne mogu da idem po tim protestima, gužva je , bolestan sam i tako odbio sam to tada, medjutim on je i dalje insistirao, ja sam odbio. Prvo to naše vidjenje nije više trajalo od nekih 20-tak minuta, do pola sata. Vratili smo se tu do centra, pozdravili se i to je bilo to. On je rekao da će biti narednih dana ponovo oko Niša da on tu sada nešto prolazi i ovaj da će doneti neku majicu za mene koju on da kažem štampa proizvodi i tako. Ja sam nakon njegovog vidjenja pogledao po internetu da vidim da li ima neki najavljeni protest, nije imao, uglavnom sam video datume, nema ništa sveže, nije imalo najavljenih protesta u Crnoj Gori protiv NATO-a. Obavestio sam rukovodstvo mog udruženja oko tog poziva za moguće moje učešće, odnosno nekog našeg predstavnika, ne moram ni ja da budem, ali je poziv bio da budemo sa našim Srbima u Crnoj Gori. U Statutu našeg Udruženja jasno ima jedan naš programski cilj da podržavamo naše Srbije u dijaspori, u njihovim ciljevima, naravno u skladu sa demokratskim principima i sa medjunarodnim pravom. Rukovodstvo mog udruženja čiji sam ja predsednik, kao što sam rekao, broji više hiljade članova se složilo sa tim i čak me je savjetovalo da bi bilo dobro, kada već idem u Crnu Goru, da ja obidjem taj skup, da jednostavno se i pojavim na tom skupu. Moram da kažem da jedan od mojih podpredsjednika Zoran Malešević je rekao da je nekada ranije bilo problema na tim skupovima, i da tu treba da se obrati pažnja, ali uglavnom glavni odbor je donio odluku da ja treba da svratim na taj skup. Kod mog branioca postoji rešenje Agencije za privredne registre udruženja čiji sam ja predsednik, postoji program statusa programskim ciljevima, kao i odluka glavnog odbora. Sindjelić se ponovo javio nakon nekih 4-5 dana, 3-4 dana, tako 5-6 oktobar. Ja sam već bio u gradu sa ovim policajcem koji me je obezbjedjivao Knežević Dalibor, odvezli smo sina na trening i sedjeli smo tu u kafiću "Proces", tu obično moj brat svraća, pa smo tu eto blizu nam je tu centra, tu nam je nekako prigodno, kad je on poslao poruku, bilo je veče negde i izašli smo tu to centra 100-tinak metara od tog kafića, on je sjedeo na toj klupi gdje smo se prvi put videli pored te klupe, donio je te majice bilo je 5 majica u toj u kesi, krenuli smo da prošetamo. Tad je rekao da se čuo sa Crnom Gorom, sa tim njegovim prijateljima koji organizuju taj protest, da su oni oduševljeni, da je bilo veoma dobro da se ja pojavim da dam podršku, da jednostavno ta priča se svodila oko te organizacije on me je stalno molio da jednostavno dodjem na taj protest i da se ja pojavim. Ne znam da li je drug put ili prvi ja mislim da je drugi pomenuo je čak da je on nešto optuživan za ratni zločin i u tom nekom razgovoru, ali da je oslobodjen zato što je njemu nešto bilo podmetnuto i tako dalje, bio je pritvaran pa sam ja u tom vremenu kada sam radio u KP Zavodu Niš radio na suzbijanju pobune da me je on tada video, ali da ga ne poznajem i tako dalje. Prošetali smo ali je bilo kraće zato što je počela kiša. Bilo je nekih možda 15-tak minuta je bio kontakt. Kada smo se vratili tu do centra, prilikom pozdravljanja, on je tačno je meni gurnuo u ruku neke zgužvane novčanice, kad sam ja video mislim sam da je to 5 po 100 dolara, 500 dolara, i kada sam ja rekao o čemu se radi, što je ovo, pokušao da mu vratim, on je rekao da je to za medikamente, za pomoć, dobio on od firme dosta novca, sad dobro zaradjuje i tako dalje, nisam uspeo da mu vratim, zato što je on jednostavno insisitirao na tome, on je insistirao da nikako ne može da uzme novac nazad, kaže eto kao ideš u manastir a ujedno kaže ajde videćemo se mi svakako na skupu. On još uvijek nije definisao ni tada mi nije rekao da će skup biti u nedelju. On mi je rekao subota ili nedelja, čak i u tom vremenu nije bilo tačno da li će skup biti ili neće biti. Znači on jednostavno nije mogao da mi kaže ej bit će tada i tada u koliko sati. Rekao mi je da će biti njegovi ljudi u subotu u Crnoj Gori, da on dolazi u subotu negde popodne, ali da će sa organizatorom oni biti zajedno, pa će mi javiti tačno vreme kad. Ja sam mu rekao tada na tom drugom vidjenju, da eto pošto idem u Crnu Goru, ajde svratit ću na tom skupu, ali da mi se odredi tačno vreme, kada sam ja govornik, kada dolazim, jer ne mogu jednostavno u gužvu da odlazim i tako. To je bilo naše drugo vidjenje, rastali smo se tu. Poslije 2-3 dana ja sam njemu pustio poruku da su deca izabrali majice uzeli su 3, pošto ja imam troje dece, dve su bile neke sa kragnicama koje su loše štampa, grb Srbije i to, i rekao da ako prolazi kroz Niš da mu vratim te majice. On je pustio poruku da će biti kroz Niš negde ponedeljak uveče ali ne zna tačno vreme i da ide kao za Beograd ali neće svraćati u Niš, e izvinjavam se samo da na tom drugom vidjenju tražio je da mu pokažemo put za Knjaževac iz Niša. Pošto on nije znao da izadje kaže molim vas možete li mi pokazati put, ja živim na istočnom delu grada, iznad puta, pa smo prošli i to u uključenju prema Knjaževcu i on otišao negdje tamo u tom pravcu. Treće vidjenje kao što sam rekao pustio sam poruku ako bude išao put Niša on je govorio je da će to biti ponedeljak i rekao da je će to biti uveče kasnije ali da ne zna tačno vreme pa će mi javiti pošto žuri neće više ulaziti u Niš. Ja sam u ponedeljak popodne imao jedan ručak sa mojim prijateljima iz službe u hotelu Zen, uglavnom ljudi sa kojima sam saradjivao iz mojih službi policije, sudstva i još jedne službe, ovaj oni naravno svi rade kao što sam i ja radio do 4-5 sati pa dok su svi došli pola 6, pa pa je ispalo da je to bio kasni ručak odnosno više večera, ja sam bio domaćin, bili smo negdje do pola 10-10. Nakon tog našeg druženja ja sam krenuo i prošao tamo na tom auto putu napravio krug da odem kući odnosno ne krug ja svakako da mogu sa te strane da odem kući i video sam da on stoji pored nekog auta neki sivi auto bila je neka limuzima i puši cigaretu. Uvijek je bio u nekom odelu i kravatom, uvek je bio onako nekako sredjen. Ja sam stao tu pored bio sam sa Smartom kćerkicom sportskim autom Star, parkirao se tu vratio mu te majice, i on je vidio taj auto, kakav je taj auto, šta je, pitao me je da li je bio na prodaju, ja sam mu rekao da jeste na prodaju, zato što sam ovaj zbog kćerkice jednostavno zbog garderobe nizak je auto, dakle auto je sportski ne odgovara joj prilikom ulaska i izlaska iz auta da previše ne detaljišem jer je previše nizak i tražio je da ga preuzmem i kažem ajde provozat ću. On se žurio možda 15-10 minuta. To je neko uključenje u Mačo napravio je tu par krivina pošto je taj auto sportski za krivine, usput mi je rekao isto da je on razgovarao da će skup sigurno biti ali da će mi naknadno javiti tačno vreme. Opet nije znao da li je subota veče ili nedelja, nego javit će mi tačno vreme. Pitao me je kada planiram da idem za Crnu Goru, ja sam mu rekao da ja moram na krsnu slavu kod prijatelja 14.10 u Banatsko Novo selo pa ću iz Beograda krenuti za Crnu Goru, pitao me je sa kim planiram da idem, ja sam mu rekao da planiram da idem sa mojom tajnom prijateljicom Nikolom. To je bilo sada malo ko je Nikola, ja sam mu rekao da je to moja tajna prijateljica, to je ustvari Kristina i on i je rekao da se javim u Beograd, da se vidimo da popijemo kafu i kaže hoćes jedan telefon dobio sam za firme da pokupim Nikolu i da idemo i da se cujemo u Crnoj Gori. Ja sam rekao da nema potrebe za tim, a on kaže ma neka kada imam dobio sam taj telefon.Tu smo se rastali i više od tada se mi više nikada nismo vidjeli. Znači ima nekoliko poruka na fejsbuku koje smo razmijenili 15. preko telefona kojeg me je molio da ga uzmem i ima par razgovora kada je on zvao kada sam dolazio iz Budve u taj telefon.Kojih nema u optužnici ali postoje dva razgovora koje je on zvao na Kristinin broj. Moram da kažem meni Sindjelić stvarno nije bio sumnjiv. Nije govorio ništa neobično, on je govorio o tim patriotskim organizacijama, njegov poziv meni za taj neki skup, ja sam samo napravio grešku što ja nikako nisam stvarno pravio provjeru, ali nisam imao kontakt prema Crnoj Gori i prema tim ljudima i nikoga ne poznajem iz te političke organizacije, i uopšte nije mi ni interesovala politička situacija u Crnoj Gori. Kažem taj poziv nije bio ništa neobično, ja sam u to vrijeme stalno imao pozive za javne skupove, imao sam pozive eto za javne nastupe, na televizijama, odlazio sam kada god sam imao vremena, jednostavno ratni veterani u Srbiji su velika grupacija, jedan deo članstva je u čak Crnoj Gori, velika je to grupacija, bilo je puno ratova skoro 500.000 ih ima u tim evidencijama, tako da ja i ostali ti naročito moji predsjednici udruženja su se borili za ostvarivanja prava tih ratnih vererana, normalno kroz zakon. Naš cilj je bio da se donese Zakon o ratnim veteranima, kao što je donesen u Hrvatskoj i u zemljama u okruženju i tako dalje. Lično mislim da Aleksandar Sindjelić gledano sa stanovišta policijske i vojne doktrine ja mislim da je uopšte nemoguće kada ovu optužnicu, čitao sam ja i sada kada slušam tužioca meni je ovo stvarno neverovatno govorim za svoj deo da je neosnovano i da stvarno to ne postoji i da stvarno u tome nisam učestvovao. Kakva je to konstrukcija ja se iskreno nadam to će stvarno morati da odgovara, ali kažem opet apsolutno je nemoguće da je on tog nivoa, da on može tako nešto organizuje. U svakom slučaju ja mislim da je Sindjelić bio instruisan. On je mene poštovana predsednice doveo u zabludu, on je mene molio da dodjem u Crnu Goru, saznao je da dolazim, pa me je opet molio da dodjem na taj skup i to veče me molio pa molio da odem po telefon, pa da odem po telefon, da se čujemo kao oko skupa. Ja nisam znao da je to poseban telefon, nisam mogao ni da sanjam, to mi nikada nije pomenuo. Mislim da me je na neki način po nečijim instrukcijama doveo u zabludu, pročitao sam ja i mere tajnog nadzora i kao da on daje meni telefon i daje nadimak Nikola, Kristina, to je smiješno. To treba da on objasni na sud prvo po čijim je to instrukcijama dao, po čijim je uvjerenjima da ću ja na tom skupu da učestvujem na takav način, ja nisam znao da postoji kriminalna organizacija i da je Sindjelić njen pripadnik, niti sam uopšte znao da postoji neki kriminalni plan nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori. Da sam išta znao oko toga, pa ja sam i te večeri bio na ručak već bio na ručak sa načelnikom centra, ja bih njemu ispričao, ispričao bih nadležnim organima u Srbiji, pa ne bih dozvolio pa ispričao bih tužiocima uveče kada sam hapšen jer organi specijalni državni tužilac gospodin Katnić mi je ponudio da ja saradjujem, ja sam ponudio punu saradnju, i pomoć čak i da operativno učestvujem u hapšenju svih onih koji su u tome učestvovali, a ispao je problem, ja o tome ništa nisam znao zato sam tražio poligrafsko testiranje, i ne samo tada, tražio sam više puta i u prisustvu branioca, jer ovo je meni sve nepoznato, ja ne znam kako je kod mene mogla da postoji svest i volja u nekom dijelu postupanja kada o tome ništa nisam znao. Umišljaj kod mene nije postojao, da ću ja kad sam ja bio svestan svog djela i htio njegovo izvršenje i bio svjestan da mogu da izvršim krivično djelo pa sam onda na to pristao, pa Sindjelić me to nikada nije pitao niti je pomenuo nikakvu kriminalnu organizaciju. Umišljaj uopšte nije postojao, nije postojalo svjesno postupanje, nisam bio svjestan uopšte toga mi smo opušteno ja i Kristina došli na granicu kao turisti, otišli tačno je fotografisali smo se. Ja sam se fotografisao ispred Skupštine ne znajući o čemu se radi. Ja sam hteo na moj sajt da stavim, evo skup bit ću u Crnoj Gori, tu sam, prisutan sam, držat ću govor, razumete. Čak sam i zakazao sastanak iza Skupštine u kafiću da dodju ti ljudi, zar bi bio ja toliko lud da ja taj dan idem da se fotografišem ispred neke skupština, a onda sutradan ja napadam Skupštinu. Potpuno je neosnovano tužilaštvo tu zaključilo da sam ja vršio neko izvidjanje, ja mog nivoa, na takav način da izvidjam sa Kristinom i vršim izvidjanje i da se slikam sa Kristinom ispred objekta koji je od vitalnog značaja po pitanju bezbednosti Crne Gore-Skupština Crne Gore, koje je pod fizičkom i tehničkom zaštitom znači pod video nadzorom. Ja nisam toliko lud da idem da se danas fotografišem pa ću sjutra eto da napadnem taj objekat, i to sa meni nekim nepoznatim ljudima koje uopšte nikoga ne poznajem i sa nekom političkom organizacijom sa kojom nikada nisam imao nikakav kontakt, niti poznajem bilo koga. Ja sam čuo za taj Demokratski front u razgovoru sa specijalnim državnim tužiocem.

Predsjednik vijeća upozorava optuženog da se obraća sudu. Sudu govorite

Izvinjavam se. Ja nisam pomenuo ničije ime ali moram da kažem ono što se desilo. Kažem čuo sam od Specijalnog državnog tužioca gospodina Saše Čadjenović tako da umišljaj realan da budem da tužilaštvo u nijednom momentu nije uzelo u obzir niti moj profil, niti moje obrazovanje, niti sposobnost, niti profesionalno iskustvo, zar bi se ja stvarno tako ponašao da sam učestvovao u nekoj kriminalnoj organizaciji i da sam pripadnik neke kriminalne organizacije, šta ja znam, zar bi ja tako došao da se fotografišem ispred objekta, došao šetao po Crnoj Gori, zakazivao sastanak u Delta sitiju koji je pod video nadzorom, pa nisam valjda toliki amater i toliki ludak, znači da nisam ništa znao niti u tome učestvovao. Za toliko za 23 u specijalnim antiterorističkim jedinicama 20 godina u policiji na najvećim dužnostima, ja sam jedan od najgradjivanih i najodlikovanijih policajaca Srbije i Crne Gore. Valjda sam dokazao da sam za toliko častan i pravedan za ovaj moj radni vek, da ne bi išao da sa nekim nižerazrednim Sindjelićem organizujem, da ja učestvujem u nekoj njegovoj organizaciji i po njegovim upustvima ili upustvima nekoga koga ne poznajem. Umišljaj kod mene nije postojao, niti svesno i voljno postupanje, to je prazna priča. Ja nikada nisam znao niti da idem za taj neki telefon, da je on poseban, on me je molio da se sa telefonom čujem, pogrešio sam što sam pošao, ali ja nisam znao da je to poseban telefon, priča oko ključeva je igra tužilaštva, da budemo jasni, Sindjelić je pomenuo telefon na poklon, ali ključeve nikada niko nije pominjao, to sam čuo pri hapšenju, o tome ću detaljno govoriti. Što se tiče samog pokušaja izvršenja krivičnog djela, šta sam ja to sa umišljajem započeo pa koje krivično djelo pa ga nisam dovršio i nastupila zabranjeno posledica. Ništa. Koja je radnja izvršenja pokušaja krivičnog djela, ne postoji, ne postoji ni umišljaj a ne radnja izvršenja krivičnog djela, odnosno pokušaj. Naravno pošto to ne postoji tužilaštvo je išlo pomaganje, jer je lakše sa svjedokom pod pritiskom, izjavu formulišu da to ide pomaganje. Pod pomaganjem se podrazumeva da sam ja nekim svojim radnjama sa umišljajem doprineo protivpravnim radnjama drugom licu u njegovom vršenju krivičnog djela. Na koji način sam ja to, pa ja nisam nikoga znao. Ja poznajem samo Sindjelića od svih ovih izuzimajući Kristinu. Ne poznajem nikog.Na kojem sam ja eto, na koji način sam ja to mogao na nijedan. Savjetovao ga sigurno nisam. Postoje dva načina, ono materijalnim i fizičkim sredstvima ja njemu davao podršku njegovom činu krivičnog djela, materijalno nisam a kako fizički šta, stražu mu nisam čuvao. To je smišljena radnja da sam ja trebao telefon i ključeve da predam nekom i tu postoji radnja neka. To je izmišljeno. Ja to nikada nisam čuo, ja sam to pročitao u spisima predmeta, odnosno izvinjavam se čuo sam od glavnog specijalnog tužioca o čijem hapšenju ću opet detaljno govoriti.

Predsjednik vijeća pita:

 Što se dešava kada dolazite u Crnu Goru, tu ste stali što se tiče ovog činjeničnog dijela, rekli ste da ste došli sa Kristinom kao turista.

Optuženi nastavlja:

Pa to mislio sam da objasnim kasnije to dešavanje kompletno kada sam došao u Crnu Goru imam i ono oko telefona. Sada samo uvod pravim. Uglavnom idem po navodima, pa kasnije pa objašnjavam sve po optužnici. Ako dozvolite.

Predsjednik vijeća:

Naravno, naravno.

Optuženi nastavlja:

Tako da ja kažem što se tiče pomaganja to je psihički deo, na koji način sam ja učinioca krivičnog djela i njegovu volju izvršenja krivičnog djela, kada ja nisam znao da će on da izvrši neko krivično djelo i da sam pripadnik neke kriminalne organizacije. Ni na koji način. Ja ga nisam savetovao zasigurno, zasigurno nikada ga ne bi savetovao za ovako neke gluposti što sam ja radio. Drugo tužilaštvo u zaključku tamo u obrazloženju, pošto naravno nema osnova, onda oni zaključuju da sam ja znao za kriminalni plan i eto kao pokušali su da provuču prikrivanje izvršenja krivičnog djela. Molim Vas ja nisam znao opet kažem, da sam išta znao ja bih prijavio nadležnim organima u Srbiji, a takodje bih prijavio i uveče u toku hapšenja, ne bih dozvolio da mi se ovde sudi nešto što ne postoji, ja bih prijavio tužiocima uveče kada sam uhapšen, sve što sam znao ja sam rekao to veče hapšenja ali na žalost ja ništa nisam znao. To je problem. Nisam pojasnio za Krisinu. Ovaj Kristina je moja prijateljica koja je prihvatila moj poziv da dodje u Crnu Goru. To sam ispustio i ovaj da obidjem Ostrog i da ona da obidje svoje hotele u koje je nekada radila i pokušala da eto ugovori neki posao. Tako da Kristina ne poznaje Aleksandra Sindjelića, ona ne poznaje nikoga od optuženih, niti je imala direktan kontakt ni sa kim. U optužnici je neosnovano ja sam pustio dve poruke sa njenog telefona i primio dva poziva što ću detaljno objasniti. Kristina nije imala saznanja da postoji neki taj Sindjelić, niti neko drugi, niti je imala saznanja. Ona ustvari preko dana 15, ona je apolitična, nije ni čula niti je to interesuje da ću ja da obidjem neki skup, ja sam to u razgovoru ajde da je slikam ovdje ispred Skupštine, i pošaljem Sindjeliću da vidi da sam tu da šetam, da dodje sa tim ljudima da vidimo oko tog skupa. Možda je razumjela, možda nije, ja mislim da ona nije razumja uopšte. To nju uopšte ne interesuje. Tako da mislim da je zbog moje neromišljenosti, moje neopreznosti prema Sindjeliću, Kristina jednostavno nehatno uvučena u celu ovu neku priču, u koju verujte ni ja ne mogu da poverujem u ovo sve. Ovako iskonstruisano. Poštovana predsednice veća, odgovorno tvrdim ponovo da ja nisam znao da postoji neka kriminalna organizacija, čiji je član taj Sindjelić Aleksandar, koji ima za cilj nasilnu promenu vlasti u Crnoj Gori i zato ne postoji moja lična odgovornost. Ja i za to ne osećam nikakvu krivicu, niti je moje postupanje bilo svesno i voljno, pa i nisam mogao da izvršim krivična djela za koje sam optužen. Istraga Specijalnog državnog tužilaštva nije bila nepristrasna, već se svodiča na ucene i pretnje, kako bih prihvatio nagodbu, to jest podržao ovu optužnicu, što ja nisam mogao realno ja o tome ništa nisam znao, o tom nekom kriminalnom planu i kriminalnoj organizaciji. U nijednom momentu u toku istrage nije postojala pretpostavka nevinosti za mene, niti mi je na neki način omogućeno da dokažem da govorim istinu, kažem ni to poligrafsko testiranje koje sam više puta tražio, nije mi dozvoljeno iz nekog razloga, ali dobro shvatio sam kasnije, dok mi je ponudjena nagodba nakon izjave Sindjelića i Velimirovića, znači da podržim tu priču i da mnogo oko toga ne kažem, ali ja nisam mogao da podržim jer u tom slučaju ništa ne znam, ja nisam mogao da označim i okrivim nekoga za koga nemam dokaze ili saznanja da je makar učestvovao u nekom krivičnom delu. Nije mi čak dozvoljeno ni da prisustvujem saslušanju svjedoka Sindjelića u Specijalnom državnom tužilaštvu, iako sam se uredno obratio molbom u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Poštovana predsednice veća optužnica protiv mene je prosto nakićena neistinama. Ja sam svestan koliko sam sumnjiv, to je jedna obična konstrukcija, ali se iskreno nadam i verujem u pravdu u Vas i ovaj sud i molim Vas da sve učinite da dodjemo do istine. Jer će samo istina dokazati da ja stvarno nisam znao da postoji neka kriminalna organizacija koja je imala za cilj nasilnu promjenu vlasti u Crnoj Gori. Istina će dokazati da ja nisam izvršio krivična djela za koje sam neopravdano optužen. A i sam optužnica je u suprotnosti sa materijalnim dokazima

Predsjednica Vijeća:

Moram Vas prekinuti, jer vi čitate, jer po ZKP-u nemate pravo, možete da koristite bilješke ali ne možete da čitate, jer vaša odbrana mora biti vaše slobodno kazivanje.

Okrivljeni nastavlja:

Pa i navodi su napisani u optužnici. Nije ih niko rekao.

Predsjednica Vijeća nastavlja :

Ja da Vam kažem što piše što piše u zakonu, možete da koristite bilješke, ali ne možete da čitate.

Okrivljeni nastavlja:

Tužilac je čitao optužnicu.

Branilac optuženog izjavljuje vidite da svo vrijeme govori a ne čita, ja tako vidim.

Predsjednik vijeća: upozorila sam onda kada sam primijetila, evo ovoliko vremena nisam reagovala jer je govorio. Ja ga pitam.

Okrivljeni nastavlja:

Ovo sam ja napisao. Ne znam zašto bi smetalo da se podsetim .

Predsjednik vijeća:

Ja samo kažem što piše možete da se podsjetite, da koristite bilješke možete, ali ne možete da čitate .

 Advokate nisam Vam dala riječ.

Okrivljeni nastavlja:

Hvala Vam poštovana predsednice veća nešto sam ispustio malopre, ali do sada nisam ni pogledao beleške. Kao što sam i rekao znači sama optužnica je u suprotnosti sa materijalnim dokazima i svim ostalim izjavama kao i Sindjelića kao svjedoka kao i sa izjavama ostalih optuženih. Postavlja se pitanje na kojim to dokazima Specijalno državno tužilaštvo bazira uopšte ovu otpužnicu protiv mene, jer to jednostavno u optužnici ne postoji. Moram još da kažem da je ova lažna optužnica protiv mene ovaj najveća kazna. Meni je najveća kazna jer kao što sam već rekao, ja sam ipak čovek pravde od kada znam sebe i učestvovao i preduzimao sve mere protiv tih najtežih krivičnih dela, sada odjednom ispadam ja neki terorista ili ne znam pomagao nekom teroristi i učestvujem u nekom nerevatnom poduhvatu. Tako da veće kazne od ove nema, ja više krivim sebe, nego što me je tužilaštvo okrivilo. Što se tiče samih navoda optužnice, ja oni ne samo da su neosnovani, nego su lažni. Ali ću ih ja iskomentarisati isto. Kroz same navode ću objasniti još te detalje koje ste me Vi pitali oko našeg stizanja u Crnu Goru, odnosno u Podgorici, oko telefona, oko fotografisanja i to. Navodi Specijalnog državnog tužilaštva me terete da sam krajem februara 2016. godine, postao pripadnik kriminalne terorističke organizacije koji su organizovali i Čičmakov Eduard i Popov Vladimir i da sam postupao po njihovim upustvima i upustvima drugih članova kriminalne organizacije. Ovo su neistiniti navodi Specijalnog državnog tužilaštva. Potpuno su proizvoljni i prosto izmišljeni. Ja sam već izjavio, da ja nikog ne poznajem osim Kristine i Sindjelića od svih optuženih lica, i nikada nisam imao nikakve kontakte nisam mogao da imam, ja ne poznajem tamo neke Ruse, ja sam za te Ruse kao što sam već izjavio, saznao u veče hapšenja od glavnog gospodina Specijalnog državnog tužioca gospodina Katnića. Naime kada sam uhapšen i odveden u prostorije Specijalnog policijskog odjeljenja Sektora kriminalističke policije tada je došao Katnić glavni Specijalni državni tužilac i Specijalni državni tužilac gospodin Saša Čadjenović. Gospodin Katnić mi je obrazložio da postoji neka kriminalna organizacija koja je u Crnu Goru došla da sam ja taj koji sam u toj kriminalnoj organizaciji da nasilno promenim vlast, ustvari on je ispričao uglavnom sve ovo što piše u optužnici. Ja sam naravno rekao da to nije istina. Onda mi je on rekao da sam ja preko telefonom došao do tog Rusa Nikolu pokazao mi je fotokopiju pasoša, putne isprave, ja sam pogledao ja to lice nikada u životu nisam video. Naravno ja sam rekao da ću pomoći u svemu sve ono što mogu, u svemu što znam, ali ja o tome što je meni gospodin Katnić rekao, nisam znao ništa. On je tražio od mene tada da opozovem neke moje ljude, ja sam u Crnu Goru došao sa Kristinom, ja i ona sami, ja nikoga ne poznajem, niti imam bilo kakve ljude u Crnoj Gori, normalno tad je bilo da ja jednostavno govorim istinu i da sam tražio poligrafsko testiranje, nije mi odobreno. I to je bio taj naš prvi razgovor, bila je tu i prva pretnja, koju moram da citiram, gospodin Katnić pri izlazu rekao "Generale ja ću tebi spakovati robiju, a sud neka te oslobodi, pa neka ti sve plati", kraj citata. Specijalni državni tužilac gospodin Saša Čadjenović nije učestvovao u razgovoru. Ja moram da pomenem još jednu pretnju sada i neću baviti više sa tim mada su bile pretnje, da kažem samo oko tih pretnji. Gospodin Specijalni državni tužilac Saša Čadjenović je bio korektan i profesionalan u razgovoru samnom. Još jedna pretnja bio sam u veoma teškoj zdravstvenoj situaciji 12. novembra, u kancelariji glavnog Specijalnog državnog tužioca gospodina Katnića smo bili, on je bio nešto izašao, ja sam zamolio Specijalnog državnog tužioca gospodina Sašu Čadjenovića da pita gospodina Katnića da se promjeni mjera nadzora ili da se napravi neka nagodba da bih ja preživeo celu situaciju u koju sam zapao i on je to učinio za mene znači. Kada je ušao glavni specijalni državni tužilac gospodin Katnić, on ga je pitao, Dikić je bolestan da vidimo što i kako da mu se bar promijeni mjer< nadzora da može da se leči da preživi sve ovo, glavni specijalni državni tužilac je tada mislim moram da kažem šta se se desilo stavio ruke u džepove i stao i pogledao kroz prozor citiram šta je rekao: "A ne možemo Saša to tako a kome ću ja ono oružje, ne mogu ga staviti onim jadnicima, spakovaćemo ga generalu, on je vojnik" kraj citata.

Predsjednik vijeća: Opominje se publika da ne remeti procesnu disciplinu, jer nakon ove opomene bit ćete svi udaljeni.

Okrivljeni nastavlja:

Ja sam ovaj normalno reagovao kako je to časno i profesionalno da mi se tako nešto spakuje neka mi se spakuje. Neću se više baviti pretnjama, rekao sam morao sam da pomenem što je mene pogodilo eto kao profesinalca, kao policajca, kao nekoga iz pravde. Dalje poštovana predsednice veća ako sagledamo navode Specijalnog državnog tužilaštva da sam ja postao pripadnik te neke kriminalne organizacije krajem februara 2016. godine, to je totalno ne samo neosnovano, pa i sam Sindjelić na strani 38 optužnice u trećem pasusu izjavljuje da je 27. septembra 2016.godine, u Moskvi dobio zadatak od Eduarda Šišmakova da organizuje ljude za proteste u Podgorici i bukvalno tada je dobio zadatak da učestvuje u dogadjajima u Crnoj Gori. Takodje je izjavio na strani 53 optužnice u četvrtom pasusu da ja nisam poznavao niti bio u kontaktu sa organizatorom kriminalne organizacije Eduardom Širokom. Tako da je on izjavio jednostavno da je ta organizacija formirana negdje u septembru krajem septembra, a ja sam Sindjelića upoznao u oktobru. Mislim da je bio 1. oktobar i mislim da je u optužnici tada bila poruka. Na koji način. On mene nije ni na koji način pomenuo nikakvu kriminalnu organizaciju, on nije pomenuo nikakav kriminalni plan, ja samim vidjenjem ispadam da sam ja dobio virus u kriminalnu organizaciju od njega i sad se moram tako da kažem izvinjavam se da je stvarno neverovatno da se ovako nešto iskonstruiše. Moram da napomenem da sam ja u tom periodu u febuaru, ja sam u decembru imao sam dve teške operacije i razboleo sam se kao što sam rekao i bukvalno se borio da preživim. Ja sam tada u februaru sam i veoma teško govorio, znači postao sam invalid 80% i otišao u penziju, da se nekako lečim, tako da baš u tom periodu da ja se bavim nekim organizacijama verujte nije mi bilo ni na kraj pameti. Takodje verujem da sam u tom vremenu pošto sam bio štićeno lice i pod zaštitom policije, sigurno sam bio na merama tajnog nadzora. Ja molim sud da uputi zamolnicu Republici Srbiji da se dostavi ako postoje mere tajnog nadzora, postoje vjerovatno, a ja imam informaciju da je Specijalno državno tužilaštvoi dobilo te mere tajnog nadzora, sigurno godinu dana unazad znači 2015., ja sam bio 2015 i 2014 na mjerama tajnog nadzora i jasno se tu se može vidjeti da li sam imao kontakt sa nekim od optuženih a naravno da nisam jer ja ne poznajem nikoga kako mogu da imam neki kontakt . Da li ovo mene optužnica tereti da sam vršio provere drugih lica koja su trebala biti vrbovana za pripadnike kriminalne organizacije preko svojih veza u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ovo je jedna najobičnija neistina. ja nisam vršio provere ni za kog za neka kriminalna lica i ne znam to vrbovanje, za to što ovdje piše. U optužnici na strani 8 poslednji pasusi na strani 9 prvi pasus piše da sam ja proveravao SMS porukom Nikić Slavka pa je neki Jovan Nikić prekinuo kontakt sa njim. Ja ne poznajem niti Nikić Slavka ni Nikić Jovana ni nikada ih u životu nisam sreo. Za Slavka Nikića znam sa društvenih mreža, znači on me je stalno prozivao negativno u javnim nastupima svojim ne znam je da lije zbog svoje zavidnosti , zbog čega, čak smo trebali u jednom skupu da zajedno govorimo, ja nisam prihvatio iz tog razloga, zato što jednostavno čovjek kada god izadje u javnost na nekom skupu ili medijima on govori negativno o meni. Možda i zbog zavidnosti ili ljubomore u tom vremenu jer sam ja jednostavno imao jedno udruženje sam formirao Patriotski pokret Srbije gradjani, ratni veterani i invalidi kao što sam već pomenuo, koje je bilo veoma uspešno i stekao sam poverenje tih ljudi ratnih veterana, porodice poginulih, možda je to razlog, ja mislim da će to bolje objasniti sam Slavko Nikić kada bude davao izjavu, ali kažem obaveštavali su me dosta prijatelja kojeg njega poznaju, da me negativno isto proizivao u javnosti, čak i jednom prilikom je supruga Dejana Stojanovića, Ana Stojanović me je pozvala i rekla da me je opet negdje prozivao. Njih posebno pominjem jer oni poznaju Slavka Nikić iz Prištine su oni negde dole Prišina,iz tog dela i onda su me oni obavesti oko tog dela. Ovdje piše na 97 strani u poslednjem pasusu da sam ja SMS porukom raspitivao 09.marta.2016.godine, o Nikić Slavku. Nejasno je kome je upućen taj SMS i na koji broj, koji je tekst poruke. Zašto to lice kome sam ja uputio poruku nije saslušan u istrazi pa da razjasnimo te insinuacije Specijalnog državnog tužilaštva. Ostavljam mogućnost da sam ja pitao o kome se radi, zato što me stalno proziva i stalno je protiv mene, ipak ja imam reputaciju i ne mogu da dozvolim da ljudi čitaju po društvenim mrežama, po internetu, po novinama neke neistine o meni, ali opet kažem i taj Slavko Nikić on će više oko toga pojasniti. Što se tiče tih poruka ja u telefonimam imam samo u kontaktima bar 20.000 kontakata sigurno, tu ima i 15.000 mojih članova udruženja koji imaju Viber aplikaciju zbog besplatnog našeg komuniciranja i imam bar 30 do 40.000 samo na fejsbuk profilima stranicama, sa sajtu Patriotski pokret Srbije tač. og i jasno se tu može provjeriti komunikacija,sa kim sam ja komunicirao, kada čak i ovo za Crnu Goru, da li je postojalo drugo obavještenje nije postojalo naravno jedno jedino, pa na takav način komuniciram sa mojim članovima, da je bila neka druga organizacija dolaska u Crnu Goru, to bi se videlo. Ja bih pustio obavještenje Patriotski pokret Srbije tač.og ili bih pustio poruku mojim članovima koji imaju cirkularni njih 15.000 na samim telefonima ili bi to bilo na fejsbuk profilima, na sajt stranicama i tako dalje. Tako da ja dnevno sam dobijao po stotinak i više poruka kao što sam već pomenuo., a za praznike nekada su poruke bile i hiljadama.

Predsjednik vijeća: Ja sam Vas pustila da pričate sve ono što vi mislite da trebate da kažete u svojoj odbrani. Više puta ponavljate sve isto. Ja bih vas molila da se usredsredite na konkretno na činjenični opis koji Vam se stavlja na teret, neću Vas onemogućiti imate pravo, imate da govorite koliko god hoćete i što god hoćete da kažete u svojoj odbrani, ali samo u okviru činjeničnog opisa koje Vam se stavlja na teret optužnicom. Opet se vraćamo na Sindjelića na veterane, sve ste već to ispričali, ajmo dalje, ovaj dio kada ste ušli u Crnu Goru, što se onda dešavalo.

Okrivljeni nastavlja:

Poštovana predsjednice veća ja se izvinjavam ja idem po navodima.

Predsjednik vijeća:

Je li Vam potrebna pauza.

Okrivljeni nastavlja:

Ne ja se izvinjavam, ne znam zašto Vam smeta, ja idem po navodima optužnice .

Predsjednik vijeća:

Meni ne smeta.

Okrivljeni nastavlja.

Ja sam mislio da će biti pitanja, pitanja su na kraju.

Predsjednik vijeća:

Pitanja su na kraju. Vaše je da iznesete odbranu pa će na kraju pitanja tužilac, odbrana pa sud. Jer ste više puta ste iznijeli koliko imate pratilaca, koliko ste poruka dobili sa kim ste komunicirali, koga znate, koga ne znate, o ratnim veteranima, ali nikako da dodjemo do ove same suštine.

Okrivljeni nastavlja:

Ovo je drugi put kako sam pomenuo a ja kažem poštovana predsednice veća molim vas za strpljenje ja idem po navodima optužnice , pa ako mi date vremena ja bih pojasnio navode optužnice, ako to ne opterećuje vas i ostale prisutne.

Predsjednik vijeća:

Recite.

Okrivljeni nastavlja:

Samo da se setim gde sam stao. Pošto ste me opet prekinuli.

Predsjednik vijeća:

Završili ste.

Okrivljeni:

Nisam završio.

Predsjednik vijeća:

Htjela sam da vas podsjetim gdje ste stali. Znam da niste završili oko Slavka Nikića i vratili ste se na poruke oko ratnih veterana i vašeg broja kontakata koje imate na telefonu.

Okrivljeni nastavlja:

To nisam pomenuo , sada sam prvi put pomenuo oko broja kontakta.

Predsjednik vijeća:

Tu ste stali. Zato Vas podsjećam.

Okrivljeni nastavlja:

Hvala. Poštovana predsednice veća posebno bih naglasio da sam ja u periodu kada je ta poruka poslata bio u Nemačkoj od 05.11. sa svojom suprugom bili smo u bolnici da vidimo rezultate mog zdravstvenog stanja, kod mojih prijatelja u Nemačkoj i kupovali smo alternativne medikamente pošto u Nemačkoj postoje u prodaji. A što se tiče same provere preko Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije to se lako može proveriti, ja nisam vršio proveru ni za jedno optuženo lice, jeste da sam bio rukovodilac , ja se nisam bavio time, niti sam mogao u tom periodu da izvršim. Ja sam bio u penziji od decembra 2015.godine. Sa tom informacijom u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije se lako može proveriti ko i kada je ulazio u sistem, za koga je vršio proveru. Znači ostaje zapis, tako da Vas molim pošto tužilaštvo nije uradilo može sud da uputi zamolnicu dobit će konkretnu informaciju da li sam ja ili bilo ko, ko je vršio proveru za neka lica odnosno za te optužene, taj Slavko Nikić ili kako već. Ovo je samo kao što sam rekao neistina u optužnici. Ako može pauza ja se izvinjavam. Već sam se zamorio.

Predsjednik vijeća:

Sjednite da unesemo samo ovaj dio što ste iznijeli, pa ćemo onda napraviti pauzu. Sud vodi svoj zapisnik .

Branilac optuženog Dikića:

Znam sudija ali možete da budete za ginisovu knjigu rekorda za pamćenje da unesete sve ovo što je rekao. Znate zbog čega to kažem. Zato smo imali takvu situaciju kada smo saslušavali svedoka saradnika, i kada smo pregledavali snimak i ono što je uneto na zapisnik, a zapisnik je sastavni dio optužnice, bilo je dosta razlike, znači ja smatram ako je već ovako, ako se ovo snima u čemu sada vi da unosite, siguran sam da ćemo imati veliki problem, mi moramo da reagujemo, a ako vi mislite da možete da unesete sve ovo što je rekao sada onda stvarno svaka čast, nema smisla da to radimo sada. Tražite transkript ako postoji transkript, neka se skine transkript, neka se prekuca, neka se dostavi, valjda je takav sistem i takva organizacija zato se snimalo.

Predsjednik vijeća:

Branioci optuženog Dikića traže da se odbrana prenese na zapisnik u cjelosti kroz transkripte, obzirom da žele da bude prenijeta doslovno i sve ono što je on rekao, jer su prilikom ranijeg saslušanja u tužilaštvo imali problema odnosno nije bilo saglasnosti izmedju onoga što je izjavljeno i onoga što je napisano.

Nije Vam dobro Dikiću je li. Optuženi Dikić traži pauzu zbog svog zdravstvenog stanja, nakon ćega će nastaviti sa davanjem odbrane. 11.15 h je, nastavljamo u 12,00 časova.

Gospodo ustanite, sud zasijeda.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA

u 12 časova

Predsjednik vijeća:

Izvolite Dikiću možete da nastavite.

Optuženi nastavlja:

Poštovana predsednice veća, dalje u optužnici piše po navodu, da sam trebao da dodjem u Crnu Goru, na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, na protestnom skupu organizovanom od strane Demokratskog fronta, držim na okupu druge pripadnike kriminalne organizacije protestante. Kao što sam rekao tačno je da sam ja u tom periodu planirao da dodjem u Crnu Goru, po sasvim drugim razlogom, kao što sam objasnio, a ovde držim meni neke nepoznate ljude, ovaj na okupu od nikoga ne poznajem neke protestante, to je neosnovano i izmišljeno. Pomenuću, a mislim da sam već pomenuo, da je taj skup organizuje ta srpska naša opozicija na temu protivljenja pristupanja NATO-u i imam ovde jedno saopštenje ako dozvolite ja bih pročitao, a tiče se 24.oktobra 2015 godine. Možete pre toga vi da pročitate, ako mislite da nije

Predsjednik vijeća: Vi ga možete priložiti kao dokaz, nemojte da čitati.

Optuženi nastavlja:

Važno je da ga pročitan jer se tiče mene.

Predsjednik vijeća:

Da li se tiče činjeničnih navoda optužbe. Ako se ne tiče činjeničnih navoda optužbe, u ovom trenutku se nemojte o tome izjašnjavati.

Optuženi nastavlja:

Kratko je samo nekoliko rečenica po čemu se navodi da sam ja učestvovao takodje u tim protestima 24. oktobra 2015.godine. Pročitao bih, ako nije problem.

Predsjednik vijeća:

Vi možete priložiti to kao dokaz, pa će sud odlučiti da li će to provesti kao dokaz.

Optuženi nastavlja:

Ne razumem zašto smeta tri rečenice.

Predsjednik vijeća:

 Zato što je to dokazni predlog da se pročita neko saopštenja.

Optuženi nastavlja:

Ovo je bilo na svim medijima 24. oktobra 2015. godine, da sam ja u Crnu Goru došao sa nekom mojom ekipom, da tada ovaj primjenjujem silu i da sam tada tukao protestante, a bio sam na strani policije i vlasti znači tukao protestante na nekom skupu. Tako da je to važno saopštenje vidite fotografija, gospodin Milo Djukanović tadašnji premijer Crne Gore i gospodin Aleksandar Vučić tada isto premijer Srbije i ja, i da smo navodno zajedno to organizovali, pa zato sam hteo da pročitam saopštenje nije ništa ovaj nešto uvredljivo za nikoga, ali dobro ako vi tako kažete onda u redu je.

Predsjednik vijeća:

Predložit ćete to kao Vaš dokaz pa će sud o tome naknadno odlučiti.

Optuženi:

U redu hvala Vam. Što se tiče ovog nekog okupa tih nekih protestanata, kao što sam rekao ja u tom vremenu, ja i sada ne poznajem nikog od tih ljudi koji su optuženi, a takodje nisam ni znao da postoji neka organizacija sa tim nazivom Demokratski front, niti sam znao da postoji neka politička partija to sam već pomenuo, opomenuli ste me, ali imam obavezu zato što po navodima više puta se ponavljaju neke teze. I netačno je i nejasno u optužnici da sam ja prihvatio da sada ja neke moje nepoznate ljude organizujem i da sa njima vršim teška krivična dela, a da jednostavno ako sam po navodima tužilaštva bio neki pripadnik kriminalne organizacije, kako to da ja nisam organizovao neke moje ljude neke moje ljude, neke članove udruženja, odnosno moje borce, moje ratne veterane, pa došao u Crnu Goru. Naravno da nisam, nije bila takva odluka mog udruženja i lako se to može to proveriti. Već sam pomenuo na koji način, znači nije postojala nijedna poruka, niti obavještenje, takodje može se proveriti na graničnom prelazu da li je neko ušao u tih 7-10 dana, ko mene poznaje ili je bilo kakav kontakt imao samnom. Tako da je i ovaj navod neosnovan. Iz svih saslušanja ostalih optuženih, kao i materijalnih dokaza, ovako se nešto ne može zaključiti. Ovako se jedino se vidi u izjavi svjedoka Sindjelića koji je on dao, da sam ja na tom nekom protestu trebao da na neki način učestvujem i napadnem ovaj držim na okupu te protestante i napadam Skupštinu Crne Gore. Ja iskreno ne znam kako je on to mogao da kaže. Ja nikada sa njim niti sam napomeno kao što sam rekao ni da postoji kriminalna organizacija, a ne neki kriminalni plan. Citiram na strani 45 optužnice u 3 i 4 pasusu:"svjedok Sindjelić objašnjava da je Velimirović Mirko bio taj zadužen za organizaciju tih ljudi na organizaciju na skupu u Podgorici, što je logično jer je on i sve te ljude doveo u Crnu Goru i bio u neposrednoj komunikaciji sa njima, ali da mu je taj navodno Edi njihov šef rekao da po dolasku u Crnu Goru, ja preuzmem ulogu Velimirovića i preuzmem meni nepoznate ljude da organizujem i da vršim neka teška krivična djela. Ovo je samo još jedna neistina, jasno smišljena da se ja okrivim za radnje nekog drugog lica. Kao što sam pomenuo na početku to Sindjelić mora da razjasni otkud njemu uverenje ko ga je uverio, na koji način da ja na skupu ću učestvovati na takav način. On tamo pominje taj Edi mi je rekao da kao ja preuzmem ljude, taj Edi je njemu rekao da kao ja taj telefon te ključeve preuzmem, ali da o tome kao ništa nisam znao, nego poslije 23 sata, 15-tog bi kao on meni dao instrukcije, a u merama tajnog nadzora on Velimiroviću kaže da Velimirović kada se vidi samnom da primi taj telefon da on nekome prenese, pazite meni nepoznato lice da prenese taj neki plan na protestu, da ja vršim teška krivična dela. Ja ne razumem da li sam ja stvarno neki kriminalac ili neko lice tog nivoa da ja sada izvršavam upustva i naredjenja Velimirovića ili nekog Sindjelića. Takodje na strani 46 optužnice u 4 pasusu Sindjelić izjavljuje u svojoj izjavi da je njemu taj Edi rekao da ja preuzmem organizaciju tih ljudi iz Srbije i to mu je rekao u sredu ili četvrtak tj. 12 ili 13 oktobar, kada je Sindjelić trebao da preda neki telefon Velimiroviću, a ja sam se sa Sindjelićem poslednji put video kao što sam rekao 10. oktobra. Mi se više nismo videli, ona komunikacija koja postoji i ta prepiska na fejsbuku takodje nije verodostojna, zato ćemo tražiti vještačenje da se neko poigrao sa tim, očigledno ko je u to vreme bio na meri, ovaj jednostavno 10-tog sam se poslednji put video i ja oko toga nisam ni mogao da znam šta su oni to planirali to je opet još jedna neistina za mene. Krivični zakon jasno definiše da izjava svedoka saradnika mora da se potkrepi i drugim materijalnim dokazima da bi se njoj mogla pokloniti vera, a u mom slučaju toga nema. Izvinjavam se. Dalje u optužnici piše da sam navodno trebao da organizujem kretanje nekih protestanata, upravljam pripadnicima kriminalne organizacije u sukobu sa pripadnicima Uprave policije Crne Gore radi nasilnog ulaska sa političkim Demokratskim frontom u Skupštini Crne Gore i druge državne institucije. Poštovana predsednice veća ja sam već objasnio da ne poznajem nikoga od optuženih, pa i ne znam koga sam i na koji način to mogao da organizujem. Ja nisam imao nikakav kontakt sa njima, totalno je nejasno na koji način bih ja te neke ljude po navodima iz optužnice trebao da organizujem i da vršim ta teška krivična dela. A što se tiče tog napada na policiju, znate šta uniforma policije je, policijska profesija je za mene svetinja. Ja sam 40 godina proveo u policiji, na žalost razboleo sam se, mislim otišao sam u penziji kao težak invalid, a ja nikada, ali nikada ne bih napao policiju, ni na koji način. I to je da kažem samo još jedna neistina. Navodi da sam nezakonito i nasilno trebao da udjem , planirao da udjem u Skupštinu Crne Gore . Ja kao strani državljanin da napadam Skupštinu Crne Gore, jedne države, bratske države još planirao, ne razmem sa kim sam ja to planirao, gde su planovi, da li postoji jedan jedini plan da sam ja planirao sa nekim da izvršim ova krivična dela. Bilo koji materijalni dokaz da sam ja planirao da izvršim krivično djelo. Ne postoji naravno, ja nisam ni znao da postoji ta organizacija, pominje se više puta taj kriminalni plan. Napominjem da ovakvi navodi optužnice su samo opravdanje teze u optužnici protiv mene da se na neki način ja okrivim, da sam učestvovao u tom nekom kriminalnom planu nasilnog napada na Skupštinu Crne Gore, promjene vlasti, što ja znam više šta je tu se smišljeno i izmišljeno i to sa ljudima, organizacije ljudi koje ja uopšte ne poznajem. Dalje u optužnici piše da sam trebao da prenosim sredstva komunikacije izmedju organizatora i pripadnika kriminalne organizacije i da vršim i druge radnje koje bi mi bile naredjene. Kao što sam već rekao ja nikoga ne poznajem, i ne znam koja to sredstva komunikacije da prenosim izmedju tih nekih pripadnika kriminalne organizacije i na koji način, a ovo da ja izvršavam nečija naredjenja, je u najmanju ruku smešno, jer očigledno da ljudi koji me ne poznaju mogu ovako nešto da smisle. Ja nisam neko ko izvršava nečija naredjenja. To ne u nekoj civilnoj varijanti ja sam čovek profesionalac, policajac, vojnik i ja ne izvršavam naredjenja ovog tipa nikada. Ako ovde tužilaštvo misli na ono što su mi podmetnuli onaj telefon, sada ću objasniti detalje kako se to desilo 15.10. uveče. 15.10. negdje oko 21 sat, ja i Krisina smo izašli u obližnji kafić tu da popijemo kafu i da ovaj eto odmorimo, a tad mi je stigla poruka na fejsbuk, da pita me Sindjelić zašto nisam dostupan,pa kažem da mi telefon nisu u funkciji, kao što nisu bili u funkciji iz nekog razloga, pa on kaže odi i uzmi jedan telefon od mojih ljudi kaže oni su tu, i ovaj telefon koji mi je obećao kao, kažem ne mogu sada , jednostavno nije mi se išlo za Podgoricu, kiša je počela da prska, nije bilo nevremena, nevreme je bilo kasnije, to kažem pošto je gospodin Saša Čadjenović Specijalni državni tužilac tada insistirao na nevremenu, jeste bilo nevreme, ali malo kasnije i Kristina me u tom momentu pita kao da li ja imam probleme sa telefonima pošto i ona ima. Stvarno je nešto nije bilo interneta nije radio i uopšte nije funkcionisao vjerovatno zbog tog nadolazaćeg nevremena ne znam. Ja kažem njemu ili ja njoj kažem evo baš me ovaj čovjek zove da odemo u Podgorici da uzmem neki telefon, Kristina kaže pa mogli bismo i da odemo kaže tamo, evo ovdje je počela kiša, prošetamo, kaže a mogla bih i ja da uzmem taj telefon, meni ne radi telefon. Prosta neka priča komunikacija koja nema veze ni sa čim, ovim. I onda ja njemu pustim poruku ajde krećem negdje v oko 22 h na fejsbuku da se nadjemo sa tim čovekom, on kaže ajde molim te pusti poruku, pusti mi broj. Ja naravno nisam mogao da pustim poruku, nisu mi radili telefoni sa Kristininog broja on kaže da pustim, ona otkuca poruku, ja zovem već konobara, čini mi se da vidi neku karticu valjda za taj telefon, da bi mogao da budem na vezi, Kristina kuca poruku, ja zovem konobara da platim, a medjutim njoj blokira telefon. Ja ga ugasim, ono isključim ga, uključim ga memorišem poruku i pustim. To je prva poruka sa Kristininog telefona, da se nadjemo ispred Delta sitija oko 22 sata sa tim čovekom oko telefona. Zašto Delta siti, pa Delta sitija gde smo preko dana bili u kupovini šetali ja i ona, niko nije razmišljao, ni o video nadzoru, niti se niko krio, nema razloga za tim. Znači sve je bilo javno i transparentno, nismo mi uopšte znali o čemu se radi. I nakon toga odlazimo do apartmana, ona je uzela neke stvari, ja sam uzeo neke kačket, ona mi daje, ima video nadzor u apartman kada smo krenuli i ima video nadzor koji jasno pokazuje kakvi su vremenski uslovi bili pošto je to bila glavna tema,nije padala toliko kiša, kiša tek je počela i krećemo. Odmah nakon mog pristanka, na mjerama tajnog nadzora se jasno može vidjeti da Sindjelić poziva Velimirovića i da on njemu sada daje instrukcije da ovaj meni prenese taj neki kriminalni plan. Ono što sam rekao sada ono meni neko nepoznato lice koje nikad anisam video treba da prenese kriminalni plan. Mislim neverovatna priča. Drugo to je dokaz da ja ništa nisam znao. Šta će meni neki Velimirović da prenosi nešto oko nekog skupa oko organizacije. I mi krećemo. Počelo je nevreme oko Cetinja, tačno je poslije onog kružnog toka bilo je baš jako nevreme bukvalno smo morali tako reći da stanemo i tad je zazvonio telefon, to je prvi poziv Sindjelića na Kristinin broj, pošto smo sa tog broja pustili poruku za vidjenje, i on pita gde si , šta si, čeka te čovek, ja kažem nevreme je veliko, razmišjam da se vratim, pa ćemo sutra popodne da se vidimo. To sam ja prepodne planirao odlazak na Ostrog. I on kaže ajde molim te čeka te čovek, pa daj odi tamo i on me tu moli, moli kad se to malo umiri kaže odi do njega uzmi taj telefon. Mi smo već bili silazno ono prema Podgorici, ja sada ne znam tačno koja su mjesta, stižemo ispred tog Dela Sitija, nema čoveka, a ja pitam Kristinu posle par minuta da li ima memorisanu poslednju poruku da pustimo ponovo poruku nema te. Odnosno ja pustim. To je druga poruka jedan poziv ali Sindjelić zove poslije 2-3 minuta. To je već negdje bilo možda 10-20,50, 10 do 11 tako nešto. Javlja se i kaže evo tu je čovek dolazi do tebe ajde molim te uzmi taj telefon evo i ja stižem, čujemo se i vidimo, ajde stojimo mi još par minuta, nema nikoga i ja kažem Kristini da pridjemo vidim stoje neki ljudi na susjednom ulazu, nekih 20-tak metara pridjemo tamo stoji čovjek ispred ulaza koji je vidno pijan, znači čovjek se ljulja, bukvalno vidno pijan. Mi stanemo na ulicu pogledamo ne znamo nikoga, i sad Kristina prokomentariše da ne ispadne da je ovaj pijan. Kažem ne znam i pridje nam čovek. To je upravo on Velimirović Mirko. Pridje kaže, vi ste po telefon, da kaže ej da vam dam telefon, podjemo 4-5 koraka, on daje telefon, kaže evo ti i kaže evo ti rakija od Pera i mi tad naravno krećemo da se smejemo ja i Kristina, rakija, pijan, vidimo ovog čovjeka stvarno vidno pijan, vidi se da je pijan. Ništa ja kažem od kog Pera, kaže od Sindja, ja uzmem taj telefon da krećemo on kaže ali mene je Sindjo rekao da se mi koji smo ovdje došli u Crnoj Gori na taj protest da se tebi javimo da nas ti organizuješ. Ja u trenutku i iznenadjen i iznerviran, ja kažem da li je taj Sindjelić lud, ja nisam u Crnu Goru, ali on mene nije molio da dodjem da organizujem bilo koga za neki protest . On je mene molio da dodjem da držim govor da dam podršku. Ne, ne ali on opet tvrdi istu priču, počinje jača kiša, kažem Kristini idemo u auto i krećemo. Ona kreće, ovaj njemu kažem da ću se čuti sa tim Sindjelićem pa ću videti o čemu se radi, samo jednostavno hoću da krenem. Kaže ali ja te čekam ovde sat vremena i ja nemam prevoz dovezli me moji kombijem, otišli su na neku, ne znam da se provedu, ajde molim te povezi me tu do kuće, ja pitam pa gde ti je ta kuća, kaže tu je blizu. Kažem ajde. To je moja dobrota koja me je uništila. Ja povezem nepoznato lice u auto i krećemo. Na tom prvom semaforu, izvinjavam se na kružnom toku on kaže levo, mi krećemo prvi semafor, drugi semafor, i sada ja vidim da idemo prema onom trećem semaforu prema Cetinju što ide gore, ja ga pitam je li to ovde negde prema Cetinju, ne kaže to je prema Beranama. Ja naravno stanem desno, komentarišem sa Kristinom gde je sad Berane, šta i na telefonu imam map smi aplikacija koja nekad radi, nekad ne radi. Nije navigacija, nego je aplikacija, sa mapama tako. I ja ajde ukucam Berane proradi aplikacija 10 minuta negde **u istom smeru.** Krećemo odatle on usput ništa posebno ne priča, priča da se smestio u kući kod nekog prijatelja iz Bara kome su nekada renovirali kuću i tako dalje, stižemo do nekog kružnog toka i on kaže e tu ćemo dole levo, ja vidim pumpu sa desne strane i kažem Kristini da trebamo da sipamo gorivo već je auto na revezervi i mi skrenemo levo u tu uličicu nekih 3-4 kuća nisam siguran ali neka od prvih kuća. Evo ovde kaže stani,on kaže pozdrav, ja kažem ajde zdravo ono, ovo da se pozdravimo, on kaže ne, kaže meni je Sindjo rekao da ćeš da udjes da probaš rakiju.Ne prvo je rekao ajde kaže da udjes da probas rakiju. Ja kažem ja ne pijem rakiju i bolestan sam . On kaže onda kaže meni je Sindja rekao da ćeš ti da udjes da probas rakiju, ja kažem taj Sindjelić je poludeo ja sam bolestan i ne pijem rakiju, ajde silazi. Ne kaže, idete li vi na pumpu, kažem ajde idemo, već nas je smorio. Kaže ja bih na pumpu da popijem kafu i da sačekam moje ljude. Krećemo na pumpu i ja stajem na onim stepenicama za pešake jednostavno ne želim ni da ulazim više na pumpu, hoću da idem. U istom momentu ja sam stao, on otvara vrata i nešto kaže: "Evo ključevi za Sindja" ili nešto "Ključevi za Sindja". Ja kažem ajde mislim ono većž da li sam rekao makni nam se više otvara vrata i istrčava, u tom momentu čovek u civilu, civilnom odelu meni kuca na staklu i kaže čovek ja otvorim vrata i kaže ja sam iz policije ja izadjem, bio je samo jedan čovek, izvolite ja kažem, sačekajte onda dolazi posle uniformisan policija za nekoliko minuta 4-5 ne znam. To je bilo negdje 23 i 15 h ja mislim. Kristina ostaje u autu, pristupa se pregledu automobila, inspektor Vujadin Lazović bio iz Speicjalnog policijskog odjeljenja i pita da li imamo oružje, i kažem naravno da nemam, ne treba mi, onda odlazi iza i tamo vidim stoji pored auta i pita ga nešto dolazi, telefon, tu je, opet dolazi, odlazi kaže ključevi, kažem ja ne znam on je nešto bacio kada je izlazio iz auta. Znači ne znam šta je bacio. Pogledaje u auto. I onda je on našao te ključeve u autu. Svo vreme pored automobilua snimala je kamera policije, što tražimo kao dokaz, takodje predlažem izjavu Vladana Lazovića, gdje je našao te ključeve jer to je vrlo bitno posle u razgovoru sa glavnim specijalnim državnim tužiocem, a ti ključevi su bili u nekom braon kožnom povezu koji sam ja tada video kada smo razgovarali i mogli su da se forenzički da se obrade i da se jasno vidi da ti ključevi Velimirović nikada nije meni predao u rukama. Takodje video nadzor sa pumpe znači treba da se obezbedi gde se jasno vidi kako je Velimirović istrčao iz auta, nakon bacanja tih ključeva. Nakon hapšenja taj Velimirović Mirko te večeri dao je lažnu izjavu u Specijalnom državnom tužilaštvu, ja ne znam da li je on dao pod pritiskom ili po nečijim instrukcijama on daje izjavu da je on dao meni neko oružje, on meni nikad ni u jednom momentu nije pomenuo nikakvo oružje, on jeste rekao kao što sam ispričao detaljno za tu rakiju, ali ja o tome ništa nisam znao i zato sam ja i tražio poligrafsko testiranje na te okolnosti i to u veče hapšenja od glavnog Specijalnog državnog tužioca gospodina Katnića. Postavlja se pitanje takodje zašto Velimirović Mirko nije bio ozvučen tehničkim sredstvima kada je već glumio prikrivenog islednika bez naredbi suda i ovaj znanja sudije za istragu morao je da bude ozvučen i da mi sada ovde ne raspravljamo već bi znali ko je šta rekao. Kristina je bila u auto i ona je videla i čula kompletan razgovor i videla oko tih ključeva oko svega. Ona je jasno znala što se izdešavalo. Kao što sam već pomenuo poštovana predsednice veća ova optužnica se zasniva na neistinama i na podmetanje, ali se iskreno nadam da ću imati podršku od Vas da dodjemo do istine.

Predsjednik vijeća:

Je li to sve što imate da kažete u Vašem slobodnom kazivanju.

Optuženi

Ja po navodima imam još.

Predsjednik vijeća:

Recite, mislila sam da ste završili.

Optuženi

Jeste ovaj deo. To je oko tog telefona. Dalje u optužnici piše na 119 strani u drugom pasusu obrazloženj daj e svjedok Sindjelić meni predao za troškove nekih 15.000 eura i 500 dolara i da je od mene tražio da dodjem na protestne skupove Demokratskog fronta na dan izbora u Crnoj Gori. Sindjelić je meni dao 500 dolara kao što sam objasnio, na insistiranje za medikamente, za pomoć i tako dalje, samo 500 dolara, a to je dao i taj novac sam uplatio na tekući račun postoji potvrda koja je oduzeta prilikom oduzimanja predmeta. A tačno je da sam kod sebe u trenutku hapšenja imao 2.000 eura koje sam dobio od prijatelja kod kog sam bio na krsnu slavu, i to iz nekog našeg ranijeg dogovora oko nekih naših poslove koje nemaju nikakve veze niti sa Sindjelićem, a niti sa Crnom Gorom. I tih 2.000 eura su mogli forenzički da se obrade i jasno bi se dokazalo da Sindjelić taj novac nikada nije imao u rukama, niti je imao dodira sa istim. Dalje u optužnici na 119 strani piše da sam trebao da preuzmem posebno pripremljen telefon marke Leno koji sam u odredjenom trenutku trebao da predam nekom iz rukovodstva Demokratkog fronta. Poštovana predsednice veća ja mislim da sam to već pojasnio oko tog telefona, a oko tih lica iz Demokratskog fronta kao što sam već rekao ja nikoga ne poznajem iz tog Demokratskog fronta niti sam imao ikada bilo kakav kontakt sa njima. I za samu političku organizaciju sam ja čuo od glavnog Specijalnog državnog tužioca u toku istrage i iz spisa predmeta u tužilaštvo, tako da je to oko tog telefona i tih nekih ključeva, to je jedna najobičnija neistina, nisam ja ničiji ni kurir ni poštar da ja prenosim tamo neke telefone ili neke ključeve nekome. Opet sam rekao ja moja lična pretpostavka je da je to samo napravljena radnja da bi ja imao neku radnju oko izvršenja nekog dela što naravno nije istina. Takodje poštovana predsednice veća nejasno je zašto baš ja da predam te ključeve i taj neki telefon, ako je telefon i ključevi su bili kod Velimirović Mirka je li tako. Svjedok Sindjelić objašnjava tamo da pošto oni mene 15.10., nisu mogli da kontaktiraju u Crnoj Gori, njima propada kriminalni plan, jer jednostavno nisu mogli da mi predaju te ključeve i taj telefon, pa onda Velimirović Mirko ne odlazi u Srbiju po tu neku opremu i nešto što ja znam. Molim Vas kakva je to konstrukcija, kakav je to kriminalni plan kada propada zato što ja na primer se nisam javio, što se ja nisam javio tog 15-tog uveče. Eto bilo je signala na internetu i javio sam se. Meni je to bilo neobavezno, taj skup meni je to bilo usput, ako svratim svratit ću. Šta da se uopšte nisam javio, znači propade im ceo kriminalni plan. Sve se svodi na mene da dam te ključeve i taj telefon i ja predam. Pa što to nije uradio Velimirović Mirko, zašto on nije predao te ključeve i taj telefon nekom licu iz Demokratskog fronta. Pa i ja sam trebao po optužnici da predam to nekom nepoznatom licu, odnosno poslije 23.00 h pošto ja ništa nisam znao Sindjelić je izjavio da bi on meni javio ko će da dodje kod mene pa da mu ja kao predam taj telefon i te ključeve. Mislim da je ovo jedna izuzetna izmišljena konstrukcija, iskonstruisana priča koja nema osnova, jer to je jedna najobičnija neistina. Dalje u ovoj optužnici Specijalno državno tužilaštvo zaključuje da iz prethodnih razgovora Sindjelić i Velimirovića da sam ja navodno znao za njihov kriminalni plan i da Sindjelić navodi da sam ja navodno Nikola, jer me nigde ne pominje po imenu i prezimenu što je samo još jedan dokaz da me je Sindjelić sam prozvao Nikolom, a u svojoj izjavi na strani 44 optužnice u prvom pasusu izjavljuje da on ne zna ko je Nikola. Ja sam pročitao te snimljene razgovora te mjere tajnog nadzora izmedju Sindjelića i Velimirovića i već sam to prokomentarisao, ali ja opet ovde kažem i odgovorno tvrdim da ja nisam znao ništa oko tih njihovih nekih dogovora. I postavlja se tu još jedno pitanje zašto nema makar jedan razgovor snimljen samnom. Eto Specijalno državno tužilaštvo je meni podmetnulo taj neki specijalni telefon ne znam, posebni telefon. A zašto nije pustio da ima makar jedan jedini razgovor, jer taj telefon je bio na meri tajnog nadzora. Sve bi se razjasnilo. Samo jedan razgovor da sam ja imao razjasnilo bi se da li ja imam neku ulogu, da li nešto znam oko kriminalne organizacije i kome nije bilo u prilog da se snimi razgovor sa mnom. Sve se svodi na nekoliko poruka koji nemaju nikakvu težinu na prepisci na fejsbuku, na koji su i oni iskonstruisani, što ćemo tražiti vještačenjem, i što ću isto objasniti. Što se tiče ovog fotografisanja ispred Skupštine sada ću detaljno i to objasniti, kako se desilo. Znači prilikom dolaska u Crnu Goru ja sam pogrešio skretanje negde tamo kod Pljevalja i mi smo umjesto odemo za Budvu preko Žabljaka, skrenuli i stigli u Crnu Goru. Prilikom prolaska pored hotela "Hilton" Kristina me je zamolila da stanemo negdje da pogleda da li se taj Hilton renovira da bi mogla da pogleda oko svoje firme oko tih radova. Ja sam tražio mesto da parkiram i odmah sam video da je i tu Skupština pored sa desne strane. Skrenuo sam desno i druga negde ulica kafić sa leve strane smo stali, odmah sam pokušao da pustim poruku za parking pošto ima tu parkiranje ono na plaćanje, vidio sam da to ne ide i platili smo konobaru, on je pustio poruku. Tad sam se i ja dosetio da sve svoje neke vidjenja sa tim udruženjem, sa tim organizatorom, zato sam i ja pustio poruku u tom momentu da dodju u tom kafiću da se nadjemo da bi smo se organizovali da ne bi ponovo dolazio za Podgoricu, odnosno ako moram da dolazim na skup kad će biti govor, jednostavno utanačim kad i šta. Niko mi nije odgovarao. Tačno je slikao sam novine na stolu što kaže tužilac i pustio da čisto šala sliko sam Vesti i evo tu sam u Crnoj Gori ajde neka dodju ovi tvoji ljudi Sindjeliću, poslao sam na fejsbuku, da se ovde vidimo. Pa ja da sam pripadnik kriminalne organizacije i da sam učestvovao u tom kriminalnom planu, pa ne bi se nalazio sa tim drugim nekim pripadnicima kriminalne organizacije iza objekta koji je meta napada. Kažem nisam baš toliko lud, da na takav način ja nisam znao šta se uopšte petlja i šta se tu nešto konstruiše iza svega. Nakon toga smo prošetali ja i Kristina a to fotografisanje je krenulo spontano. Odmah da Vam kažem, Kristina je rekla ajde da se fotografištemo, nekom prolazniku je dala telefon ispred fontante i onda je ona krenula da fotografiše, ona voli te, ona je dizajner po struci, i voli da fotografiše, a pogotovo mene mislim. I kada smo šetali po parku ja sam tražio od nje da me fotografiše ispred Skupštine. Nikakvom nekom zlom namerom, ja sam tražio, da pošaljem Sindji fotografiju uopšte ih ne gledajući, ona je meni to prosledila na viberu i onako umanjenu pustio i kažem evo ja i Nikola šetamo ovde a tebe nema da šetaš sa nama. Znači bez ikakve zle namere, sve je iskonstruisano da je to neko izvidjanje, molim Vas pa u bilo koji objekat u celom svetu možete da udjete na internet na google art i da ga pogledate iz svih uglova i da ga fotofrafišete a da jednostavno ne budete neposredno pored objekta. Ako je jednostavno to svrha, ne znam fotografisanje nekog objekta. To je što se tiče fotografisanja. Što se tiče konspirativnog naziva Nikola,nikada nisam za sebe koristio nikakav konspirativni naziv nikome. To sam samo dao jednostavno da zaštitim privatnost Kristine koja je samnom došla u Crnu Goru. Jednostavno nisam želio da bilo ko zna da je ona sad sa mnom u Crnu Goru. I to je iz privatnih razloga. To nemam nameru da objašnjavam. A Sindjelić je odlično znao ko je Nikola i on u svojoj izjavi pominje da sam ja njemu rekao da u Crnu Goru putujem sa tajnom prijateljicom, ali izostavlja baš to Nikola. Ja ne znam da li to radi po istrukciji nekoga, da li se on ne seća ili kao što sam rekao u merama tajnog nadzora on daje ime mobilnom telefonu, pa daje ime Nikola, pa da li je on mene sam hteo da me zaštiti, on to treba da objasni na sudu. On treba da objasni detalje. Ako ima imalo časti ima u njemu on treba da dodje u sud i kaže istinu, jer će samo istina dokazati šta je istina i dokazat će da ja nemam nikakve, ama baš nikakve veze sa ovim krivičnim delima, a i sama pravda se zasniva na na istini kao i na poštovanju zakona. A napominjem da na strani 108 optužnice u 4 pasusu može se videti da Velimirović poziva telefonom rusa Eduarda Širokova 15.10. u 14, 19 sati i jednom u razgovoru dva puta potvrdjuje da je on Nikola. A specijalni državni tužilac gospodin Saša Čadjenović je meni rekao 27. oktobra, da su oni upravo čekali tog rusa Nikolu iz Rusije.

Predsjednik vijeća:

Da Vam kažem to što ste pričali sa specijalnim tužiocima nije predmet ove optužnice.To su vaši razgovori samo ono što vam se činjenično stavlja na teret.

Optuženi nastavlja.

Kao što sam rekao poštovana predsednice veća,

Predsjendik vijeća:

Samo malo

Optuženi:

 Ja očekujem da Sindjelić detaljno pojasni oko tog naziva Nikola.

Branilac optuženog:

sudija ja

Predsjednik vijeća:

Nisam vam dala riječ .

Branilac optuženog:

Dajte mi onda.

Predsjednik vijeća:

Sada priča Dikić, nisam vam dala riječ, daću Vam riječ posle.

Branilac optuženog:

Samo ga ne prekidajte molim Vas on ima pravo na slobodno izlaganje i neka iznese sve što misli.

Predsjednik vijeća:

Nije mu uskraćeno ništa do sada. Možete Dikiću dalje.

 Opominje se advokat Medojević Dražen da ne komentariše, jer mu sud nije dao riječ .

Optuženi nastavlja:

Poštovana predsednice veća dalje u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva piše i tereti me da sam se ja 15. 10. fotografisao ispred Skupštine Crne Gore i na taj način vršio izvidjačke radnje što je totalno neosnovano , a tačno je da smo se fotografisali. To sam već objasnio. Nema potrebe da se vraćam na to, a opet napominjem bio bih totalno lud da danas odem ispred nekog objekta, objekat koji je od vitalnog značaja po pitanju bezbednosti jedne države Crne Gore i na takav način se danas kao fotografišem, a sutra ću da napadam taj objekat, sa nekim meni nepoznatim ljudima. Na strani 54 optužnice u 11 pasusu Sindjelić objašnjava da ja i on nismo nikada imali nikakav dogovor da se ja fotografišem ispred Skupštine Crne Gore što je istina, jer je fotografisanje bilo totalno spontano, znači nije bilo sa nikakvom namerom. Najobičnije spontano opušteno. Takodje Sindjelić u svojoj izjavi navodi da je njemu i nekim njegovim ljudima fotografisanje u Crnoj Gori bilo zabranjeno od strane tog nekog Edija njihovog šefa. Poštovana predsednice veća, to su bili navodi optužnice specijalnog državnog tužilaštva protiv mene. Poštovana predsednice veća ja moram da Vas obavestim da je meni uskraćeno pravo da ja prisustvujem saslušanju svedoka saradnika Sindjelić Aleksandra, iako sam se uredno obratio molbom ovaj iz Istražnog zatvora odnosno preko uprave ZIKS-a i moja molba je odbijena od glavnog specijalnog tužioca. Ja ne znam zašto je meni uskraćeno to pravo, iako mi je po Zakonu o krivičnom postupku Crne Gore dozvoljeno. Mogu jednostavno da eto dam moju konstataciju da bi verovatno moja neka pitanja i moje prisustvo narušilo tu neku konstrukciju i izjave tog svedoka protiv mene i zato je to pravo i uskraćeno. Na ovaj način zabrana da učestvujem saslušanju svedoka saradnika meni su povredjena sva prava koja su mi Ustavom Crne Gore zagarantovana, a pre svega pravo na ravnopravno učešće u krivičnom postupku, odnosno i uvid i prisustvo u svim radnjama i dokazima, koji se izvode u toku istražnih radnji. Napominjem da je meni Specijalno državno tužilaštvo preko svog saradnika Velimirovića koji je glumio prikrivenog islednika kao što sam i rekao bez naredbe suda i znanja sudije za istragu, podmetnuo taj neki telefon i te neke ključeve, čak su pokušali i da mi podmetnu i neko oružje. Uradili su sve radnje koje su zakonom zabranjene, i zato Vas molim da učinite sve opet da se na ovom sudu dodje do istine da ne budemo osudjeni na osnovu podmetanja i izmišljenih izjava svedoka iskonstruisanim. Takodje moram da Vas obavestim poštovana predsednice veća da su nakon hapšenja moji telefoni u specijalnom policijskom odeljenju Sektora kriminalističke policije komprotivani kao dokaz. Naime, ja sam uhapšen 15. oktobra u 23.05 h odveden u prostorije Specijalnog policijskog odeljenja i tad su mi oduzete sve stvari koje su bile kod mene, izdata je potvrda, a telefoni su stajali na stolu u jednoj koverti koja nije bila obezbedjenja niti zapečaćena. Inspektor Specijalnog policijskog odeljenja je došao i uzeo moje telefone Ajfon i Samsung E 7 i je odneo. Ja sam tada tom prilikom pitao da ne treba da se telefoni obezbede za vještačenje, da,da kaže bit će i odneo je. Nakon nekih 15-tak minuta su došli po mene da podjem sa njima. Otišli smo u drugu prostoriju koja je sa desne strane Specijalnog policijskog odeljenja, moji telefoni su bili priključeni na dva računara i inspektor speicijalnog policijskog odeljenja Marko Radulović je nešto radio na njima. Tražili su tom prilikom da im dam šifru, ja sam naravno dao šifru, nemam razloga ni za jedan telefon nisam imao što da krijem, tako da lično smatram da su telefoni komprovitovani kao dokaz i jednostavno ima razlike u prepisci porukama, neke riječi su izmijenjene, neke su dodate, to mi vidimo čak ima jedna poruka gde, ajde da ne navodim u tužilaštvu se svedok navodi da kaže da je on meni poslao poruku na fejsbuku, da sa tom šifrom rakija ta poruka nije nikada postojala, ja je nikada nisam video a nije postojala ni na veštačenju jer smo ja i branilac prepisivali poruke sa vještakom Markom Lazićem.

Predsjednik vijeća:

Imaćete prilike na to da se izjasnite kada budemo izvodili te dokaze detaljno.

 Optuženi nastavlja:

Nakon ovih nezakonitih radnji inspektora Specijalnog policijskog odeljenja mi smo telefone onda nakon toga vještačili po naredbi suda i u skladu sa zakonom u prisustvu sudskog veštaka, mog kao vlasnika, policije kao i dva svjedoka. Tad je sudski veštak nas obavestio da je nesporno da je nešto radjeno sa telefonima tih 12-17 dana i da će on to ubaciti u izveštaj. Mi do sada nismo imali u vidu taj izveštaj, pa ne znamo šta je sudski veštak ubacio. Tada smo konstatovali da su baterije na telefonima puni 100% što je nemoguće na telefonima Android generacija da baterija posle 12-17 dana bude puna 100%, znači ti telefoni mogu da izdrže maksimalno 48 sati, kao što svi znamo. To je još jedan dokaz da su telefoni korišćeni i u zapisniku o pretresanju telefona je sve to konstatovano. Inspektor Marko Radulović i njegov kolega su pretresli moj telefon bez naredbe suda, znači mimo zakona i ja molim sud da oni ovde na sudu jasno objasne šta su radili sa mojim telefonima, jer su telefoni realno kompromitovani kao dokaz, ono što mi primećujemo neke slike fotografije su kropirane a neke poruke su izmenjene. Takodje poštovana predsjednice veća molim Vas da veštačenjem telefona, kao i mog fejsbuk profila uradi sudski veštak koji nije iz policije. Žao mi je što moram da kažem ja sam ceo svoj radi vek proveo u policiji, ali da uradi nezavisni sudski veštak, baš iz tog razloga

Predsjednik vijeća:

To ćete predložiti kad budemo počeli da provodimo dokaze i otvorimo dokazni postupak, imat ćete priliku da se izjasnite na sve te dokaze i predložite ono što Vi smatrate da treba. Tako da u ovoj fazi nije neophodno da iznosite primjedbe, ove koje sada govorite.

Optuženi nastavlja:

Takodje predlažem i da se uradi i vještačenje fejsbuk profila.

Predsjednik vijeća:

To ćete kada budemo dokaze izvodili. To već nije odbrana, već su predlozi za dopunu dokaznog posutpka, znač u i fazi izvodjenja dokaza. Ja sam vas upozorila prilikom upoznavanja sa vašim pravima, da imate pravo da predlažete dokaze da iznosite primjedbe, pa kada udjemo u dokazni postupak i budemo provodili te dokaze, vi ćete sve vaše primjedbe iznijeti i predložiti sve ono što smatrate da je u prilogu vaše odbrane.

Optuženi nastavlja:

Samo sam kratko hteo da završim rečenicu, znači da se veštači fejsbuk profil od momenta hapšenja do momenta pretresanja telefona, po naredbi odnosno fejsbuk profila, po naredbi suda i da se jasno utvrdi ko je i kada sa koje adrese sa kojim uredjajem ,ulazio na moj fejsbuk profil i vršio te promene.

Predsjednik vijeća:

Je li to sve.

Optuženi nastavlja:

Nije zaključak. Poštovana predsednice veća i poštovani sudije, uvaženi tužioci, gospodo branioci ja sam svestan da je mene moja nepromišljenost i ta neopreznost prema tom Sindjeliću dovela u ovu situaciju i mogu da prihvatam da sam pogrešio što sam eto u tom vremenu došao u Crnu Goru gdje su bili izbori mada ja u to vreme nisam ništa ni posebno ni razmišljao, pa čak i što sam pogrešio, što sam prihvatio taj poziv da obidjem taj neki skup koji se nije ni održao. Prihvatam da sam pogrešio što sam eto i fotografisao ispred te Skupštine Crne Gore je li, ali nije bilo sa nikakvom namerom. Bar nije postojala kod mene, nije postojala namera. Ja nisam znao da postoji ni kriminalni plan, pa sigurno da sam bio pripadnik neke kriminalne organizacije, ne bi se fotografisao ispred Skupštine kao što sam već pomenuo, meta napada. Pa eto i što sam preuzeo taj neki telefon za koji nisam znao da je poseban telefon, koji mi je podmetnut od strane Specijalnog državnog tužilaštva od tog saradnika ali ne mogu da prihvatim da sam pripadnik neke kriminalne organizacije, to nikada nisam bio. Ne mogu da prihvatam da sam znao da postoji neki kriminalni plan, što nisam znao, ne mogu da prihvatim da sam znao da postoje neki Rusi kao organizatori. Ne mogu da prihvatim da sam poznavao nekog iz Demokratskog fronta kada nisam nikada znao niti poznavao nekog iz te poletičke organizacije. Ne mogu da prihvatim da sam trebao da napadnem neku Skupštinu, odnosno Skupštinu Crne Gore, sa meni nekim nepoznatim ljudima, niti sam znao da je skup na koji sam pozvan treba da bude nasilan, ja sam pomenuo čini mi se meni je Sindjelić garantovao posle na drugom vidjenju kada sam se ja konsultovao sa mojim saradnicima u udruženju, meni je Zoran Rešić moj potpredsednik rekao da je tu bilo sukoba ranije na nekom skupu. Ja sam Sindjelića pitao on je meni rekao da nikako ne odgovara našoj srpskoj opoziciji, našem narodu bilo kakav incident na tom skupu i on je lično garantovao da neće biti incidenta. Vidite kolika je to krajnost u jednu stranu sa mnom razgovara na jedan način a sa druge strane ja verujem tužilaštvu u toj optužnici što je on sve trebao da organizuje i na koji način. On je mene doveo u zabludu, bukvalno me je doveo u zabludu, njemu je bio cilj i po nečijoj insturkciji da on to mora da objasni ne može da bude Rusi su rekli Edo je neki tamo rekao da ja, ja ne znam ko je taj Edo ja nikada nisam ni čuo za njega. Može da bude neka treća strana. Da li je to služba ili neko to Sindjelić treba da objasni ovde, ko je njemu davao instrukcije i na koji način, a to oko nekog telefona i ključeva kao što sam i rekao nisam ja ničiji kurir da ja prenosim telefon i ključeve, još nisam dospeo taj nivo, niti ću ikada biti u životu. Ovo što sam ja prošao da bih bio neki kurir da sada nosim neki telefon i neke ključeve nekome i to po nalogu nekog Sindjelića ili ne znam koga. Oko novca ja sam rekao istinu o novcu, 500 dolara je on dao ostalo je obična najobičnija laž, moja čast nije na prodaju. Bukvalno puno toga ja nisam znao poštovana predsednice veća iz kompletne ove optužnice da bih učestvovao u tom nekom kriminalnom planu i bio neki pripadnik kriminalne organizacije. Navodi ove optužnice protiv mene su ne samo neosnovane nego su ja moram tako da kažem ne želim nikoga da uvredim, ali su bukvalno lažni. Napominjem da je na najgrublji mogući način iskorišćeno od strane organizatora i ove potpuno nevjerovatne priče iskonstruisana izjava svedoka i optužbe protiv mene. Nije potrebno da moja ličnost i zvanje bivšeg komandanta žandamerije neko je to bio makao planski i namjenski iskoristio mene u ostvarivanju svojih ciljeva. Poštovana predsednice veća, ja verujem u ovaj sud, ja verujem u pravdu, verujem u Vas i ja Vas molim da sve učinite da se dodje samo do istine. Istina će jasno pokazati da ja nisam znao da postoji neka kriminalna organizacija niti da sam učestvovao u tom nekom kriminalnom planu. Takodje poštovana predsednice veća molim Vas da razmotrite mogućnost još jednom da mi se promeni mera nadzora iz mere pritvora u neku drugu meru nadzora kako bih mogao adekvatno da se lečim. Ja se lečim alternativnim medikamentima, a oni nisu na spisku Ministarstva zdravlja Crne Gore i ja realno nemam mogućnosti da se lečim, zato Vas molim uz moje obećanje, da promenite meru nadzora da ću ja u svakom momentu, ja sam to i tužiocima obećao u veče hapšenja i sudiji za istragu Miroslavu Bašoviću, evo i Vama obećavam da ću ja biti dostupan sudu u svakom momentu i svim drugim državnim organima, sve dok se ovaj postupak ne završi do kraja, jer meni je u interesu da se ovo sve što je nečisto skine sa moje časti, ja sam ceo svoj život gradio svoju čast i ja nisam neko ko će preko noći zbog nekog Sindjelića i ne znam zbog čega pljunuti na moju čast i postati neki terorista ili neki kriminalac. Na kraju bih samo želio da se zahvalim na razumevanju mog zdravstvenog stanja i moje bolesti sudiji za istragu gospodinu Miroslavu Bašoviću načelniku Istražnog zatvora, zdravstvenim radnicima ambulante Istražnog zatvora, kao i zatvorskim policajcima. Hvala Vam još jednom predsednice veća, ja sam toliko imao.