**TRANSKRIPT ODBRANE OPTUŽENOG SRBOLJUBA DJORDJEVIĆA SA GLAVNOG PRETRESA OD 13.09.2017.GODINE**

Kao što znate gospodjo sudija 11 mjeseci sam u pritvoru. Stalno razmišljam zbog čega sam u pritvoru, kada nisam ništa počinio. Nisam došao da učinim nešto u Podgorici, što se stavlja meni na teret. Toliko sam se razboleo od svega da Vam kažem duge bolesti samo mogu da vam kažem zbog čega sam došao. Što se meni stavlja na teret, ja o tome ne znam ništa. Mene je gospodin Dragan kojeg poznajem došao prije da li jedan da li dva dana svratio kod mene kod kuće i kaže da su ga pozvali u Podgoricu na skup slavlje četničko. Kaže da idem ja sa njim. Pozvao me da idem. Ja sam radio neke gradjevinske poslove za nekog majstora da vam ne pričam o tome, jer je to teško nije bitno to. Ja kažem ne mogu radim, a i nemam para. On je meni rekao to je kaže platit ću ti kartu ja, ajde da idemo i ujedno posetit ćemo Manastir Ostrog. Ja sam ovako razmišljao, pošto idem put manastira, ajde da idem. Gde smo se smo se čuli gde smo se videli, gde ne mogu da se setim. I bilo je petak valjda, dosta sam i zaboravio, ja sam dosta bio pod šokom , ja sam pod šokom velikom, stres, ali fala bogu borim se da kažem koliko mogu istinu. Pošli smo u petak na željezničku stanicu, tu smo se našli sa Brankom i Mišom. Krenuli vozom i došli smo u Podgoricu, kažu Dragan mi rekao da treba da nas neko sačeka i da nam kaže gde će da bude skup. Kod nas je taj skup kao što nam je rekao kuda se održava što ja znam, ili u manastirima, crkvama za praznicima, ja sam mislio da ćemo da idemo negdje, ali nije to bitno. Očekujem da će da kaže. Mi medjutim, nema nikog, celi dan smo bili na željezničku stanicu. Sedeli, šetali, bili na kafi, bili na doručku, ne znam koliko je sati prošlo, da li je bilo 9 sati do 3 sedeli, i koliko je bilo ne znam koliko je sati bilo koliko smo sedeli i jedno vreme mi je on rekao, zapravo pošto nema nikog , bili smo u restoran i pošao sam do autobuske stanice, da vidim autobus da li ima da se vratim kući, čim do sada nema nikog onda je ovo neka prevara. Ja sam se vratio u restoranu, tu smo sedeli za stolom bio je jedan čovek koji me ne poznaje, ali to je bilo na kratko. On je ustao, mi smo seli da li je pio kafu ne znam ne sjećam se da li je čaj pio, ne sjećam se ni toga svega i otišao je odmah. Dragan je ustao nešto ljut bio, šta je bilo nešto nemam pojma, nešto psuje, viče i ništa kaže idemo u gradu na ručak gladni smo. Bili smo na ručku, posle ručka pošli da tražimo smeštaj i kaže Ili će biti sutra sastanak ili ne, ići ćemo u manastir ići ćemo kući. Našli smo smeštaj ne znam kod neke pekare, tamo neko nam rekao ne znam kako se zove zaboravio sam, valjda piše tamo gde i šta. Došla policija u ponoć i uhapsila, zapravo nije uhapsila, došli su kažu provera, otišli smo u SUP, ja se okrenuo i pitao ih zbog čega znate da nisam zbog toga došao, ja sam najviše došao zbog moje tragedije. Moram to da kažem ja sam izgubio dete, ja sam pokušao da izdržim, nisam dobio terapiju ujutro, grlo me boli i kičma oprostite ovo je jače od mene, samo moje suze idu. Ja sam došao da se pomolim bogu, a ne samo u manastir, jer sam izgubio kćerku u 21-voj, eto volim je mnogo. Šta da radim...Što ću ja takva je moja sudbina, mene je bilo interes mene nije interovao skuip ni to da će da bude slavlje, da li će se slaviti ili da se pije ili jede to me uopšte nije interesovalo, ali pošao sam znate, zvao me je zbog toga. On me zvao da sa njim da dodjem. Nisam otišao u manastir, niti na skup ja sa u pritvoru bolesan, pod velikim stresom, šokom, stalno razmišljam zbog čega sam u pritvoru, kad nisam ništa počinio, zato što nisam došao da učinim neki nered, a eto kao što znate ja sam u pritvoru, a što se stavlja meni na teret nemam pojma o tome ništa.

Predsjednik vijeća:

Je li to sve.

Optuženi:

Ako imate pitanja kažite ja toliko mogu da izdržim. Nisam ni lekove dobio, ni terapiju. Nemam lekove Koliko može doktori hvala pomogli smo, ali kažu da nemaju mogućnosti više i bolje ne znam doktori bolestan sam zahvaljujem se bogu. Advokat donosi mi lekove pomogao mi je da preživim jednostavno, zna advokat kako sam ja u pritvoru proveo koje muke sam imao. Jer znam da ništa nisam učinio da nisam došao da učinim neki, ... a u mom životu nisam učinio ništa nešto, a i nemam mogućnost od toga, evo sada nemam lekove, nije advokat stigao da mi donese, zbog suda, ja se javim doktor kaže nemamo mi mogućnost, nemamo lekove snadji se, a kako ću se snadjem ne znam.