МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНСКОЙ ССР

Дело № 2-03

1982 г.

**П** **Р** **И** **Г** **О** **В** **О** **Р**

ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

25 июня 1982 года Судебная коллегия в уголовных делах Львовского областного суда, в составе:

Председательствующего Крючкова – Дворецкого Е.И.

Народных заседателей Михайлова В.И.

Мальчицкого Я.Ю.

при секретарях Дякунской С.Я., Гаркавой В.К.

при участии прокурора Мироновича В.М.

и адвоката Степаненко А.Т.

рассмотрела в открытом судебном заседании в помещении Львовского областного суда в г. Львове уголовное дело по обвинению

**ГОРЫНЯ** **Михаила** **Николаевича**, рожденного 1930 года 20 июня, уроженца с. Книсело Жидачивского района Львовской области, жителя г. Львова, ул. Кирова, 30 кв.14, гр-на СССР, украинца, образование высшее, беспартийного, женатого, имеющего на воспитании двух детей школьного возраста, судимого 18 апреля 1966 года Львовским областным судом по ст. 62 ч.I УК УССР на шесть лет лишения свободы, освобожденного с мест лишения свободы после полного отбытия наказания 26 августа 1971 года, работавшего до ареста психологом экономической лаборатории на Львовском производственном объединении «Кинескоп»

в совершении преступлений, предвиденных ст. ст. 62 ч. 2, УК УССР, Судебная коллегия

**у с т а н о в и л а:**

Подсудимый Горынь М.Н., будучи осужденным в 1966 г. за антисоветскую агитацию и пропаганду на шесть лет лишения свободы, во время отбывания срока наказания в местах лишения свободы и после освобождения с мест лишения свободы продолжал заниматься совершением аналогичных опасных государственных преступлений на протяжении длительного времени в период 1967-1981 гг.

В указанный период подсудимый Горынь М.Н. как сам лично, так и при участии своих единомышленников, создавал, хранил и распространял документы, в которых содержатся клеветнические вымыслы, порочащие государственный и общественный строй с целью подрыва и ослабления советской власти. Отдельные из этих документов нелегально были переданы за границу в капиталистические страны, где, приобретя широкое распространение, использовались антисоветскими центрами и буржуазной пропагандой в провокационных акциях против СССР. Кроме этого, подсудимый Горынь М.Н. в этот период вел антисоветскую пропаганду и в устной форме.

Так, в июле 1967 г., отбывая наказание за совершение особо опасного государственного преступления, подсудимый Горынь М.Н. создавал и распространял антисоветского содержания документы в виде заявления на имя депутата Верховного Совета СССР О. Гончара, а также «По поводу ст. К. Гжибовского», передав их жителю г. Киева Свитлычному И.О., которые были в последнего изъяты во время выемки в феврале 1972 года.

В заявлении на имя Гончара берутся под защиту лица, которые ведут антисоветскую деятельность в нашей стране, содержится злобная клевета на советскую действительность, утверждается, что якобы в нашей стране нарушаются демократические права и свободы граждан, ведутся безосновательные аресты.

В статье «По поводу ст. К. Гжибовского» делается попытка реабилитировать националистическую контрреволюцию сичевых стрельцов, превозносится антисоветская деятельность контрреволюционных сил тех времен на Украине, утверждается, что украинский народ якобы порабощен.

В марте 1967 г. подсудимый Горынь М.Н. создал документ антисоветского клеветнического содержания в виде письма, который начинается словами: «Дорогой брат…» и заканчивается словами: «…так вручи».

В этом документе с националистических позиций изложены клеветнические вымыслы о том, что в нашей стране якобы существует великодержавный шовинизм и «русификация», порочится интернациональная политика Советского государства. Этот клеветнический документ подсудимый Горынь М.Н. передал через своего брата – Горыня Б.Н., который в 1971 г. передал его Свитлычному И.О., у которого он был изъят во время обыска в феврале 1972 г.

В июне 1969 г., пребывая в заключении в тюрьме № 2 УВД Владимирской области, подсудимый Горынь М.Н. вместе со своими единомышленниками Кандыбой И.О. и Лукьяненком Л.Г., которые также отбывали наказание в учреждении в это время, изготовили антисоветский клеветнический документ, адресован в Организацию Объединенных Наций и Комиссию по правам человека.

В этом документе возводится клевета на советский государственный и общественный строй, национальную политику СССР, утверждается, что якобы в СССР узурпируются демократические права и свободы граждан, уничтожаются «национальные духовные ценности», ведется русификация.

С целью распространения и широкого использования националистическими центрами в проведении антисоветской пропаганды против СССР, подсудимый Горынь М.Н. принимал меры для передачи этого лживого документа за границу, где он в октябре 1969 г. был напечатан в г. Мюнхене ФРГ украинским буржуазно – националистическим издательством в антисоветском журнале «Современность». Один экземпляр этого антисоветского документа в машинописном варианте был изъят 12 января 1972 г. во время обыска на квартире жительницы г. Киева Свитлычной О.П.

В ноябре 1969 г. подсудимый Горынь М.Н. создал и распространил антисоветский документ в виде письма к осужденному за предательство Родины и участие в антисоветской организации Красивскому З.М., передав его последнему, который и был изъят у Красивского 4 января 1972 г.

В этом документе наводится злобная клевета на деятельность советских государственных органов, преподносятся к «патриотам» лица, которые осуждены за проведение антисоветской враждебной деятельности, делается попытка призывов к «борьбе за волю», национальное достоинство.

В 1971 г. подсудимый Горынь М.Н. получил от Красивского З.М. для дальнейшего распространения написанный последним сборник стихов антисоветского содержания под названием «Невольничьи плачи», в котором содержатся призывы к борьбе с Советской властью, клевета на советский государственный и общественный строй и национальную политику КПСС и советского государства. Изучив и отредактировав этот антисоветский документ, подсудимый Горынь М.Н. в конце 1971 г. в г. Львове распространил его, передав для ознакомления Гелю И.Я., который и был изъят у последнего 12 января 1972 г. во время обыска в г. Самборе Львовской области.

В январе 1972 г. подсудимый Горынь М.Н. написал с целью дальнейшего распространения клеветнический документ, адресованный в высшие советские государственные органы, который начинается словами: «Москва…» и заканчивается словами: «…над группой творческой интеллигенции Украины органы КГБ 17.01.1972».

В этом документе наводится клевета на деятельность советских государственных органов, утверждается о якобы безосновательных, незаконных арестах в 1972 г. отдельных лиц из числа творческой интеллигенции в Украине. Этот документ Горынь М.Н. хранил у себя дома до его изъятия при обыске 12 марта 1980 г.

В апреле 1974 г. подсудимый Горынь М.Н. написал и распространил лживый документ в виде письма к Светличной О.П., который отправил в г. Киев.

В этом документе наводится клевета на советские правоохранительные органы, утверждается, что якобы в нашей стране нарушаются права и свободы граждан, которых безосновательно притягиваются к уголовной ответственности, подводя «все это под антисоветчину».

В 1975-1976 гг. подсудимый Горынь М.Н. написал с целью дальнейшего распространения клеветнический документ в виде заявления в советские государственные органы от имени Максимьяк М.В., который начинается словами: «Все, что произошло со мной…» и заканчивается словами: «…аналогическую историю я не поверила б».

В заявлении наводится клевета на якобы существующие нарушения прав человека в СССР, а именно об увольнении граждан с работы по «политическим мотивам». Этот документ подсудимый Горынь М.Н. хранил у себя дома до изъятия при проведении обыска 12 марта 1980 года.

В 1976-1977 гг. подсудимый Горынь М.Н. написал с целью дальнейшего распространения клеветнический документ в виде заявления в Комитет по правам человека при ООН от имени жены осужденного за ведение антисоветской деятельности Геля И.А., который начинается словами: «В Комитет по правах человека ООН…» и заканчивается словами: «… с уважением Мария Гель», в котором утверждается ложь о якобы существующих нарушениях прав человека в СССР, наводится клевета на деятельность советских административных органов. Черновики этого документа подсудимый Горынь М.Н. хранил у себя дома до их изъятия при обыске 12 марта 1980 г.

В 1978 г. подсудимый Горынь написал с целью дальнейшего распространения клеветнический документ в виде письма к осужденному за совершение особо опасного государственного преступления Стуса В.С., который начинается словами: «Дорогой Василий…» и заканчивается словами: «…вышлю. Всего хорошего».

В этом документе наводятся вымыслы на деятельность правоохранительных органов, утверждается клевета о якобы отсутствующей в нашей стране социалистической законности, которую «нарушают и игнорируют» и это есть якобы «нормой» для советского образа жизни и общества.

Этот документ подсудимый Горынь М.Н. хранил у себя дома до его изъятия при обыске 12 марта 1980 г.

Подсудимый Горынь М.Н., продолжая общаться со своими единомышленниками - лицами, которые ранее были осуждены за совершение особо опасных государственных преступлений и другими, которые стали на путь борьбы против советского социалистического строя, в 1980-1981 гг. с целью подрыва и ослабления Советской власти и дальнейшего их распространения хранил у себя документы клеветнического антисоветского содержания.

В феврале 1980 г. подсудимый Горынь М.Н. получил для ознакомления от ранее судимого за ведение антисоветской враждебной деятельности Кандыбы И.О. один экземпляр антисоветского документа в виде заявления последнего в советские органы и в международные организации, который начинается словами: «Председателю Президиума Верховного Совета СССР…» и заканчивается словами: «… май 1979 г., Кандыба».

В этом документе с враждебных антисоветских буржуазно – националистических позиций наводятся злобные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, Конституцию СССР, советские судебные органы. В частности, в этом документе утверждается, что «Конституция СССР существует для мира и дураков», что якобы «беззаконие и своеволие продолжаются в нашей стране и после ХХ съезда КПСС», делается попытка взять под защиту лица, которые ведут враждебную против СССР деятельность. Пытаясь подорвать авторитет Советского Союза на международной арене, в «Заявлении…» с антисоветских позиций утверждается, что СССР якобы активно выступает за соблюдение прав человека только на международных форумах, что в СССР якобы ведется сплошное преследование, дискриминация, шантаж, издевательство, унижение достоинства, идеологический и политический террор.

Этот антисоветский документ подсудимый Горынь М.Н. хранил у себя дома до его изъятия при обыске 12 марта 1980 г.

В октябре – декабре 1980 г. документ в виде «Заявления…» был опубликован в националистическом журнале «Освободительный путь», который издается в г. Лондоне буржуазно – националистическим издательством «Украинский издательский союз» и широко использовался в подрывных акциях против СССР.

В то же время подсудимый Горынь М.Н. хранил у себя на квартире до времени изъятия при обыске 24 марта 1981 г. с целью дальнейшего распространения машинописный документ антисоветского содержания, напечатан под копирку на русском языке, который начинается словами: «Просим обнародовать…» и заканчивается словами: «… заявления новых членов и биографии помещены в № 10 Бюллетеня».

В этом документе клеветнически утверждается, что якобы в СССР «кровавый террор», «игнорирование прав и свобод людей». С антисоветских националистических позиций утверждается о якобы систематическом уничтожении в Украине в настоящее время «лучших сыновей украинского народа», которые ведут борьбу «против советского тоталитарного режима». В клеветнической форме описываются судебные процессы над членами так называемой «Украинской группы Хельсинки», утверждается. что все они якобы осуждены безосновательно как носители «тяжелого креста правды и борьбы против своеволия, национального гнета и полицейского режима в СССР».

В ноябре 1981 г. подсудимый Горынь М.Н. хранил с целью дальнейшего распространения до времени изъятия при обыске 28 ноября 1981 г. три экземпляра антисоветского документа в виде машинописного текста, который начинается словами: «Социальные исследования механизма русификации в Украине …» и заканчивается словами: «… разрешить смотреть в будущее с оптимизмом».

В этом документе, с антисоветских лживых позиций дается оценка историческому факту воссоединения Украины в братской семье народов СССР, утверждается о том, что якобы СССР «превратился в большое государство, которое основную часть своего экономического потенциала тратит на постоянное наращивание военной силы и пропагандистские акции», что якобы в СССР существует «безжалостная эксплуатация», что якобы в нашей стране ведутся незаконные аресты и преследования, нарушаются права и демократические свободы граждан, клевещут на национальную политику КПСС и советского государства, говорится о «русификации, закабалении Украины», «террор на родной Украине», который «достигает страшных масштабов».

Вместе с тем подсудимый Горынь М.Н., с целью подрыва и ослабления Советской власти, среди своих знакомых и других лиц вел на протяжении длительного времени в период с 1969-1981 гг. антисоветскую пропаганду в устной форме, распространяя клеветнические измышления, порочащие государственный и общественный строй.

Так, в 1969 г. подсудимый Горынь М.Н., пребывая в тюрьме № 2 УВД Владимирской области, в разговоре с заключенным Маложенским В.И. клеветнически утверждал, что якобы в настоящее время в Украине проходит русификация, что Украина потеряла свою независимость, что с этим надо вести борьбу, заявляя, что «он не покорится и в дальнейшем будет вести борьбу против русификации и за независимость Украины».

На протяжении 1976-1977 гг. подсудимый Горынь М.Н. в неоднократных разговорах с жительницей г. Львова Максимьяк М.В. клеветнически утверждал о том, что якобы в настоящее время в Украине проходит процесс русификации и он носит планомерный характер, что в СССР нарушаются демократические права и свободы граждан, ведутся незаконные безосновательные аресты лиц, которые «так или иначе сопротивляются этой государственной политике», называя это «красной мафией». Подсудимый Горынь М.Н. заявлял, что вопрос борьбы против «русификации как политики Советского правительства» необходимо вынести на мировую арену, считая это первоочередной задачей настоящего и будущего.

В марте 1981 г. подсудимый Горынь М.Н., в разговорах с гражданином Жугаревым В.Я. в г. Трускавце Львовской области распространял лживые измышления о внешней политике советского правительства, утверждая, что введение советских войск в 1980 г. в Афганистан есть «интервенция», одобрительно высказывался и оправдывал враждебную деятельность комитета «Солидарность» в ПНР, называя эти события «мощным движением и большой силой», клеветал о том, что в нашей стране якобы нарушаются демократические права и свободы граждан и якобы ими пользуются только «верхи».

Кроме того, подсудимый Горынь М.Н. в процессе расследования следственным отделом УКГБ УССР по Львовской области уголовного дела по обвинению Кандыбы И.О. в совершении преступления, предвиденного ст. 62 ч. 2 УК УССР, будучи вызванным на допрос в качестве свидетеля 8 и 19 мая 1981 г., а также во время рассмотрения этого уголовного дела Львовским областным судом, будучи также вызванным в качестве свидетеля 23 июля 1981 г., отказался от дачи показаний в качестве свидетеля, несмотря на то, что он был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 179 УК УССР за отказ от дачи показаний.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Горынь М.Н. свою вину в совершении на протяжении длительного времени в период 1967-1981 гг. антисоветской агитации и пропаганды - в создании, хранении и распространении документов, в которых содержатся клеветнические вымыслы порочащие государственный и общественный строй с целью подрыва и ослабления Советской власти, в проведении в этот период с этой же целью антисоветской пропаганды в устной форме, а также в отказе в мае - июле 1981 г. от дачи показаний в качестве свидетеля при расследовании уголовного дела по обвинению Кандыбы И.О. по ст. 62 ч. 2 УК УССР и во время рассмотрения этого дела в судебном заседании Львовским областным судом не признал и объяснил, что при отбывании наказания в местах лишения свободы в период 1967-1971 гг. принимал участие в составлении отдельных острых, тенденциозных документов и мог составлять такие документы также лично, но не имел целью подрыв или ослабление Советской власти, но после освобождения с мест лишения свободы он был лояльным по отношению к Советской власти и не занимался антисоветской агитацией и пропагандой с целью подрыва или ослабления Советской власти.

Подсудимый Горынь М.Н. объяснил также в судебном заседании, что изъятые у него во время обысков 24 марта 1981 г. и 23 ноября 1981 г. два антисоветских документа, соответственно документ на русском языке, который начинается словами: «Просим обнародовать…» и «Социальные исследования механизма русификации в Украине…», ему не принадлежат и что кто-то мог подбросить ему эти документы с провокационной целью.

Это заявление подсудимого Горыня М.Н. о том, что он не хранил этих антисоветских документов, что якобы кто-то подбросил эти документы, опровергнуты материалами проверки этих заявлений подсудимого Горыня, подтверждены прокурором Львовской области (том 5, л. д. 141-143).

Виновность подсудимого Горыня М.Н. по всех эпизодах предъявленного ему обвинения доказана полностью.

В частности, по эпизодам создания, хранения и распространения документов, в которых содержатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй с целью подрыва и ослабления Советской власти, виновность подсудимого Горыня М.Н. доказана полностью.

По эпизоду изготовления и распространения в 1967 г. антисоветского документа в виде заявления на имя О. Гончара, а также антисоветского документа под названием «По поводу ст. К. Гжибовского», виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями самого подсудимого Горыня М.Н. о том, что в июле 1967 г. он написал заявление одному из общественных или государственных деятелей УССР (т. 2 л. д. 45, 42),

- показаниями свидетеля Свитлычного И.О. о том, что в 1967 г. Горынь М.Н. написал националистического содержания документ - заявление на имя О. Гончара и заметку «По поводу ст. К. Гжибовского» (л. д. 266, том 1; л. д. 17, том 2),

- протоколами выемки от 29 февраля 1972 г., во время которой на квартире у Свитлычного И.О. были изъяты эти антисоветские документы (том 2, л. д. 3, 65-66),

- вещественными доказательствами: рукописными документами антисоветского содержания: «Депутату Верховного Совета СССР О. Гончару…» и «По поводу ст. К. Гжибовского», изъятыми у Свитлычного И.О. (в виде электрографических копий, том 2, л. д. 51, пакет № 1).

По эпизоду изготовления и распространения в марте 1968 г. антисоветского националистического документа в виде письма к брату виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями подсудимого Горыня М.Н. о том, что в марте 1968 года он написал письмо, адресованное к одному из своих братьев (том 2, л. д. 48),

- показаниями свидетеля Свитлычного И.О. о том, что весной – летом 1971 г. он получил тенденциозное по содержанию письмо Горыня М.Н. через его брата – Горыня Б.Н. (том 1, л. д. 266, том 2, л. д. 12, 24),

- показаниями свидетеля Горыня Б.Н. о том, что он не исключает возможности ознакомления Свитлычного И.О. с письмами его брата - - Горыня М.Н. (том 2, л. д. 60),

- протоколами обыска от 4 февраля 1972 г., проведенного на квартире Свитлычного И.О., во время которого изъято письмо антисоветского клеветнического содержания (том 2, л. д. 61),

- вещественным доказательством: документом клеветнического содержания, который изъят у Свитлычного И.О. в виде электрографической копии письма Горыня М.Н. (том 2, л. д. 51, пакет № 1),

- выводом криминалистической экспертизы от 5 мая 1982 г., согласно которого рукописный текст письма, который начинается словами: «Дорогой брат…», выполнен подсудимым Горынем М.Н. (том 5, л. д. 139).

По эпизоду изготовления и распространения в июне 1969 г. антисоветского клеветнического документа, адресованного в ООН и Комитет по правам человека, виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями свидетеля Кандыбы И.О. о том, что в июне 1969 г. вместе с Горынем М.Н. и Лукьяненком Л.Г. в условиях следственного изолятора УВД Владимирской области они создали документ, адресованный в ООН (том 3 л. д. 19, 21, 263, 264, 265, 266),

- показаниями свидетеля Лукьяненко Л.Г. о том, что в 1969 г., пребывая в следственном изоляторе УВД Владимирской области вместе с Горынем М.Н. и Кандыбой И.О., создали письмо- заявление в ООН (том 3 л. д. 45, 46),

- протоколами обыска от 12 февраля 1972 г., в квартире Свитлычной Н.О., во время которого изъят машинописный антисоветский документ «Организации Объединённых Наций. Комитет по правам человека» (том 3, л. д. 2, 3),

- протоколами осмотра от 16-24 января 1972 г. и 29 декабря 1981 г., из которых следует, что документ под названием «Организации Объединённых Наций. Комитет по правам человека» антисоветский за содержанием (том 3, л. д. 6, том 5, л. д. 30-31),

- вещественными доказательствами: машинописным антисоветским документом «Организации Объединённых Наций. Комитет по правам человека», изъятым при обыске у Свитлычной Н.О., электрографической копией этого документа, напечатанной в журнале «Современность» № 10 за 1969 г. (ФРГ, Мюнхен), которая пришла из Центральной Научной библиотеки АН УССР и рукописным документом антисоветского содержания: «Организации Объединённых Наций…», который пришел из прокуратуры Владимирской области (том 3, л. д. 4-5, 257-261, том 5, л. д. 23, пакет № 1),

- выводом криминалистической экспертизы от 5 мая 1982 г., согласно которого антисоветский рукописный документ, адресован в ООН и Комиссию по правам человека, выполнен подсудимым Горынем М.Н. (том 5, л. д. 59-зв.).

По эпизоду создания и распространения в ноябре 1969 г. антисоветского документа в виде письма к осужденному за предательство родины и участие в антисоветской организации Красивскому З.М. виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями свидетеля Красивского З.М. о том, что во время отбывания наказания в тюрьме УВД Владимирской области Горынь М.Н. написал и передал ему письмо, которое было у него изъято (том 1, л. д. 174-175),

- протоколом осмотра от 29 декабря 1981 г., из которого видно, что документ в виде письма к Красивскому З.М. антисоветский за своим содержанием (том 5, л. д. 32),

- вещественным доказательством: рукописным документом антисоветского содержания в виде письма Красивскому З.М., который был у него изъят (том 5, л. д. 29, пакет № 2),

- выводом криминалистической экспертизы от 5 мая 1982 г., согласно которого антисоветский документ в виде письма к Красивскому З.М., выполнен подсудимым Горынем М.Н. (том 5, л. д. 59-зв.).

По эпизоду обработки и редактирования полученного от Красивского З.М. сборника стихотворений антисоветского содержания под названием «Невольничьи плачи» и распространения этого антисоветского документа в 1971 г., виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями свидетеля Красивского З.М. о том, что, находясь вместе с Горынем в следизоляторе УВД Владимирской области, он написал сборник стихотворений «Невольничьи плачи» и допускает, что один из экземпляров мог попасть в постоянное пользование Горыня М.Н. (том 1, л. д. 172-зв),

- показаниями свидетеля Красивского З.М. в судебном заседании о том, что он получил в 1969 г. письмо от Горыня националистического содержания и что Горынь мог получить в следизоляторе г. Владимира отдельные стихи из его сборника «Невольничьи плачи»,

- показаниями свидетеля Геля И.А. о том, что в конце 1971 г. Горынь М.Н. передал ему для ознакомления сборник стихов Красивского «Невольничьи плачи» (том 2, л. д. 257-258),

- протоколами обыска от 12 января 1972 г., проведенного в квартире Геля И.А., во время которого изъят сборник стихов Красивского «Невольничьи плачи» (том 2, л. д. 124-137),

- протоколом осмотра от 27 января 1972 г., из которого видно, что сборник стихов Красивского «Невольничьи плачи» есть антисоветским за содержанием (том 2, л. д. 242-254),

- вещественным доказательством: сборником стихов антисоветского содержания З. Красивского «Невольничьи плачи» (в виде электрографической копии, том 2, л. д. 140-241),

- выводами криминалистических экспертиз от 26 мая 1972 г., и от 5 февраля 1982 г., согласно которым отдельные записи и правки в сборнике стихов «Невольничьи плачи» выполнены подсудимым Горынем М.Н. (том 2, л. д. 274. Том 5, л. д. 93-зв.).

Допрошена в судебном заседании в качестве свидетеля эксперт – криминалист Верник подтвердила правильность своего вывода на предварительном следствии.

Свидетель Гель И.А. в судебном заседании изменил свои показания и заявил, что сборник стихотворений Красивского он получил не от подсудимого Горыня, но суд не верит этим показаниям Геля в судебном заседании, поскольку они направлены на выгораживание Горыня от ответственности за распространение этого антисоветского документа.

По эпизоду создания и распространения в январе 1972 г. антисоветского клеветнического документа, адресованного в советские государственные органы, виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями Горыня М.Н. о том, что в январе 1972 г. он создал документ, который начинается словами: «Москва Кремль…», и хранил у себя до его изъятия (том 3, л. д. 153),

- протоколами обыска от 12 марта 1980 г., проведенного на квартире Горыня М.Н., во время которого изъят документ клеветнического содержания, адресованный в высшие советские государственные органы (том 3, л. д. 50-57),

- протоколом осмотра от 14 марта 1980 г., из которого следует, что документ, который начинается словами: «Москва…» и заканчивается: «…органы КГБ. 17.01.1972 г.», клеветнического направления (том 3, л. д. 111, 125),

- вещественным доказательством: рукописным документом клеветнического содержания, который адресован в высшие советские государственные органы, изъятым у Горыня М.Н. (том 3, л. д. 110, пакет №1),

- выводом криминалистической экспертизы от 5 февраля 1982 г., согласно которого клеветнический документ, адресован в высшие советские государственные органы, который начинается словами: «Москва…», выполнен обвиняемым Горынем М.Н. (том 5, л. д. 59-зв.).

По эпизоду создания и распространения в апреле 1974 г. клеветнического документа в виде письма к Свитлычной О.П., виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- протоколом осмотра от 29 декабря 1981 г., из которого видно, что документ, в виде письма к Свитлычной О.П. клеветнического направления (том 5, л. д. 31),

- вещественным доказательством: рукописным документом клеветнического содержания в виде письма к Свитлычной О.П., поступивший в КГБ УССР (том 5, л. д. 34, пакет №3),

- выводом криминалистической экспертизы от 5 февраля 1982 г., согласно которого исполнителем клеветнического документа в виде письма к Свитлычной О.П., есть подсудимый Горынь М.Н. (том 5, л. д. 59-зв).

По эпизоду создания в 1975-1976 гг., с целью дальнейшего распространения клеветнического документа в виде заявления в советские государственные органы от имени Максимьяк М.В., виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями подсудимого Горыня М.Н. о том, что в январе 1975-1976 гг. он написал заявление в КГБ УССР по просьбе Максимьяк М.В. в связи с неприятностями, которые она имела на кафедре педагогики Львовского университета (том 3. л. д. 153-154),

- показаниями свидетеля Максимьяк М.В. о том, что весной 1976 г. подсудимый Горынь М.Н по личной инициативе написал от ее имени заявление в советские государственные органы по поводу неприятностей, которые она в этот период имела на кафедре педагогики Львовского университета (том 1, л. д. 244, 248),

- протоколами обыска от 12 марта 1980 г., проведенного на квартире Горыня М.Н., во время которого изъят документ клеветнического содержания в виде письма от имени Максимьяк М.В. (том 3, л. д. 50-57),

- протоколом осмотра от 14 марта 1980 г., из которого следует, что рукописный документ в виде письма от имени Максимьяк М.В. клеветнического содержания (том 3, л. д. 125-126),

- вещественным доказательством: документом рукописного текста клеветнического содержания на 9 листах от имени Максимьяк М.В., который изъят у Горыня М.Н. (том 3, л. д. 110, пакет №1),

- выводом криминалистической экспертизы от 5 февраля 1982 г., согласно которого исполнителем клеветнического документа в виде заявления в советские государственные органы от имени Максимьяк М.В. есть подсудимый Горынь М.Н. (том 5, л. д. 59-зв).

По эпизоду создания в 1976-1977 гг., с целью дальнейшего распространения клеветнического документа в виде заявления в Комитет по правам человека от имени жены осужденного за проведение антисоветской деятельности Геля И.А., виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями подсудимого Горыня М.Н. о том, что в 1979 гг. он написал письмо в Комитет по правам человека ООН по просьбе Марии Гель (том 3. л. д. 152, 157),

- показаниями свидетеля Гель М.Й о том, что в 1976-1977 гг. Горынь М.Н. по ее просьбе и от ее имени написал письмо в ООН (том 1, л. д. 158-160),

- показаниями свидетеля Гель М.Й в судебном заседании о том, что действительно это письмо в Комитет по правам человека при ООН написал Горынь приблизительно в 1976-1977 гг.,

- протоколом обыска от 12 марта 1980 г., проведенного на квартире Горыня М.Н., во время которого изъят документ клеветнического содержания в виде заявления в Комитет по правам человека при ООН от имени Гель Марии (том 3, л. д. 50-57),

- протоколом осмотра от 14 марта 1980 г., из которого следеет, что рукописный документ в виде заявления в Комитет по правам человека при ООН от имени Гель Марии клеветнический за содержанием (том 3, л. д. 120-121),

- вещественным доказательством: документом в виде рукописного текста на 4-х листах, который начинается словами: «В Комитет по правам…» и заканчивается: «…с уважением Мария Гель», изъятым у Горыня М.Н. (том 3, л. д. 110, пакет № 1),

- выводом криминалистической экспертизы от 5 февраля 1982 г., согласно которого исполнителем клеветнического документа в виде заявления в Комитет по правам человека при ООН от имени Гель Марии есть подсудимый Горынь М.Н. (том 5, л. д. 59-зв).

По эпизоду создания в 1978 г., с целью дальнейшего распространения клеветнического документа в виде письма к осужденному Стусу В.С., виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями подсудимого Горыня М.Н. о том, что в 1978 г. он написал письмо знакомому Стусу В.С. (том 3. л. д. 151),

- протоколом обыска от 12 марта 1980 г., проведенного на квартире Горыня М.Н., во время которого изъят документ клеветнического содержания в виде письма к Стусу В.С. (том 3, л. д. 50-57),

- протоколом осмотра от 14 марта 1980 г., из которого следует, что рукописный документ в виде письма к Стусу В.С. есть клеветнического содержания (том 3, л. д. 111-113),

- вещественным доказательством: документом в виде рукописного текста на 4-х листах, который начинается словами: «Дорогой Василий…» и заканчивается словами: «…Всего хорошего», изъятым у Горыня М.Н. (том 3, л. д. 110, пакет № 1),

- выводом криминалистической экспертизы от 5 февраля 1982 г., согласно которого документ клеветнического содержания в виде письма к Стусу В.С. выполнен обвиняемым Горынем М.Н. (том 5, л. д. 59-зв).

Подсудимый Горынь М.Н. на протяжении длительного времени в период 1979-1981 гг., с целью подрыва и ослабления Советской власти хранил у себя для дальнейшего распространения документы антисоветского клеветнического содержания, которые получал от своих единомышленников – лиц, ранее осужденных за совершение особо опасных государственных преступлений и других лиц, которые стали на путь борьбы против советского социалистического строя.

Виновность подсудимого Горыня М.Н. по этим эпизодам обвинения доказана полностью следующими доказательствами.

Так, по эпизоду получения подсудимым Горынем М.Н. в феврале 1980 г. в г. Львове от Кандыбы И.О. одного экземпляра антисоветского документа в виде заявления последнего в советские правительственные органы и международные организации, с целью дальнейшего распространения, виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями подсудимого Горыня М.Н. о том, что изъятое в его присутствии во время обыска в его квартире в феврале 1980 г. «Заявление» оставил Кандыба И.О. (том 3, л. д. 156, том 5, л. д. 193),

- показаниями свидетеля Кандыбы И.О. о том, что написанное им «Заявление» он оставил на квартире у Горыня М.Н. при его посещении в феврале 1980 г. (том 3, л. д. 262, том 5, л. д. 194. 195, 197),

- протоколом обыска от 12 марта 1980 г., проведенного на квартире Горыня М.Н., во время которого изъят документ антисоветского клеветнического содержания – заявление Кандыбы И.О. Председателю Верховного Совета СССР, которое датировано январем- маем 1979 г. (том 3, л. д. 50-57),

- протоколом осмотра от 14 марта 1980 г., из которого видно, что «Заявление» Кандыбы И.О. антисоветского клеветнического содержания (том 3, л. д. 113-115),

- вещественным доказательством: заявлением Кандыбы И.О. (в виде копии) и электрографической копией этого «Заявления», напечатанной в националистическом журнале «Освободительный путь» - «Визвольний шлях» (укр.) (Англия) №№ 10, 11. 12 за 1980 г., которая получена из Центральной Научной библиотеки АН УССР (том 3, л. д. 62-109, 271-318).

По эпизоду сохранения подсудимым Горынем М.Н., с целью дальнейшего распространения машинописного документа антисоветского содержания, который напечатан под копирку на русском языке, до времени его изъятия при обыске у него на квартире 24 марта 1981 г., виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- протоколом обыска от 27 марта 1981 г., проведенного на квартире Горыня М.Н., во время которого изъят документ антисоветского клеветнического содержания, который начинается словами: «Просим обнародовать…» (том 3, л. д. 188-189),

- протоколом осмотра от 27 марта 1981 г., из которого следует, что машинописный документ, который начинается словами: «Просим обнародовать…» злобный, антисоветский за содержанием (том 3, л. д. 192-194),

- вещественным доказательством: документом антисоветского содержания в виде машинописного текста на 1 листе, который начинается словами: «Просим обнародовать…» (том 3, л. д. 191, пакет № 2).

По эпизоду сохранения подсудимым Горынем М.Н. в ноябре 1981 г., с целью дальнейшего распространения трех экземпляров антисоветского документа в виде машинописного текста, который начинается словами: «Социальные исследования механизма русификации в Украине …», виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- протоколом обыска от 28 ноября 1981 г., проведенного в подвальном помещении, что принадлежит Горыню М.Н., во время которого изъято три экземпляра антисоветского документа на 15 листах машинописного текста, который начинается словами: «Социальные исследования механизма русификации в Украине …» (том 1, л. д. 23),

- протоколом осмотра от 5 декабря 1981 г., из которого видно, что три аналогические экземпляра машинописного документа на 15 листах с текстом, который начинается словами: «Социальные исследования механизма русификации в Украине …», есть антисоветским по содержанию (том 1, л. д. 25-28),

- вещественными доказательствами: документом антисоветского содержания в машинописном виде - три аналогичные экземпляра на 15 листах по 5 листов в каждом экземпляре и листом бумаги с текстом: «М.Н. Ознакомился…» и целлофановым пакетом, в котором находились эти документы (том 1, л. д. 25-28),

- выводом криминалистической экспертизы от 5 февраля 1982 г., согласно которого рукописные правки, сделанные в машинописном тексте «Социальные исследования механизма русификации в Украине …», выполнены обвиняемым Горынем М.Н. (том 5, л. д. 59-зв).

Вместе с тем, подсудимый Горынь М.Н., с целью подрыва и ослабления Советской власти, среди своих знакомых и других лиц, вел антисоветскую пропаганду в устной форме, распространяя клеветнические вымыслы, порочащие советский государственный и общественный строй на протяжении длительного времени в период 1969-1981 гг.

Так, по эпизоду распространения в 1969 г. подсудимым Горынем М.Н в устной форме клеветнических вымыслов, порочащих советский государственный и общественный строй виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями свидетеля Маложенского В.И. о том, что в 1969 г. в разговорах с ним подсудимый Горынь М.Н. наводил клеветнические измышления, что порочат советский государственный и общественный строй (том 1, л. д. 251-252).

По эпизоду распространения в 1976-1977 гг. подсудимым Горынем М.Н в г. Львове в устной форме клеветнических вымыслов, порочащих советский государственный и общественный строй, в неоднократных разговорах с жительницей г. Львова Максимьяк М.В., виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями свидетеля Максимьяк М.В. о том, что в неоднократных с ней разговорах в 1976-1977 гг. подсудимый Горынь М.Н. наводил клеветнические измышления, заявляя, что якобы в УССР проходит процесс русификации, нарушаются демократические права и свободы граждан (том 1, л. д. 245-246, 248).

По эпизоду распространения в марте 1981 г. подсудимым Горынем М.Н в г. Трускавце Львовской области в устной форме клеветнических вымыслов, порочащих советский государственный и общественный строй, в неоднократных разговорах с жителем г. Львова Жугаревым В.Я., виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями свидетеля Жугарева В.Я о том, что в марте 1981 г. неоднократных разговорах с ним подсудимый Горынь М.Н. наводил клеветнические измышления о советской действительности, внешней политике советского государства, заявлял о якобы существующих в нашей стране нарушениях демократических прав и свобод граждан (том 1, л. д. 258-259),

- показаниями свидетеля Жугарева В.Я. в судебном заседании, который подтвердил свои показания.

Таким образом, проанализировав все собранные на предварительном следствии и проверенные в судебном заседании доказательства вины подсудимого Горыня М.Н., Судебная коллегия пришла к твердому убеждению о полной доказанности вины подсудимого Горыня М.Н. в проведении на протяжении длительного времени в период 1967-1981 гг. антисоветской агитации и пропаганды в письменной и устной форме, направленной на подрыв и ослабление Советской власти.

Эти преступные действия подсудимого Горыня М.Н. Судебная коллегия считает необходимым правильно квалифицировать по ст. 62 ч. 2 УК УССР, поскольку он, будучи в 1966 г. судимым за такое особо опасное государственное преступление как антисоветская агитация и пропаганда, с целью подрыва и ослабления Советской власти по ст. 62 ч. 1 УК УССР на шесть лет лишения свободы, вновь продолжал систематически заниматься антисоветской агитацией и пропагандой также с целью подрыва и ослабления Советской власти.

По эпизоду отказа подсудимого Горыня М.Н. в даче показаний в качестве свидетеля в мае 1981 г. при расследовании уголовного дела по обвинению Кандыбы И.О. по ст. 62 ч. 2 УК УССР и в июле 1981 г. во время рассмотрения данного дела относительно Кандыбы во Львовском областном суде, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности по ст. 179 УК УССР, виновность подсудимого Горыня М.Н. подтверждается:

- показаниями свидетеля Горыня М.Н. о том, что он не желает принимать участие в предварительном следствии по уголовному делу Кандыбы И.А. из морально - этических соображений (том 3, л. д. 214, 220. 222-223, том 5 л. д. 187, 190, 221-222),

- протоколом судебного заседания Львовского областного суда от 20 июля 1981 г., согласно которого свидетель Горынь М.Н., будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 179 УК УССР, отказался давать показания в качестве свидетеля по уголовному делу относительно Кандыбы И.О. (том 5, л. д. 200-201).

Проанализировав все собранные на предыдущем следствии и проверенные в судебном заседании доказательства вины подсудимого Горыня М.Н. по этому эпизоду обвинения, Судебная коллегия пришла к твердому убеждению о полной доказанности вины подсудимого Горыня М.Н. в отказе от дачи показаний по уголовному делу об обвинении Кандыбы И.О. в совершении особо опасного государственного преступления по ст. 62 ч. 2 УК УССР.

Эти преступные действия подсудимого Горыня М.Н. Судебная коллегия считает необходимым правильно квалифицировать по ст. 179 УК УССР, поскольку он, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний в качестве свидетеля по ст. 179 УК УССР, отказался давать показания по уголовному делу в качестве свидетеля.

Избирая подсудимому меру наказания, Судебная коллегия учла, что подсудимый Горынь М.Н. ранее уже был осужден за особо опасное государственное преступление – за антисоветскую агитацию и пропаганду и вновь совершил аналогичное особо опасное государственное преступление, что это тяжкое преступление имеет исключительную общественную опасность, что эти преступные действия подсудимый Горынь М.Н. совершал длительное время, причем еще до отбывания наказания за предыдущее преступление и до дня ареста. Судебная коллегия учла также данные о личности подсудимого Горыня М.Н.

Судебная коллегия считает необходимым признать Горыня М.Н. особо опасным рецидивистом, поскольку он ранее, с 1966 г. уже был осужден за особо опасное государственное преступление по ст. 62 ч. 1 УК УССР, судимость за которое не снята и не погашена, и вновь совершил аналогическое особо опасное государственное преступление по ст. 62 ч. 2 УК УССР, за которое он осуждается к лишению свободы сроком не мение пяти лет.

В связи с этим Горынь М.Н. должен отбывать наказание в исправительно- трудовых колониях особого режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК УССР, Судебная коллегия в уголовных делах Львовского областного суда

**П р и г о в о р и л а:**

Горыня Михаила Николаевича признать виновным и избрать наказание:

по ст. 179 УК УССР – три месяца исправительных работ без лишения свободы в районе проживания с вычетом в доход государства ежемесячно 20% его заработной платы,

по ст. 62 ч. 2 УК УССР – десять лет лишения свободы со ссылкой сроком на пять лет, а за совокупностью этих преступлений на основании ст. 42 УК УССР окончательно присудить Горыню М.Н. наказание путем поглощения менее сурового наказания более суровым – десять лет лишения свободы в исправительно – трудовых колониях особого режима со ссылкой сроком на пять лет, признав его на основании ст. 26 УК УССР особо опасным рецидивистом.

Меру пресечения относительно осужденного Горыня М.Н. оставить прежней – содержание под стражей в следизоляторе УКГБ во Львовской области.

Срок отбывания наказания считать осужденному Горыню М.Н. с 3 декабря 1981 года.

Гражданский иск по делу отсутствует.

Стянуть с осужденного Горыня М.Н. в доход государства судебные издержки в сумме 448 руб.

Вещественные доказательства: антисоветскую литературу и клеветнические документы, присоединенные к материалам дела, хранить вместе с делом.

Приговор может быть опротестован и обжалован в Судебной коллегии в уголовных делах Верховного Суда Украинской ССР на протяжении семи суток со дня его оглашения, а осужденным Горынем – в тот же срок со дня вручения ему копии этого приговора.

Председательствующий подпись

Народные заседатели подпись

подпись

С оригиналом верно:

ЧЛЕН ЛЬВОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА Крючков-Дворецкий Е.И.

Источник: Архив УСБУ во Львовской области. Дело П – 22678 (Горынь М.Н). Том 5. С.144-158.