Vážený pán/Vážená pani…

 Tento môj verejný list a všetky informácie v ňom - mnou slobodne a vážne uvedené, vrátane mojich (resp. mne **\*tzv.** „štátom“ nasilu - nútene pridelených) tzv. „osobných údajov“ a tzv. „štátnych a cirkevných dokladov a dokumentov“ - **\*t.j.** tzv. **„\*právnej fikcie“** (\*vysvetlené v poznámkach/vysvetlivkách na konci **„Bodu č. 1“**), ktoré/ktorú som na základe mojej tzv. „Všeobecnej plnej moci“ „oficiálne verejne“ povolil komukoľvek (a) kamkoľvek na svete, v neobmedzenom množstve (počte) a s neobmedzenou časovou platnosťou, akýmkoľvek spôsobom - tak, ako kto uzná za vhodné, podľa jeho (každého) vlastnej slobodnej vôle, bez akýchkoľvek obmedzení, verejne zdieľať, je adresovaný nižšie uvedeným tzv. „najvyšším inštitúciám, osobám, organizáciám a korporáciám“, ako aj ich priamym, aj nepriamym tzv. „nadriadeným (nadradeným - vyššie postaveným autoritám)“, ktorí tieto nižšie uvedené tzv. „inštitúcie, osoby, organizácie“ - t.j. tzv. „korporácie“ riadia, čiže kompletne všetkým, až do úplne najvyššej špičky (začiatku) tejto riadiacej pyramidálnej štruktúry (hierarchie) nadradenosti - to je k jej absolútnemu vrcholu - až k tým, ktorí sú (obrazne povedané) „za divadelnou oponou“ - tým, ktorých nevidíme, nepočujeme a nepoznáme - t.j. ich identita a mená niesú verejnosti známe - z tzv. „právneho hľadiska“ podľa zákonov vašej tzv. „jurisdikcie“, by sa dal použiť výraz, že sa jedná o tzv. **„\*neznámych páchateľov“**. Z verejne dostupných známych (nielen) tzv. „najvyšších inštitúcií, osôb, vládnych, medzivládnych a mimovládnych organizácií“ (t.j. tzv. „korporácií“)“, od ktorých (mimo iné) očakávam, že tento môj list posunú na tzv. „vyššie miesta“ nad nimi - ich priamym, aj nepriamym nadriadeným, tento môj list posielam:

**tzv.** **„Blackrocku, Vanguardu, Medzinárodnému súdnemu dvoru (ICJ), Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), Medzinárodnému súdu pre morské právo (ITLOS), Najvyššiemu súdu Spojených štátov amerických (SCOTUS), Európskemu súdu pre ľudské práva, Súdnemu dvoru Európskej Únie, najvyššiemu predstaviteľovi Rímsko-katolíckej cirkvi - pápežovi, Britskej kráľovskej rodine - (konkrétne) kráľovi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska - Charlesovi Philipovi Arthurovi Georgeovi III, Organizácii spojených národov (UNO), Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), Regionálnemu úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu, Svetovej banke (WB), Banke pre medzinárodné vysporiadanie (BIS), Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (IBRD), Medziamerickej rozvojovej banke (IDB), Medzinárodnému menovému fondu (IMF), Medzinárodnej finančnej korporácii (IFC), Svetovému ekonomickému fórumu (WEF), Egmontskej skupine, Národnej bezpečnostnej agentúre (NSA), Svetovej obchodnej organizácii (WTO), Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA), Európskemu parlamentu (do sídla v Bruseli, Štrasburgu, Luxembursku a vo Washingtone), Pfizeru, Federálnemu úverovému zväzu OSN, Konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD), Organizácii OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO), Úradu OSN pre projektové služby (UNOPS), Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Agentúre pre technickú spoluprácu a rozvoj (ACTED), Rozvojovému programu OSN (UNDP), Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBRD), Európskemu Ombudsmanovi (verejnému ochrancovi práv), Rade Európy (CoE), Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE), Európskej komisii, Interpolu, Europolu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodnej námornej organizácii (IMO), Európskej agentúre pe pohraničnú a pobrežnú stráž („Frontex“), Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVA), Ústrednej spravodajskej službe (CIA), Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI), Tajnej spravodajskej službe - MI6 (SIS), Severoatlantickej aliancii (NATO), Agentúre pre ochranu životného prostredia (EPA), Medzinárodnému fondu pre rozvoj poľnohospodárstva (IFAD), Európskej agentúre pre životné prostredie (EEA), Úradu pre kontrolu potravín a liečív (FDA), Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Populačnému fondu OSN (UNFPA), Organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO), Svetovému potravinovému programu (WFP), Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (IAEA), Medzinárodnej telekomunikačnej únii (ITU), Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO), Medzinárodnej agentúre pre energiu (IEA), OXFAMu, Svetovej meteorologickej organizácii (WMO), Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo (ICAO), Medzinárodnej organizácii práce (ILO), Svetovej organizácii cestovného ruchu (UNWTO), Gavi - The vaccine alliance, Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA), Európskej kozmickej agentúre (ESA), Úradu pre potieranie drog (DEA), Svetovej poštovej únii (UPU), Ústavnému súdu Slovenskej republiky, Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, Ústavnému súdu Chorvátskej republiky, Najvyššiemu súdu Chorvátskej republiky**,prípadne ďalším, tu neuvedeným tzv. „korporáciám“.

Kedže nestojím a nikdy som ani nestál o publicitu, fotografie mojej tváre na mojich - mne nasilu - nútene pridelených tzv. „štátnych dokladoch“, t.j. mojej tzv. „právnej fikcie“, ktoré/ktorú som povolil vyššie uvedeným spôsobom komukoľvek zdieľať, sú začiernené (tzv. „cenzurované“). Svoje súkromie si vážim a strážim a vyššie uvedené kroky, som uznal za vhodné podniknúť výhradne z bezpečnostných dôvodov - to je zmenšenia rizika prípadného (pokusu) ublíženia (akýmkoľvek spôsobom) mne a/alebo mojim najbližším.

Všetky informácie v tomto liste, som rozdelil do viacerých bodov. Význam slov - výrazov označených **hviezdičkou** (**\***), je vysvetlený (väčšinou) v poznámke, vždy na konci celej pasáže - časti konkrétneho **„Bodu č. …(od 1 do 11)“**, v ktorom sa daný výraz nachádza, prípadne v zátvorke, hneď za daným slovom, či vysvetlené ďalej, ako súčasť textu konkrétneho **„Bodu č….“**, v ktorom sa dané, hviezdičkou označené slovo nachádza.

Kedže informácie v každom bode tohoto listu sú, rovnako, ako aj (nielen) tzv. „inštitúcie, osoby, organizácie“ - t.j. tzv. „korporácie“, ktorým sú nasledujúce riadky adresované, navzájom prepojené, je pre pochopenie celého kontextu nutné, aby si (nielen) každý konkrétny príslušný kompetentný zástupca každej horeuvedenej tzv. „inštitúcie, osoby, organizácie“ - t.j. tzv. „korporácie“, ktorému je („do jeho vlastných rúk“) tento list adresovaný, **veľmi pozorne prečítal**

**celý kompletný list, vrátane všetkých jeho príloh - od začiatku, až do konca**.

**\*(poznámky - vysvetlivky):**

* skratka **\*„tzv.“** znamená a ďalej rozumej ako: „takzvaným, takzvanému, takzvanej, takzvanými, takzvanom, takzvanou, takzvané, takzvane, takzvaná, takzvaný, takzvaní“ apod..
* Význam tejto, v tomto liste mnou pomerne často používanej skratky (**„tzv.“**), pred rôznymi slovami, oficiálnymi - verejne známymi názvami a tzv. „právnymi pojmami“ apod., má viacero dôvodov, ako napr.:
* vo väčšine prípadov sa jedná o (nielen) tzv. „právne výrazy a termíny“, či všeobecné pojmy, ktoré sú používané vo vašej tzv. „jurisdikcii“, s ktorými sa nestotožňujem, ktoré nepoužívam, neuznávam význam takýchto slov, alebo sa jedná o nie úplne najvhodnejšie (napr. neúplné, polopravdivé, či nepravdivé) slovné označenie, moje nestotožňovanie sa s názvom - pomenovaním takýmto výrazom, môj nesúhlas s jeho používaním, alebo s bagatelizovaním určitej skutočnosti, ktoré to slovo vyjadruje, prípadne sa jedná o neštandartný - nie príliš často používaný, či neoficiálny - verejnosti všeobecne málo známy výraz, alebo je význam takouto skratkou označovaného slova myslený mnou len obrazne - symbolicky, ironicky, nie doslova apod..
* skrátka, významov a dôvodov pre túto, pred slovami často používanú skratku, je/mám viac, no verím, že inteligentný človek pochopí, ako si má správne vysvetliť význam tejto skratky, v súvislosti s každým slovom, ktorému predchádza, nech už je použitá v akomkoľvek kontexte, pred ktorýmkoľvek slovom v tomto liste, no a, povedzme menej inteligentný jedinec, sa bude musieť s pochopením pravého významu tejto skratky trochu (ako sa hovorí) tzv. „popasovať“… :)

- **„\*t.j.“** - táto skratka znamená (a ďalej rozumej ako) „to je, to znamená, čiže…“ **\*apod.**

* **„\*neznámy páchatelia“** - tentotzv. „právny termín“, som použil z dôvodu, že sa jedná (nielen) o tzv. „osoby, inštitúcie, organizácie a korporácie“, ktoré nelegálne udržujú v chode tento **„\*neslobodný protiľudský korporátny otrocký systém“** -\*(vysvetlené v ďalších poznámkach - vysvetlivkách - pod nasledujúcim **„Bodom č. 1“**), systém, kde nelegálne fungujú napr. tzv. „polícia, prokuratúra, tajné služby, súdy, advokáti, vojenská armáda, notári, úrady, zákony, tresty **\*atď.**
* **„\*apod.“** - znamená a ďalej rozumej ako: „a podobne“ - **„\*atď.“** -znamená a ďalej rozumej ako: „a tak ďalej“

**Bod č. 1 (úvod, všeobecné informácie, tzv. „systém, škola, cirkev…“ a moje oficiálne slobodné vyjadrenie):**

Píšem vám a obraciam sa na vás prvý a posledný krát, s týmto mojím „medzinárodným zajavením“ a oznamom, touto mojou informáciou a tak trochu (z časti) aj žiadosťou v jednom, ktoré sú zároveň mojím slobodným pravdivým čestným vyhlásením. V tomto liste sú tiež vyjadrené (zhrnuté) moje vlastné názory, ku ktorým som dospel na základe mojich celoživotných skúseností, mojej inteligencie a môjho vedomia, spolu s uvedením zopár konkrétnych príkladov z môjho života, čo sa týka zneužívania moci tohoto **„\*neslobodného protiľudského korporátneho otrockého systému“**, na základe mojich skúseností, ktoré som si zažil (ako sa hovorí) sám na vlastnej koži. Prial by som si, aby tu uvedené veci neboli pravda - kiež by to všetko bolo inak, no niesom človek, ktorý by si pre pokoj v duši niečo nahováral a tým sa pokúšal dané skutočnosti zľahčovať. Radšej nazvem veci pravými menami a slovami, tak, ako sú, než si celý život niečo nahovárať, zakrývať si oči pred pravdou a klamať tak sám seba, ako aj druhých. Popierať fakty (skutočnú realitu), podľa môjho názoru, nikam nevedie. Problémy treba, pokiaľ možno, čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť… Tak teda, napriek tomu (resp. práve preto), že nepíšem nič zlé a nič iné, ako len pravdu a že si uvedomujem, ako mojimi vyjadreniami, uvedenými v nasledujúcich riadkoch, veľa riskujem - konkrétne mám na mysli môj život ako taký a moje fyzické, aj psychické zdravie, ako aj život a zdravie mojich najbližších, vrátane zbytku mojej tzv. „slobody“ (a to vo veľkých úvodzovkách), ktorú (zatiaľ) ešte mám, bez zbytočne dlhého úvodu, sa pokúsim prejsť čo najstručnejšie a najjasnejšie rovno k veci:

Píšem vám ako človek - reálny živý človek z ducha, mäsa, krvi a kostí, živý muž žijúci na zemi, podľa tzv. „**\*prirodzeného práva/zákona zeme/súše**“, ktorý odmieta žiť naďalej ako tzv. „číslo, vec, tovar, komodita, cenný papier, daňový subjekt, dlžník, majetok korporácie“, alebo tzv. „akcia“, s ktorou sa obchoduje na tzv. „svetovej burze“, v neslobodnom protiľudskom korporátnom otrockom systéme - v tzv. „**\*admirálnej jurisdikcii**“, alebo tzv. „\***námornom (lodnom) práve**“, do ktorého som bol automaticky „vhodený“ a zaradený, ako tzv. „**\*občan**“ a tzv. „osoba“, ihneď po mojom narodení. Ja som sa nikdy sám dobrovoľne, ani vedome nerozhodol, aby mi bolo pridelené (napr.) tzv. „rodné číslo“. Ja som sa nikdy slobodne a dobrovoľne nerozhodol vlastniť, **\*resp.** tzv. „držať“ (byť tzv. „držiteľom“), používať, ani som nikomu nedal môj dobrovoľný a/alebo vedomý súhlas, vytvárať (registrovať/uchovávať - tzv. „archivovať“ záznamy) tzv. „oficiálne (identifikačné a registračné) štátne a cirkevné doklady a dokumenty“, ako sú napr. tzv. „rodný list, krstný list, záznam o živom narodení (hlásenie o narodení dieťaťa), občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný (biometrický) pas“ a akékoľvek ďalšie iné tzv. „(systémové) doklady totožnosti“, či záznamy o mne, resp. (presnejšie pomenované a pravým významom definované) o mojej tzv. **„\*obchodno-právnej fikcii“**, ako sú tiež napr. tzv. „register trestov, lekárske záznamy, záznamy zdravotnej a sociálnej poisťovne“ a ďalšie… Takisto som sa nikdy sám slobodne (dobrovoľne) nerozhodol, tzv. „prihlásiť sa k trvalému pobytu“, alebo k tzv. „dočasnému pobytu“ kdekoľvek na Zemi. Tiež som sa nikdy sám vedome a dobrovoľne nerohodol, že chcem byť tzv. „pokrstený“ a zaradený (zaregistrovaný) do tzv. „Rímsko-katolíckej cirkvi“, ako tzv. „kresťan katolík“, ani do žiadnej inej tzv. „cirkvi“, alebo tzv. „náboženstva“. Spravili a rozhodli to za mňa moji rodičia, ako (alebo) v tom čase moji tzv. „zákonní zástupci“, ktorí boli v súvislosti s týmto, rovnako „štandartne“, ako aj mnohí ďalší - prakticky všetci ľudia, z ktorých tento korporátny otrocký systém nasilu automaticky spravil tzv. „občanov“, tzv. „legálne“ donútení a postavení pred hotovú a tzv. „povinnú vec“. Vykonali tak nevedomky, nevediac, čo činia, bez môjho vedomia, rozhodnutia a súhlasu (veď ako by som ja sám vlastne aj mohol, ako malá, čerstvo narodená, jedno (až niekoľko) dňová, či pár mesačná bytosť - dieťa - batoľa, o niečom takom logicky vôbec uvažovať, nieto sa ešte sám rozhodovať, keď som v tom čase nemal ani len pojem o svete, egu apod., kedže som eštelen prišiel na tento svet a už si ma tento „korporátny otrocký systém“ označkoval, ako taký nejaký dobytok) takisto, ako ma (rovnako, ako aj mojich rodičov - tzv. „zákonných zástupcov“) nasilu, v čase mojej tzv. „neplnoletosti“ donútili sa tzv. „povinne očkovať“ a ďalšie veci, ktoré boli v tej dobe tzv. „povinné“. Mimochodom, je naozaj fascinujúce (a to rozhodne nemyslím v dobrom) a ťažko len tak hocikto vymyslí takýto „scénár“, aký vymyslel tento korporátny otrocký systém: spravíte si z ľudí tzv. „osoby, občanov“ (ako tzv. „právne fikcie - veci, majetky tzv. „štátov“, ekonomických otrokov“ apod.), tzv. „právnické a ekonomické daňové subjekty (daňových poplatníkov), poistencov, vodičov, účastníkov cestnej premávky, dlžníkov, zákonných zástupcov, vlastníkov nehnuteľnosti, dodávateľov, spotrebiteľov, držiteľov, nájomcov, nájomníkov, darcov, obdarovaných“ atď. - skrátka „XY“ názvov a titulov, len nie ľudí - človekov, slobodné bytosti (ktorými prirodzene a, ako sa hovorí „z podstaty veci“ sú). Pre takýchto vašich ekonomicko-politických otrokov vytvoríte „XY“ nikdy nekončiacich celoživotných tzv. „zákonných povinností“, nanútite im tzv. „dokumenty a doklady totožnosti“, ktoré sú dokonca povinní si z ich vlastných peňazí platiť (pravidelne, väčšinou v rámci obnovenia takéhoto tzv. „dokladu totožnosti“, pred „vypršaním jeho dátumu platnosti“), alebo povinne platiť napr. tzv. „dane z auta, nehnuteľnosti, eko dane, DPH, zdravotné a sociálne poistenie“ atď.. Životné náklady (rôzne tzv. „poplatky, energie, dane, potraviny“ atď.) ľudí sa neustále zvyšujú - neúmerne k ich tzv. „platom/zárobkom“, ktoré dostávajú/zarábajú napr. od/u ich tzv. „zamestnávateľov“, alebo tzv. „z podnikania“. Väčšinou za to (akože) „môže (je na vine)“ nejaká tzv. „kríza“ - či už to sú aktuálne napr. tzv. „pandémia Covid-19“, alebo tzv. „vojna na Ukrajine“ apod., no nikdy za to samozrejme „nemôžete“ vy… Aký vzduch sme nútení dýchať, aké tzv. „potraviny“ sme nútení konzumovať, akú vodu sme nútení piť, v akom prostredí sme nútení žiť - tieto všetky záležitosti rozoberiem v ďalších **„Bodoch“**, uvedených nižšie. Životná úroveň ľudí všeobecne - globálne sa pomaly, ale isto zhoršuje a týmto všetkým, ako aj množstvom ďalších „opatrení“ z vašej strany a zo strany všetkých tzv. „vlád (korporácií)“ na svete, dostávate ľudí do takých životných podmienok, že dochádza k ich postupnému vykynožovaniu - čiže k postupnej, celosvetovej genocíde obyvateľstva planéty Zem (bližšie informácie v súvislosti s týmto, sú vysvetlené nižšie - v **„Bode č. 4“**). Takto si zároveň z ľudí robíte doslova srandu, len oni sami sa tomu akosi nesmejú… Žiaľ, obrovská väčšina z nich sa nad tým ani len nezamýšľa, berú to ako úplne normálnu, bežnú, štandartnú „vec“. Rozmýšľajú spôsobom (v zmysle) - „veď všetci to tak predsa robia, veď je to povinné - tak hovorí „zákon“, nemôžem predsa vybočiť z davu, čo by si ostatní ľudia („spoluobčania“) pomysleli, nemožem si to dovoliť, pretože by mi bol hneď uložený postih vo forme pokuty, ktorú si prakticky ani nemôžem dovoliť zaplatiť a ak nezaplatím, stanem sa dlžníkom (ktorým sa mimochodom stáva automaticky každý tzv. „občan“, ihneď po jeho narodení) a dostanem sa do „exekúcie“, ktorú, ak nezaplatím, vezmú mi môj majetok, či ma nebodaj odsúdia a pôjdem „sedieť“ do „väzenia““… apod.. Ale len málokto sa zamyslí, keďže pre väšinu ľudí je jednoduchšie (ako sa hovorí) „ísť s davom“ a položí si otázky: „z akého dôvodu ja vlastne mám, napr. voči tzv. „štátu“ nejaké (akékoľvek) povinnosti? Prečo som niečo (čokoľvek) voči komukoľvek povinný?“ apod.. Komu sme vlastne, ako obyvatelia tejto planéty, ublížili, z akého dôvodu nás takto celoživotne trestáte a prakticky od prvého dňa našeho narodenia, keď sme nevedome, proti našej vlastnej slobodnej vôli a proti našemu rozhodnutiu vhodený do systému, nám prikazujete, čo sme povinní robiť, čo môžeme a čo nemôžeme, čo musíme, čo si máme myslieť, ako máme a musíme žiť, čo (aké - doslova jedy) máme konzumovať, aký (kontaminovaný) vzduch máme dýchať, prečo sme „povinní“ a nútení proti našej slobodnej vôli, nechávať sa ožarovať rôznymi - aktuálne (nielen) napr. tzv. „5G sieťami“ atď…? Akým právom to robíte, kto vy vôbec vlastne ste, že sa považujete za niekoho/niečo viac, za pánov a majiteľov tejto Zeme a jej obyvateľov, za niekoho, kto môže (má tzv. „právo“) rozhodovať o živote iných, proti ich (našej) vlastnej slobodnej vôli…? Toto nemá žiadny argument ani ospravedlnenie. Nieje toto skutočný pravý otrocký systém? Toto je podľa vás tá sloboda? A ak náhodou neposlúchneme, tak nás tento „slobodný a spravodlivý“ systém potrestá ešte viac, aby sme, ako my sami, tak aj ostatní vedeli, kde je naše miesto a čo sa s nami/nimi stane, ak budeme/budú chcieť tomuto otrockému systému náhodou odporovať - byť vzpurní, či nedajbože, naozaj slobodní. No…, každý máme asi trochu rozdielne predstavy o tom, čo je a ako vyzerá „sloboda“… Tak nám netvrďte, že sme slobodní, pretože to tak rozhodne nieje a zdeľte celému svetu, čo sme v minulosti vykonali (o čom nevieme - niesme si toho vedomí) a za čo konkrétne (z akého dôvodu) sme týmto korporátnym otrockým systémom - od prvého dňa našeho narodenia, až do našej fyzickej smrti neustále trestaní, niekomu podriadení a celý náš život niečo „povinní“.

Čo sa týka nútenej, tzv. „povinnej školskej dochádzky“ a premárnení niekoľkých rokov môjho života, chodením s ťažkou, neforemnou „školskou taškou“ na chrbte, ktorá, plná učebníc, má pomaly polovicu (50%) váhy malého „žiaka“, ktorý ju musí nosiť 2x denne z domova do školy a zo školy domov a sedenie na tvrdých, plochých drevenných stoličkách niekoľko hodín denne, 5 dní v týždni (tieto činnosti na zdraví človeku asi veľmi nepridajú), počúvania nezmyslov, ktorými ma (a samozrejme nielen mňa, ale aj ostatných) „kŕmili“ a tým sa ma snažili (márne) formovať a (neúspešne) programovať moje myslenie, aby zo mňa vychovali „poslušného otroka systému“, učenia sa údajnej tzv. „histórie“ a ďalších tzv. „zaujímavých pravdivých faktov a spoľahlivých informácií“, ktoré sa, či už z časti, alebo celé (ako sa dokonca v niektorých prípadoch časom ukázalo a priebežne, z času na čas vychádzajú na povrch stále ďalšie dôkazy, ktoré nám to len potvrdzujú), odohrali inak, než nám bolo tvrdené, prípadne sa ani vôbec nestali, informácií, ktoré sme sa museli nasilu, nútene - proti našej vôli povinne učiť, napriek tomu, že to mnohých z nás absolútne nezaujímalo a každý jeden „nekonečný - nekončiaci deň“ strávený nasilu-nútene a povinne, sedením za „školskou lavicou“, bol pre mnohých z nás utrpením, informácií, z ktorých nás skúšali tzv. „veľké autority - vážené pani učiteľky a vážení páni učitelia“, ktoré/ktorých sme museli všetci tzv. „žiaci a študenti“ v podstate na slovo poslúchať - skrátka, informácií ktoré mi (samozrejme nielen mne, ale aj ostatným) boli „vtĺkané“ nasilu do hlavy, z ktorých som za celý môj život - od tzv. „školy“, až do súčastného času využil úplné minimum a 99% z toho, čo som bol nasilu donucovaný, neustálym opakovaním (tzv. „biflovaním“) sa ako taký „stroj“ (strojovo) naspamäť tzv. „učiť“, pravdepodobne nikdy nevyužijem - s tým sa už ani neoplatí detailnejšie zaoberať. Čítať, písať a počítať, čo sú prakticky jediné hlavné veci, ktoré si zo školy pamätám, kedže som tam chodil s „veľkým nadšením“ (povedané samozrejme ironicky), som sa mohol naučiť aj doma a to za zlomok času, stráveného v tzv. „škole“. A aby tých povinností nebolo náhodou málo a časom, stráveným v tzv. „škole“ to nekončilo, museli sme si doma navyše robiť povinne tzv. „domáce úlohy“. Je mi jasné, že je pre tento otrocký systém dôležité, aby od malička vychoval človeka tak, aby sa z neho stal čo najposlušnejší otrok systému - poslušný tzv. „občan“ (alebo skôr „ovčan“), ktorý už od svojho malého - útleho veku svojho života musí jasne pochopiť, že je na tomto svete stále niekomu podriadený, že má vždy niekoho nad sebou - nejakú autoritu, ktorá je „rozumnejšia, silnejšia“ a je proste niečo „viac“, než on, aby sa skrátka naučil, že má celý svoj život nejaké povinnosti a musí konať a rozmýšľať tak, ako mu prikáže (nariadi) a rozhodne za neho niekto iný. Ten stratený, premárnený čas (nielen môjho detstva), ktorý som mohol stráviť oveľa zmysluplnejšie a podlomené fyzické a s tým viacmenej spojené automaticky a logicky vždy aj psychické zdravie, mi už asi ťažko niekto vráti, alebo nejakým spôsobom vynahradí. Aj keď…, ktovie, čo ešte život prinesie. Doteraz mi priniesol väčšinou starosti a trápenie, no možno sa to otočí, príde zlom a všetko sa ako v rozprávke na dobré obráti. Veď, ako sa hovorí, nádej zomiera posledná. A ja budem v boji za (nielen) moju slobodu robiť maximum, čo bude v mojich psychických aj fyzických silách a to počas celého môjho života. Toho si buďte vedomí…

**\*(poznámky - vysvetlivky):**

pojmy **„**\***prirodzené právo/zákon zeme/súše“**, **„\*(obchodno) právna fikcia**, **„\*admirálna jurisdikcia - námorné (lodné/morské) právo“** (alebo/rozumej ako **„\*neslobodný protiľudský korporátny otrocký systém“**, alebo aj **„korporátne obchodné právo“**), ako aj ďalšie (nielen) tzv. „právne termíny“, významy a súvislosti, sú vysvetlené v priloženej (dodatkovej) „**Prílohe č. 3**“tohoto listu (pod mojim autogramom a odtlačkami mojich prstov)

**„\*občan“** - dá sa preložiť/napr. v staroslovienčine znamená - „otrok politických vplyvov“ („otrok politického systému“)

Napr. tzv. „Blackov právnický slovník“ definuje pojem „občan“ takto: „**Občan je osoba**, ktorá podľa Ústavy a zákonov Spojených štátov, alebo určitého štátu, **je členom politickej komunity, subjektom povinností a všetkých občianskych práv danej spoločnosti.“**

**„Občania sú členmi politickej spoločnosti**, ktorí sa v spoločenskej zmluve **podriadili vedeniu ustanovenej vlády** z dôvodu rozvoja obecného blaha a ochrany svojich individuálnych a súčasne aj kolektívnych práv.“

**„\*resp.“** -znamená a ďalej roumej ako: respektíve

**Bod č. 2 (tzv. „Interpol, polícia, politika, zákony, sloboda, demokracia, právo…“):**

Čo sa týka vyššie spomenutej tzv. „povinnej školskej dochádzky“ v súvislosti s ňou ma hľadal tzv. „Interpol“ (o čom som ani nevedel), na základe vydaného príkazu môjho zadržania, zo strany tzv. „slovenskej polície“, čo mňa a mojich najbližších dostalo do (mierne povedané) veľmi nepríjemnej situácie a spôsobilo to mne, aj mojim najbližším nemalé zdravotné problémy a to hlavne kôli psychickému nátlaku a teroru, zo strany tzv. „polície, prokurátora a súdu“. Dôvod bol ten, že môj, v tej dobe tzv. „neplnoletý“ syn, ktorého som bol v tom čase **jediným** tzv. „zákonným zástupcom“, nedokončil už vyššie spomínanú tzv. „povinnú školskú dochádzku“ (zostávalo cca 1,5 mesiaca (6 týždňov) do konca tzv. „školského roka“) a ja som ho tým, že som tzv. „zanedbal“ túto tzv. „povinnú školskú dochádzku“, podľa slov a tvrdenia tzv. „polície, prokurátora a sudcu“, vraj uniesol (sám sebe) - VLASTNÉHO SYNA (aj by som sa tomu zasmial, ale to je skôr na plač, alebo na inú reakciu, ale určite nie na smiech…) a tým som sa, podľa tzv. „slovenského trestného zákona“, tzv. „dopustil trestného činu“ a to konkrétne na základe tzv. „Zákona č. 300/2005 (Trestný zákon) § 211 - to je: tzv. „Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže“. Tu je výňatok - tzv. „Definícia“ z tohoto tzv. „zákona“:

„(1) Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov **\*nebezpečenstvu spustnutia** tým, že

a) zvádza ju k \***záhaľčivému** alebo \***nemravnému životu**,

b) **\*umožní jej** viesť **záhaľčivý** alebo **nemravný život**,

c) **umožní jej** dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi,

d) **umožní jej** dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami alebo

e) bráni jej v **povinnej** školskej dochádzke,

potrestá sa odňatím **\*slobody** až na dva roky.“

**\*Kladiem** dôraz na slová a slovné spojenia: **„\*záhaľčivý** (alebo) \***nemravný život“** a **„\*nebezpečenstvo spustnutia“**. Je veľmi zaujímavé, priam „fascinujúce“, akou - na základe výrazov, použitých v tomto konkrétnom príklade, kreatívnou predstavivosťou a fantáziou musia oplývať tzv. „osoby“, ktoré takéto otrocké protiľudské tzv. „zákony“ vytvárajú, za účelom čo najväčšej kontroly, nadradenosti, ovládania, až (postupného) zničenia nevinných a vedomých ľudí, ktorí svojim správaním, názormi a spôsobom života v skutočnosti nikomu neubližujú, len sa odmietajú podriadiť tomuto „neslobodnému mafiánskemu otrockému protiľudskému korporátnemu systému“, ktorý im neustále, celý ich život, od ich narodenia, až do ich fyzickej smrti diktuje, čo majú - musia, môžu a nemôžu robiť, ako majú žiť. Mimochodom, ak by sa môj syn z akéhokoľvek dôvodu sám rozhodol, že chce tzv. „povinnú školskú dochádzku“ dokončiť a prípadne pokračovať v štúdiu na tzv. „strednej“, prípadne následne na tzv. „vysokej škole“ atď., tak by som mu v tom rozhodne nebránil, ako sa uvádza vo vyššie uvedenej „definícii“, z vyššie uvedeného tzv. „Trestného zákona“, v odstavci (riadku) písmena „e)“. Čo sa týka odstavcu/písmena **„\*b“**, **„\*c“** a **„\*d“**, v „definícii“ vyššie uvedeného tzv. „zákona“, k tomu dodám moju poznámku: takže som tzv. „povinný“ môjho syna podľa tohoto tzv. „zákona“ tzv. „vychovávať“ a prípadne tzv. „trestať“, pretože tak mi to tento otrocký systémový korporátny tzv. „zákon“ ukladá za povinnosť. Áno, ak niesom naozaj slobodný a som v skutočnosti otrok tohoto systému a môj syn vlastne nieje môj (nemyslím tým, že by som ho vlastnil), ale v skutočnosti „patrí“ tomuto otrockému korporátnemu systému, ktorý ho berie ako jeho „majetok - dodaný tovar“, tak v tom prípade to má logiku. Ja si vlastne nemôžem dovoliť mu povedať svoj názor na to, ako aj na čokoľvek iné v tomto živote, na základe čoho by si on urobil vlastný úsudok a časom, hlavne čím bude starší, tým viac bude/by bol (mal by byť) samostatnejší a tým viac by mal mať právo on sám, na základe jeho vlastnej slobodnej vôle a uváženia, rozhodovať o jeho vlastnom živote a podľa toho samostatne konať. Čo sa týka poslednej vety v „definícii“ vyššie citovaného tzv. „zákona“: „potrestá sa odňatím **\*slobody** až na dva roky“ - k slovu **„\*slobody“** by som len dodal „zbytkutzv. „slobody““.

Z vyššie uvedeného dôvodu, bolo vydané tzv. „súdne rozhodnutie - rozsudok“, o ktorom som tiež nevedel - dozvedel som sa o tom dodatočne, keď mi prišiel tzv. „trestný rozkaz“ na územie tzv. „Chorvátska, kde som sa v tej dobe dlhodobejšie zdržiaval, na základe ktorého som bol tzv. „odsúdený“ na pol roka (6 mesiacov) tzv. „odňatia slobody“, alebo tzv. „väzenia“, ale, kedže som (bol) tzv. „bezúhonný“ (nikdy predtým tzv. „netrestaný“), namiesto tzv. „trestu odňatia slobody“ mi tzv. „súdom bola uložená“ „len“ tzv. „podmienka“ na 1 rok (12 mesiacov). Celé toto rozhodnutie prebehlo bez mojej prítomnosti a vyjadrenia, bolo mi to len doručené (oznámené), ako „hotová vec“. Ja sa pýtam, komu som vlastného syna uniesol - sám sebe??? Alebo skôr tomuto „otrockému korporátnemu systému“, pretože toho môjho syna v skutočnosti v praxi „vlastní“ tento otrocký systém, ako takú nejakú, už vyššie spomínanú „vec, akciu“, či „cenný papier, tovar, komoditu“, či „majetok, daňový subjekt, dlžníka“, alebo „číslo“? Veď on, takisto, ako aj ja, vlastne v skutočnosti v praxi nieje týmto neslobodným korporátnym otrockým systémom považovaný za slobodnú živú ľudskú bytosť, ale tento systém ho vníma a berie, len ako nejaké „číslo“ - jedno z mnohých miliárd ďalších „čísiel“ v tomto „otrockom systéme“, v tomto „väzení“, nazvanom „planéta Zem“. Na základe vyššie spomínaného obvinenia, ma hodili a zamkli ako takého prašivého psa, alebo nejakého tzv. „zločineckého teroristu“ za mreže, do hnusnej špinavej a studenej cely, čo by som ja nespravil ani tomu psovi, pretože to je tiež živá bytosť, rovnako, ako ja a takéto správanie si nezaslúži, narozdiel od tých, ktorí takéto príkazy vydali a vykonali, či vymysleli, schválili apod.. Toto sa stalo na území tzv. „štátu (resp. „korporácie“) nazvaného „Chorvátsko“ (v ich jazyku - originálny názov „Hrvatska“), keď som z vlastného rozhodnutia išiel na tzv. „chorvátsku políciu“ podať tzv. „trestné oznámenie“ na tzv. „osoby“, ktoré páchali tzv. „trestnú činnosť“ a ubližovali tak môjmu, v tej dobe tzv. „neplnoletému“ synovi. Namiesto toho, aby bezodkladne a urýchlene začali riešiť synov prípad, zatkli mňa a situáciou so synom, ktorú bolo nutné ihneď - bezodkladne začať riešiť, sa nezaoberali, dokonca sa situácia ešte viac, kôli neustálym, znova a znova sa opakujúcim veľmi vážnym a hrubým pochybeniam zo strany tzv. „chorvátsky úradov a orgánov činných v trestnom konaní“ (ktoré tu nebudem, jednak z dôvodu súkromia môjho syna a tiež z dôvodu čo najväčšieho skrátenia dĺžky tohoto môjho listu, do detailu všetky uvádzať), skomplikovala a bolo mu ublížené ešte viac - takže v konečnom výsledku to dopadlo ešte horšie, než to bolo pred mojim príchodom na tzv. „políciu“, v dobrej viere, že sa situácia tzv. „oficiálne a legálne“ po dobrom vyrieši. Namiesto toho sa tzv. „polícia“ a celkovo, celý tento „otrocký systém“ zaoberali mnou - nevinným človekom, ktorý nikomu neublížil, namiesto toho, aby podľa vašich tzv. „zákonov“ „riešili, riadne prešetrili a spravodlivo odsúdili (potrestali)“ pravých vinníkov, čím naďalej a ešte viac trpel môj, v tom čase, tzv. „neplnoletý“ syn, ktorý bol tohoto všetkého svedkom a následne aj jeho proti mojej aj jeho vlastnej vôli a súhlasu, prevážali a umiestňovali na rôzne miesta pre tzv. „mladistvých“, kde ho staršie deti učili napr. fajčiť, aké druhy tzv. „drog“ poznáme, vrátane toho, ako sa tieto drogy predávajú - tzv. „dílujú“!!! Nielen toto bol výsledok práce tzv. „chorvátskych štátnych orgánov“. Takto synovi aj mne „pomohli“ a (nielen) takýmto spôsobom (a nie raz) ma ponížili pred mojimi najbližšími, ako aj ostatnými ľuďmi, ktorí boli na mieste v tom čase (vrátane môjho tzv. „maloletého“ tzv. „policajtami a sociálnymi pracovníkmi“ vystresovaného syna) prítomní a boli toho svedkami. Ďalej ma tzv. „policajti a kriminalisti“ prevážali z miesta na miesto, vážili (moju váhu), merali a fotili si ma, brali mi odtlačky prstov, atď.. - skrátka, správali sa ku mne veľmi nedôstojným, ponižujúcim spôsobom. A tvrdenie napr. tzv. „polície“, že „my si „len“ robíme a vykonávame našu prácu“, to je „argument“ akurát tak pre (slušne povedané) hlupákov. Aj tzv. „vojak“ si „len“ robí a vykonáva svoju „prácu“ a na základe tohoto jeho „len vykonávania práce“ zabíja nevinných ľudí v mene tzv. „spravodlivosti“ a tzv. „mieru“, pretože každý tzv. „vojak“, nech je na akejkoľvek „strane“, je „samozrejme jednoznačne práve on“, ktorý je vždy na tej tzv. „správnej strane“ a robí to pre tzv. „správnu vec“, no za takéto kruté špinavé „idiotské“ „politické hry“ nielen tzv. „svetových mocností“ vždy trpia v prvom rade a hlavne (resp. len) nevinní ľudia.

A tento prípad s tzv. „políciou“ sa nestal „len“ raz. Druhý (myslené ďalší - resp. to bolo dokonca už tretí) krát to bolo kôli inému dôvodu - tentokrát ma hľadala tzv. „chorvátska polícia“, znova ma opakovane ponížili pred mojimi najbližšími, aj cudzími ľuďmi, ktorí boli (z časti) toho svedkami. „Zadržali“ ma v noci, pri prechode tzv. „štátnych hraníc“ pri tzv. „hraničnej kontrole“, aj keď som (ako vždy) absolútne nič zlého nespravil a nikomu som neublížil a tzv. „policajní vyšetrovatelia“ o tom dokonca vedeli, kedže mi to na druhý deň po mojom tzv. „výsluchu“ povedali, po tom, ako sa uráčili na druhý deň, až niekedy v poobedných hodinách prísť a začať ma tzv. „vypočúvať“ po ďalšej „úžasnej“ noci, strávenej v hnusnej špinavej a studenej „cele“. Podľa ich slov ma proste „len“ potrebovali tzv. „vypočuť“. Síce som sa dlhodobo zdržiaval na jednom mieste a „domáci obyvatelia“, vrátane tzv. „polície“ veľmi dobre vedeli, kde by ma, v prípade potreby, na tom danom konkrétnom malom ostrovčeku, v malej dedinke, kde sme sa, spoločne s mojou priateľkou (partnerkou) dlhodobo zdržiavali a bývali, našli, ale zrejme to pre nich nebolo dostačujúce a asi nebolo z ich strany z nejakého, mne neznámeho dôvodu možné mi proste oznámiť, že ma potrebujú tzv. „vypočuť“ a humánne (ľudsky) sa so mnou dohodnúť na stretnutí - „určite“ to nešlo žiadnym iným spôsobom a bolo to „nevyhnutné“ riešiť z ich strany takýmto spôsobom, kedže sa uchýlili k vyššie spomenutým mafiánskym praktikám. Moja priateľka (partnerka) zostala zase úplne sama a sama - v noci, v tzv. „zahraničí“, v cudzej krajine, keď vo veľkom strese vystúpila z autobusu (s ktorým sme spolu v ten deň, resp. v noci cestovali), na najbližšej zastávke v ďalšej krajine, sa musela vrátiť a bez skúseností (resp. s predošlými už malými nazbieranými skúsenosťami, kedže scénar bol podobný, ako predtým) a nie príliš dobrej znalosti cudzích jazykov, išla úplne sama vybavovať a zisťovať, čo sa to zase opakovane deje, snažiac sa dostať ma čo najskôr von zo „zadržania“ - tzv. „na slobodu“. Bravó, tlieskam takejto tzv. „slobode, práve, spravodlivosti a demokracii“. Nechcem si predstaviť, čo by sa dialo, ak by sme tú tzv. „slobodu, spravodlivosť, demokraciu“ a to tzv. „právo na dôstojný život“ nemali. Takto som v tzv. „cele predbežného zadržania“ nevediac, čo so mnou ďalej bude, v zime, špine - v nehygienických podmienkach a so „stiahnutým žalúdkom“ - so žalúdočnými kŕčami, spôsobenými touto stresovou situáciou, mysliac neustále ani nie tak na mňa samotného, ako hlavne na mojich najbližších, znova, ako aj v predošlom prípade „veľmi dôstojne“ („dôstojnejšie“ už to ani nešlo) čakal, kto a ako rozhodne o mojom osude, mojej budúcnosti - o mojom vlastnom živote a tým vlastne aj o živote mojich najbližších, ktorých sa to bezprostredne týkalo. Toto mám za to, že som chcel prirodzenejšie a kľudnejšie žiť a naučiť môjho syna praktické veci do života, namiesto povinného „vymývania mozgu“, čo by mu dala tzv. „škola“. To je realita našej krásnej tzv. „slobodnej, demokratickej a právnej“ krajiny - buď poslúchneš tzv. „zákon“, alebo budeš za to patrične potrestaný. Takto ma (nielen) na tzv. „ štátnych hraniciach“ zastavili niekoľkokrát, dokonca to bolo, podľa ich slov, „omylom“, pretože vraj „zabudli“ (a nie raz) vymazať z tzv. „medzinárodného pátracieho systému“ informáciu, že už niesom hladaný…

Ja sa pýtam: KTO stratený čas, nemalý stres, pravdepodobne nanepraviteľné zdravotné problémy, pošpinenie môjho mena a v neposlednom rade aj nemalú finančnú újmu, spôsobenú týmto správaním tzv. „štátnych orgánov, inštitúcií a organizácií“ mne a mojim najbližším, ktorých sa to bezprostredne týkalo a týka, patrične vynahradí? Na to by som rád získal odpoveď.

Na záver tohoto bodu mi nedá - znova v súvislosti s mojim synom, nespomenúť (pokúsim sa čo najstručnejšie) jedného tzv. „chorvátskeho advokáta“, ktorého mi doporučili pracovníci tzv. „Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Zagrebe (v Chorvátsku)“, ktorého celé údaje, skopírované, presne tak, ako ich má uvedené v jeho emailovom podpise, vkladám sem, aby bolo celému svetu jasné, koho v prípade potreby určite, ani omylom, nemajú oslovovať, ak nechcú byť rovnako ako ja, týmto tzv. „advokátom“ (resp. zlodejom - podvodníkom) okradnutý:

ALEKSANDAR JAKIĆ, Odvjetnik/Attorney at law/Rechtsanwalt, Frane Petrića 2/III, HR – 10 000 Zagreb,

\*t | +385 1 48 28 794, \*f | +385 1 48 28 688, \*m| +385 99 25 00 205, \*el jakic@ccsgroup.hr

(\*chyby v jeho emailovom podpise (\*t l, \*f l, \*ml, \*el) pravdepodobne majú znamenať: tel., fax, e-mail…)

Tento tzv. „advokát“ ma okradol o moje ťažko vydreté peniaze, napriek tomu, že ja som si splnil 100% povinností, na čom sme sa spolu na začiatku našej „spolupráce“ vzájomne dohodli. Ihneď a bez zjednávania som mu prevodom z môjho bankovného účtu zaplatil ním požadovanú sumu za jeho služby, rovnako, ako som mu veľmi rýchlo - najprv elektronicky a následne aj písomne (mnou podpísané) dodal a poslal kompletne všetku dokumentáciu, o ktorú ma požiadal. On si narozdiel odomňa svoje povinnosti, na ktorých sme sa na začiatku jasne dohodli, nesplnil, rovnako, ako si ich nesplnila celá tzv. „chorvátska advokátna komora“, keď som im takisto, v rámci mojej sťažnosti na tohoto tzv. „advokáta“ dodal všetko potrebné, o čo ma žiadali - čo mi zabralo nemálo môjho drahocenného času a mojej vzácnej životnej energie. Na všetky moje tvrdenia mám, rovnako, ako na čokoľvek iné, uvedené v tomto liste, samozrejme jednoznačné dôkazy a to vo forme emailovej komunikácie s týmto tzv. „advokátom“, ako aj s tzv. „chorvátskou advokátnou komorou“. Je mi jasné, že žiadneho postihu tohoto tzv. „advokáta“ a tejto tzv. „chorvátskej advokátnej komory“, ako ani vrátenia mojich ukradnutých peňazí (samozrejme spolu s úrokmi) sa zrejme nedočkám, no neodpustím si to pri tejto príležitosti zverejniť, na ich veľkú celosvetovú hanbu a tiež, aby čo najviac ľudí na svete (nielen v tzv. „Chorvátsku“) videlo a spravili si aj na základe tohoto prípadu predstavu, akí sú to vlastne v skutočnosti mafiáni, ktorí navzájom kryjú jeden druhého, neplnia si povinnosti a okrádajú, tak, ako to v tomto „spravodlivom, demokratickom a právnom“ systéme bežne chodí, nevinných ľudí. Vyššie spomenutá emailová komunikácia, ako jasný dôkazový materiál, spoločne s ďalšími dokumentami a informáciami, v súvislosti s celým týmto mojim listom, je zverejňená na mojej web stránke **„vabanque.info“**, tak, ako všetky ostatné informácie a dokumenty, preložená do viacerých (nielen) svetových jazykov, ktorú som vytvoril výhradne za účelom celosvetového zdieľania tejto mojej práce. Mimochodom, aj v tomto vyššie uvedenom prípade zase išlo o môjho syna, kde sme riešili sústavné porušovanie jeho aj našich (mňa a mojej priateľky) práv zo strany tzv. „osôb“, kde v tom čase môj syn prebýval, ktoré neustále, veľmi vážnym a hrubým spôsobom, zasahovali do synovho aj našeho súkromia, v súvislosti s vašim tzv. „zákonom o ochrane osobných údajov - GDPR“, keď mu brali jeho vlastný mobilný telefón, kde si absolútne protiprávne a bezdôvodne „nadrzovku“ bez hanby čítali našu vzájomnú súkromnú komunikáciu (konverzáciu moju, mojej priateľky a môjho syna) a ešte ho nútili, aby im ju celú prekladal - zo slovenského do chorvátskeho jazyka, aby všetkému rozumeli. Myslím si, že skôr či neskôr dôjde rada aj na všetky tieto tzv. „osoby“, ktoré s týmto mali a majú čokoľvek spoločného…

Na záver len podotknem, že som doteraz nenašiel (a už ani nehľadám, pretože mi akosi došla moja pomerne dosť dlho trvajúca trpezlivosť a pochopil som, že to s veľkou pravdepodobnosťou nemá ani význam) tzv. „advokáta“, ktorý by ma v tejto záležitosti bol ochotný zastupovať, aj keď mám jasné, 100%-né dôkazy, že som v plnom práve, o čo žiadny z mnou, niekoľko stoviek oslovených, ani zo - so mnou aktuálne (v čase písania tohoto môjho listu) spolupracujúcich tzv. „advokátov“ nemal záujem, na čo mám aj v tomto prípade - takmer v 100% prípadoch (ak sa to neriešilo s daným tzv. „avokátom“ priamo na mieste v jeho kancelárii) dôkazy (nielen) vo forme emailovej komunikácie. Dôvod bol napr. aj ten, že tzv. „advokát“ nechce ísť proti inému tzv. „kolegovi advokátovi“, aj napriek podvodnému jednaniu z jeho strany. Nech si každý aj na toto spraví vlastný názor.

**Bod č. 3 (tzv. „zamestnanci v štátnej správe, spravodlivosť“ a „moje tzv. „súhlasy a podpisy“, tzv. „pandémia, vojna“ a jej odmietnutie):**

Keď sa vrátim k vyššie spomenutým problémom zo strany tzv. „polície“ a ďalších (nielen) tzv. „štátnych orgánov a inštitúcií“, musím konštatovať, že tento odporný, zvrátený, protiľudský nespravodlivý mafiánsky korporátny otrocký systém, využíva na svoje fungovanie a ochranu samých neinteligentných a necitlivých ľudí, ktorí (vo veľkej väčšine prípadov) jediné čo vedia - čo im najlepšie ide, je počúvať rozkazy ich tzv. „nadriadených“. Česť výnimkám, ktoré si, skôr či neskôr uvedomia, komu vlastne v skutočnosti pomáhajú a koho chránia a zanechajú toho, napriek tomu, že tzv. „živia“ (čo radi používajú na obhajobu ich činov - je to také nepriznanie si pravdy a svojej viny), tak, ako aj iní, svoju rodinu (a nemusia nutne tzv. „pracovať“ - resp. „otročiť“ v radoch tzv. „polície“), no niesú až taký odpad spoločnosti, aby v tom pokračovali ďalej a robili to na úkor nevinných ľudí, ktorým, spolu s ich najbližšími, týmto spôsobom dosť zásadne ubližujú. Možno by nemohli ani pokojne spávať, pozerať sa na seba do zrkadla apod., za tú cenu im to zrejme nestojí. No takýchto ľudí je veľmi málo, narozdiel od mnoho ľudí, ktorí si to, komu slúžia a čo vykonávajú, neuvedomujú, alebo si to uvedomovať radšej ani nechcú, či naopak, a tí (takíto „psychopati“, ktorí sú z týchto všetkých „najhorší a najnebezpečnejší“), si to až veľmi dobre uvedomujú a vyslovene si to užívajú, pretože im robí vyložene dobre, keď môžu iným ľuďom ubližovať (a na to nemusím byť nutne ani tzv. „psychológ“, či tzv. „psychiater“, aby som to mohol posúdiť), čo je evidentné a jasné z ich správania, niektorým agresívnym jedincom to je dokonca doslova vidieť v ich očiach - majú to v pohľade a neschovajú to… Možno je to nejaká trauma z ich detstva, keď boli v tej dobe napr. šikanovaní a teraz v dospelosti si to vybíjajú na iných ľuďoch, ktorí nemajú veľkú šancu/nevedia sa brániť, rovnako, ako sa možno nevedeli brániť v detstve oni sami, keď možno boli týraní a šikanovaní „zo strany“ iných detí a/alebo ich vlastných rodičov, či tzv. „vychovávateľov“, niekde v tzv. „polepšovni“, kde možno boli v ich rannom veku tzv. „umiestnení a vychovávaní“, možno je to v ich povahe samotnej, aj keď si na druhej strane možno niektorí z nich naopak zažili úplne „ukážkový život“ a nič im nechýbalo, možno boli ďalší až príliž rozmaznávaní, možno sa im nedostávalo (dostatočnej) lásky od ich najbližších a zase iní si možno naozaj myslia, že robia správnu vec a „vykonávajú si len svoju prácu“, neviem…, nechcem tu vytvárať tzv. „psychologické posudky“ týchto jedincov, to musí (mal by) vedieť každý jednotlivec, ktorého sa to týka, sám za seba, ako to má. No nech už sú prvotná príčina a dôvody akékoľvek, nič ich konanie neospravedlňuje, pretože pracovať dobrovoľne pre tento „otrocký systém“ a ubližovať tak veľmi často naozaj nevinnným ľuďom (ako tomu bolo napr. aj v mojom „prípade“), je z môjho pohľadu skrátka neospravedlniteľné a trestuhodné. A to by mal údajne každý z nich ešte prejsť tzv. „psychologickými vyšetreniami (testami)“, aby sa zistilo, či sú schopní a vhodní vykonávať takúto tzv. „prácu“, nosiť a v prípade potreby použiť tzv. „strelnú zbraň“ apod.. No, neviem, čo si mám o takýchto tzv. „psychologických testoch“ myslieť, pokiaľ tzv. „osoby“, ktoré nim boli podrobené, na základe výsledkov takýchto tzv. „psychologických testov“ nimi dokonca prešli. Myslím si, že to je tiež jedna zo zaujímavých ukážok, akým spôsobom funguje tento tzv. „právny, spravodlivý a demokratický“ systém. Nabrať do služieb tzv. „polície a armády“, koho sa dá - veď otrokov, slúžiacich na obranu tohoto korporátneho otrockého systému, nieje nikdy dosť…

Toto všetko, ako aj ďalšie, oveľa horšie veci, sa dejú - nanešťastie pre skutočne vedomých, prebudených, uvažujúcich a hlavne nevinných ľudí a žiaľ, „našťastie“ pre tento „korporátny otrocký systém“, ktorý takýchto nie príliš inteligentných a citlivých ľudí (tzv. „zamestnaných“ „otrokov“) potrebuje. Na základe (nielen) týchto mojich - v tomto liste uvedených skúseností som dospel k názoru, že od tejto chvíle, si neprávosti, ktoré sa stali, prípadne, ak sa ešte nejaké ďalšie v budúcnosti stanú, budem nútený riešiť výhradne, ako sa hovorí, „na svoju vlastnú päsť“ - svojpomocne, bez pomoci tzv. „štátnych orgánov“, pretože o takúto „pomoc“ vážne viac nestojím, kedže nemám záujem, aby sme ja a moji najbližší znova prežívali „peklo“, psychické (aj fyzické) týranie, namiesto reálneho a spravodlivého riešenia mojich/našich problémov. Vedzte, že ja na žiadne neprávosti a špinavosti vykonané (nielen) na mne a mojich najbližších nezabúdam a ak existuje na tomto svete (skutočná) spravodlivosť a budem mať možnosť tieto krivdy, neprávosti, svôjvôľu, drzosť, terorizmus, fašizmus (alebo tzv. „korporatokraciu“) atď. a ubližovanie „zo strany“ týchto tzv. „osôb, inštitúcií, organizácií (proste korporácií)“ - mne a mojim najbližším nejakým spôsobom napraviť, tak to ihneď - bez sekundy váhania vykonám a v rámci „zákona“ - „oko za oko - zub za zub“, budem seba aj mojich najbližších prirodzene brániť a všetky neprávosti a nespravodlivosti - všetky zlé vykonané skutky proti mne a mojim najbližším, budú aj s úrokmi, po práve spravodlivo vrátené všetkým tzv. „osobám, inštitúciám, organizáciám a korporáciám“, ktoré majú s týmto niečo spoločné. No tentokrát nebudete o tom, čo je správne, zákonné a spravodlivé rozhodovať vy („korporátny otrocký systém“ - vaša tzv. „jurisdikcia“), ale budem o tom rozhodovať výhradne ja a moji najbližší, ktorých sa táto, ako aj akékoľvek iné neprávosti a ubližovania priamo týkajú a komu bolo (prípadne - „nedajbože“ v budúcnosti ešte znova opakovane bude) ublížené. Toto tu oficiálne a verejne vyhlasujem a prisahám, že keď bude možnosť, tak sa tak stane. Je to len moja reakcia, reakcia zúfalého človeka, na „otrockým systémom“ vykonanú akciu, namierenú proti mne a mojim najbližším. Ak spravodlivosť reálne neexistuje a nebude vykonaná, v takom prípade mi, z pozície nevinného človeka, ktorý nerobí nič iné, ako len to, že prirodzene bráni slobodu a zdravie svoju a svojich najbližších, pred krutosťou, nespravodlivosťou a otroctvom, ako krajné a núdzové riešenie, nezostáva nič iné, ako ju „vziať do vlastných rúk“. A môžete si tieto moje slová vysvetliť, ako len chcete, bude to zase len váš názor, na ktorý máte (a tým to aj končí), tak, ako ktokoľvek iný, právo…

Aby som pokračoval v príkladoch, čo som sa ďalej sám slobodne nikdy nerozhodol a s čím som nikdy dobrovoľne neudelil nikomu môj súhlas - nikdy som sa dobrovoľne nerozhodol stať sa tzv. „daňovým subjektom“ a dodržiavať zákony tzv. „štátu“, v ktorom som sa narodil, ani zákony (napr. platenie tzv. „daní z príjmu, DPH, zdravotného, sociálneho, dôchodkového poistenia“, atď. - alebo, ako to ja nazývam pravými slovami a významom, v skutočnosti platenie tzv. „výpalného“) žiadneho iného tzv. „štátu, kráľovstva, vojvodstva“, či akejkoľvek inej krajiny na svete. Nikdy som sa na základe môjho vlastného slobodného rozhodnutia nerozhodol uznávať žiadnu (akúkoľvek) tzv. „autoritu“ a tzv. „jurisdikciu“ na svete, ako niekoho, kto je údajne niečo viac, než ja, ako niekoho, kto má tzv. „právo“ mi čokoľvek nariaďovať a akýmkoľvek spôsobom zasahovať do môjho vlastného života z pozície moci, z pozície nejakej samozvanej tzv. „autority“ a akýmkoľvek spôsobom zasahovať do mojich prirodzených práv človeka, na ktoré mám prirodzene nescudziteľné právo, rovnako, ako ktokoľvek iný na tejto planéte. Nikdy som sa s ničím takým nestotožnil a nikdy by som vedome a dobrovoľne s ničím vyššie uvedeným neudelil nikomu môj súhlas. Takto by som mohol pokračovať do nekonečna. Skrátka, čokoľvek, s čím som od môjho narodenia až doteraz - do súčastného (prítomného) času súhlasil a na znak toho oficiálne, či neoficiálne podpísal, vrátane čohokoľvek, čo za mňa v tzv. „zákonnom zastúpení“ podpísali a s čím dali za mňa súhlas moji rodičia, alebo tzv. „zákonní zástupci“ v čase, keď som bol tzv. „neplnoletý“, týmto mojím listom a vyjadreniami v ňom, S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU OFICIÁLNE RUŠÍM, ODMIETAM, ZAKAZUJEM A VYHLASUJEM ZA NEPLATNÉ, vrátane všetkých (akýchkoľvek) existujúcich tzv. „zmlúv“, ktoré som kedy s kýmkoľvek uzatvoril, pretože každý jeden (akýkoľvek) môj existujúci podpis a súhlas s čímkoľvek, od môjho narodenia až doteraz, s výnimkou mojich vlastných slobodných vyjadrení, čestných prehlásení a názorov v tomto liste, bol „z mojej strany“ vykonaný VŽDY pod psychologickým, či dokonca fyzickým nátlakom a vyhrážok zo strany tzv. „štátnej moci“, pod hrozbou trestu. VŽDY som takto činil s vedomím, že je to tak nevyhnutné, že nemám inú možnosť a že je to povinné, v opačnom prípade, ak neposlúchnem, budem za to vždy nejakým spôsobom potrestaný. NIKTO sa ma NIKDY v živote nepýtal, či s tým súhlasím, len mi to VŽDY bolo oznámené, že to MUSÍM podpísať a môj podpis má byť akože môj vedomý a dobrovolný súhlas...? NIE, môj podpis rozhodne NIKDY neznamenal a neznamená môj súhlas a žiadny môj podpis NIKDY môj súhlas znamenať ani nebude, ak to bude pokračovať tak, ako doteraz a budem tak, ako doteraz, ku všetkým týmto a ďalším veciam (podpisom, úkonom, činom) donucovaný, ako som už spomínal v predošlých riadkoch. Z „mojej strany“ to VŽDY platilo a stále platí, ako v minulosti, tak v súčastnosti a bude to v takom prípade platiť aj naďalej - do budúcna a ak nebudem mať na výber a budem aj naďalej donucovaný čokoľvek proti mojej vlastnej vôli podpísať, budem odteraz, na znak toho, že to robím nasilu, z donútenia, že prakticky nemám inú možnosť apod., vždy (ak to bude možné a nebudú mi úmyselne brániť ešte aj v tomto mojom úkone, pri podpisovaní čohokoľvek), v súvislosti s mojim tzv. „podpisom“ (resp. s mojim „autogramom“ k môjmu menu a/alebo (prípadne namiesto) tzv. „podpisu“ (resp. „autogramu“) pripisovať -

**„\*UCC 1-308“**, čo znamená nasledovné: **„Vyhradzujem si právo nebyť nútený plniť žiadnu dohodu, alebo zmluvu, ktorú som neuzatvoril vedome, dobrovoľne a úmyselne.** **Neprijímam zodpovednosť za vynútený prospech z akejkoľvek nezverejnenej zmluvy, alebo obchodnej dohody.“** a/alebo **„Všetky práva vyhradené“**, prípadnetiež vetu **„Bez predsudkov“.**

Týmto oficiálne oznamujem vám, ako aj komukoľvek inému (ďalšiemu) na svete, kto by mi chcel z pozície nejakej samozvanej nadradenej (aj keď ľuďmi všeobecne - viac, či menej uznávanej) tzv. „autority“, alebo tzv. „jurisdikcie“ čokoľvek nariaďovať pod hrozbou tzv. „uloženia (finančnej) pokuty“, vzatím (odobraním) akéhokoľvek môjho majetku, odňatia mojej tzv. „slobody“ (umiestnením do tzv. „väzenia“), alebo zabitia (napr. v prípade tzv. „trestu smrti“ v krajine, v ktorej je tzv. „zákonne platný“), či akokoľvek inak ma obmedzovať, trestať, sankcionovať a formou psychického a/alebo fyzického nátlaku a mučenia (teroru) ubližovať mne a/alebo mojim najbližším, že takéto konanie zásadne odmietam, nesúhlasím s ním, nikto na takéto konanie voči mne nemá právo a budem sa v rámci mojich možností a schopností prirodzene a patrične brániť. Výslovne ZAKAZUJEM komukoľvek na svete, kto by chcel takto voči mne a/alebo mojim najbližším konať, či už je to na základe jeho vlastného rozhodnutia, či vydania príkazu jeho priameho, alebo nepriameho nadriadeného (tzv. „zamestnávateľa - vyššej autority“), ktorý za to bude úplne rovnako zodpovedný, ako aj ktokoľvek, kto takýto, niekým vydaný príkaz, priamo vykonal. Nerobím rozdiely medzi tzv. „najobyčajnejším radovým policajtom, policajným prezidentom, prokurátorom, sudcom okresného, ústavného, najvyšsieho, obchodného, medzinárodného, trestného súdu“, či napr. tzv. „Európskeho súdu pre ľudské práva, radovým vojakom - pešiakom, generálom, premiérom, kráľom, prezidentom, pápežom, politikom, ministrom, úradníkom, ombudsmanom (verejným ochrancom práv)“, atď., ani kýmkoľvek ďalším, kto takéto tzv. „osoby, inštitúcie, organizácie a (proste) korporácie“ riadi… Takisto vyhlasujem, že sa výslovne odmietam účastniť a akýmkoľvek spôsobom byť priamo, či nepriamo zainteresovaný, napr. v rámci tzv. „všeobecnej mobilizácie, brannej povinnosti, núdzového vojnového stavu, stanného práva“ apod., či už do súčastného tzv. „vojenského konfliktu“ „Rusko - Ukrajina, Rusko - USA“, alebo akéhokoľvek iného tzv. „vojenského konfliktu“, ktorý na tejto planéte kedy nastal, či prípadne ešte len nastane, nech už by sa jednalo o čokoľvek, kľudne aj o útok mimozemšťanov (ak by napr. nastala tzv. „operácia“ - „Útok pod falošnou vlajkou“). Som mierumilovná bytosť, no v prípade útoku na mňa - napadnutia mňa a/alebo mojich najbližších (nech už je to kýmkoľvek a akýmkoľvek spôsobom), seba aj ich, samozrejme, v rámci mojich možností a schopností, patrične bránim - a to výhradne na základe môjho vlastného slobodného dobrovoľného rozhodnutia, rozhodne nie na základe rozhodnutia niekoho (kohokoľvek) iného, než som ja sám. Nikdy som nefiguroval, ani figurovať nebudem v žiadnom tzv. „vojenskom konflikte“. Odmietam a nebudem robiť „užitočného blbca“ niekomu (komukoľvek), komu sa to hodí, robiť nejakú figúrku v takejto krutej „hre“, pajáca - tzv. „vojaka“, ktorý bude bojovať a umierať za záujmy iných - psychopatických, sociopatických vrahov ľudí (tzv. „legálne“ nazvané: „umierať za svoju vlasť“), ktorí sami nikdy nikde bojovať a umierať samozrejme nepôjdu a nebudú, pretože ich úloha je iná - to je dávať rozkazy svojim podriadeným a verejne vystupovať, ako tzv. „volení zástupci ľudu“, no v skutočnosti ako „herci“, napr. (hlavne) v tzv. „médiách“, vykonávajúc si svoju úlohu (ich rolu), na základe (dostatočne dlho dopredu) pripraveného scénára. Takéto násilie rozhodne takisto jednoznačne a definitívne ODMIETAM, nesúhlasím s tým a nebudem sa nikdy ničoho takého dobrovoľne, ani nedobrovoľne - proti mojej vôli účastniť a akýmkoľvek spôsobom sa zapájať a interesovať. **K tomuto vyššie spomenutému tzv. „vojenskému konfliktu“,** **či už sa jedná „len“ o „divadlo“**, ktoré, tak, ako napr. aj.:

tzv. „pandémia Covid-19“, kde (nielen) hlavne v začiatkoch prepuknutia a vyvolávania masovej hystérie obyvateľstva celého sveta, v čase, keď nás všetkých ľudí na svete neustále nútili dusiť sa v tzv. „ochranných pomôckach“ (tzv. „rúškach, respirátoroch“ apod.), nasadených na našom „dýchacom ústrojenstve“ (nose a ústach), vdychovaním - namiesto „čerstvého“ vzduchu (kyslíka), našich vlastných vydýchnutých plynov - tzv. „oxidu uhličitého (CO2)“ (k čomu musím podotknúť, že už len čakám, kedy nás začnú nútiť, v rámci hranej „ekologickej záchrany planéty“ - v skutočnosti (čo je aj medzi mnoho ľuďmi po celom svete všeobecne rozšírené používané pomenovanie) - tzv. „EKO fašizmu“, alebo tiež tzv. „EKO terorizmu“, ktorý je súčasťou ďalšieho - dlho dopredu pripraveného scénára, s prepáčením „žrať vlastné výkaly“ - naozaj by som sa tomu vôbec nečudoval), dostávali v tzv. „mainstream-ových médiách“ priestor vybraní tzv. „odborníci na slovo vzatí“, ktorí neustále dlhodobo vyvolávali paniku a „vyhrážali sa“ a strašili verejnosť, že všade na uliciach bude „hromada mŕtvol“ a už sú pripravené mrazáky a masové hroby pre obete tohoto tzv. „hrôzostrašného smrtiaceho vírusu“, čo nám bolo pravidelne, tak, ako aj iné veci, prezentované (ukazované - premietané ako ďalšie „divadelné scény“) mienkotvornými - tzv. „mainstream médiami“ (v „TV a na internete“), ktoré neustále šíria len samé „dezinformácie“ a to hlavne za účelom strašiť, rozdeľovať a tým oveľa jednoduchšie ovládať (manipulovať) ľudí, no nakoniec (časom) sa ukázalo, že to nebol samotný, v laboratóriu umelovytvorený tzv. vírus „Covid-19“, ktorý bol tak veľmi „smrtiaci“, ale samotná tzv. „\*vakcína“, ktorá tu nebola (nieje) kôli tzv. „vírusu Covid-19“, ale tzv. „vírus Covid-19“ tu bol (je) kôli tzv. „vakcínam““, bola a je v skutočnosti (minimálne pre určitých ľudí) „smrtiacim koktejlom“, či prípadne zariadenie, nazvané „pľúcny ventilátor“, kde (na základe vykonaných štatistík) po napojení na neho už bola smrť pacienta takmer istá (vysokopravdepodobná), či iné, neustále prebiehajúce „hrôzostrašné scénáre“, ktorých je poslednou dobou čím ďalej, tým viac a neustále sa pritvrdzuje (a niečo mi hovorí, že to tak skoro („zázračne“) len tak neskončí), má v ľuďoch vyvolávať paniku, strach a je vytvorené za účelom dosiahnutia predom určeného cieľa, ktorý si stanovili tí, ktorí takéto „scénare“ vytvárajú,

**alebo sa jedná o skutočné riziko tzv. „tretej svetovej vojny“** (neviem aký je dopredu pripravený „scénar“), ktoré je aj podľa tzv. „vojenských analytikov“„najreálnejšie“ a „najbližšie k nám“, ako nikdy predtým, kde hrozí použitie nukleárnych (jadrových) smrtiacich zbraní, ktorých použitie by postihlo celý svet (vieme, aké by mali z toho vzniknúť konkrétne katastrofálne následky - nebudem to tu zbytočne detailne rozoberať, pretože tento list by inak nemal konca), o to väčšie právo mám, keďže nechcem a odmietam byť v centre diania tohoto neustále sa zvyšujúceho rizika, si vybrať, kam sa uchýlim (aj keď som si túto, ako ani žiadnu inú vojnu ja nevymyslel, nevybral a odmietam, vrátane mojich najbližších, v súvislosti s týmto trpieť) a v prípade takejto vyššie spomenutej „modelovej“ situácie, sa priebeh a následky takejto tzv. „vojny“, spoločne s mojimi najbližšími, pokúsime, pokiaľ možno v čo najväčšom „zdraví, komforte a bezpečnosti“ prečkať a prežiť, prípadne sa z takého miesta, v rámci možností, čo najrýchlejšie presunúť, kde (aspoň teoreticky) bude najmenšia rádioaktivita a pokiaľ možno aj najmenšia nukleárna zima - samozrejme v prípade, ak by k takémuto, vyššie spomenutému modelovému príkladu jadrovej vojny vôbec došlo, no čakať na to, ako taký dobytok na porážku určite nebudem, to už by bolo „trochu“ neskoro a asi by som sa už na veľa nezmohol…

**\*(poznámka - vysvetlivka):** skratka **\*„UCC“** znamená tzv. **„Jednotný obchodný zakonník“**, ktorý je tzv.„medzinárodne platný“vo vašej tzv.„jurisdikcii“a skratka (označenie) **„UCC 1-308“** je citácia z neho - vysvetlenie významu tohoto označenia