Добрия Тодор Живков
първи секретар на ЦК на БКП

ИЗЛОЖЕНИЕ
От ЛИ ЗАН ДИК - студент от ВЛТИ
ЛИ САН ДЖОН - студент от ХТИ

Добрия Живков,

Пишех Ви от името на четирима корейски студенти, които бяхме задържани в посолството на КНДР, от които двама успяхме да избягаме.

Ние следващите шест години в България под непрекъснатите майчински грижи на БКП.

През това време, ние успяхме напълно да се запознаем и изучим решенията на XX и XXII конгрес на КПСС, VII конгрес на БКП и Априлския плenum на ЦК на БКП. И напълно се убедихме, че пътят, поет от Вас, е единственият правилен, ленински път, който ще изведе народа към щастливото бъдеще на човечеството - към съйните върхове на комунизма.

Някои ръководители на КПП начело с Ким Ир Сен, не можаха да си извлекат поуки от решенията на XX и XXII конгрес на КПСС, а напротив, увеличиха репресиите срещу истински комунисти, които активно поддържат новия курс на КПСС.

Много истински комунисти бяха изключени от партията, за това, че искаха ленинските норми в партийния живот.

Народа в Корея не е запознат с решенията на XX и XXII конгрес на КПСС, по простата причина, че в пресата не е отразено нищо, с изключение на някои заглавия от Програмата на партията.
Отдавна вече в Корея е прекъсната предаването на радио-Москва и е забранено да се четат съветски вестници и списания. На студентите, които се учат в братските страни е забранено да пропагандират за XX и XXII конгрес на КПСС, а така, които не направят това биват преследвани, като "антипартийци" и "съвременнни ревизионисти".

След Мартенския пленум на КПЛ, те повече засяляха кампаниита срещу европейските социалистически страни, с изключение на Албания.

Новодошлият партиен секретар — третия секретар — в посолството, започна да провежда антиреволюционна и антибългарска пропаганда, като подкрепя албанските ръководители. На нас ни беше препоръчано да четем позорната реч на Енвер Ходжа, насочена против СССР, а нашите ръководители подкрепиха репрессите на същия срещу честните комунисти, включително и убийството на бременната жена. Лично посланикът Лим Чун Чу се изказа, че критиката, която направихте Вие, другарю Живков, на Енвер Ходжа, за отношението на АТП към КПСС е "международно сектантство", и за това именно КПЛ не критикува Енвер Ходжа и неговите привърженици.

По отношение външната политика на СССР се стигна до там, че той беше обвинен в това, че борбата на СССР за мирно съвместно съществуване на страните с различен обществен строй, пречи за обединението на Корея и освобождението на остров Тайван, че СССР не оказва помощ на национално-освободителното движение от Азия и Африка, а само на думи прави това, докато Китай оказва материална помощ.

Лично Ким Ир Сен се изказа, че" за да получи една машина от Съветския съюз е необходимо да се поклони над 10 пъти на Хрущев, ето защо ние сме принудени да развиваме самостоятелна национална икономика."

Повещението на др. Микоян през 1956 г. в Корея създадо условия да се създаде в КПЛ "антипартийни" групи, и че Съветския съюз по такъв начин се намесва във вътрешните работи на Корея / според думите на посланика Лим Чун Чу /.

Отказването на Корея да членува в СИБ се оправдава с това, че тя не желает да бъде "зависима" страна, като другите.
Партийният секретар Сим Сан Ир, който беше на обиколка из Северна България в една беседа с местните партийни ръководители беше накарал неговия преводач студентът Ко Джън Хун да преведе, че в България вече преминава ревизионизма от Югославия, но студентът вместо това превежда друго.

От 20.VII. т.г. на нас студентите беше възложена за задача да прочуим автобиографиите на 17-те души, които бяха издигнати на ръководни постове след Априлския пленум на ЦК на БКП.

Всичките тези факти и доста други са свързани с личния режим на Ким Ир Сен, за което ние не сме съгласни с него и неговите привърженици.

Всички ние студентите, които следваме в България, с изключение на няколко, подкрепихме новия курс на БКП. Особено ние тримата Чой Дон Сен, Ли Зан Дик и Ли Сан Джон открито защищавахме политиката на КПСС начело с др. Н.С.Хрущов и БКП начело с Вас, др. Т. Живков.

Др. Чай Дон Сен още след XX конгрес на КПСС единствен, правилно се беше ориентирал и спомогнал на всички нас, правилно да разберем новия курс, който трябваше да поемат всички комунистически партии, след XX конгрес на КПСС.

Др. Ли Зан Джон беше активен пропагандатор, др. Ли Сан Джон като младежки секретар и като полит-информатор, винаги правилно информираха за XX и XXII конгрес на КПСС.

Когато стана известно всичко това на пословството те започнаха да ни обвиняват и преследват, като "антипартийци" и "ревизионисти".

Другарю Живков, Чой Дон Сен изгуби своя баша в Японския затвор още, когато той се намираше в утробата на майка си. Др. Ли Зан Джон загубва баща си също в японския затвор, където осъден да излежи доживотна присъда, а брат си изгубва през време на Отечествената война. Башата на др. Ли Сан Джон е участвувал в Отечествената война.

Ние добре знаям с каква надежда нашите родители, братя и сестри ни чакат да се завърнем в родината, като добре подготовени специалисти от братска България. Ние също не сме забравили нито за миг родното място, там където сме израснали.

СК
Но ние преди всичко мислим за справедливото ни дело, и сме дълбоко убедени, че и в Корея рано или късно ще възтържествуват идентите на XX и XXII конгрес, както стана в България.

Другарю Живков, на 25.VII.t.g. корейското правителство отозва всичките студенти следващи в братските социалистически страни, с обещания, че ще ги върнат обратно, за да завършат образованието. Но ние знаеме целта на това отозваване и какво ще правят те с нас в Корея.

Заради горе изложените политически причини ние твърдо решихме да откажем да се завърнем в Корея. В момента ние бяхме 13 души. Повечето от другарите нарочно удължиха срока на дипломните защити, като се колебаеха да поискат политическо убежище в България. Но в решителния момент лъжата, замамата, строго преследване и заплашване от страна на посизмлото ги принудиха да заминат в Корея. Въпреки всичко това ние метрираната; Чой Дон Сен, Ли Сан Джон, Ли Зан Дик и Чой Дон Джун категорично отказвахме да се завърнем в Корея.

На 28.VII.t.g. след обяд ние напуснахме София и заминавме за Битоша, където се укрихме.

За нашето отказане да се завърнем в Корея ние убедо- михме лично Вас, другарю Живков, а също и председателя на Президиума на Народното събрание др. Д.Ганев, председателя на Министерски съвет на НРБ др. Антон Югов, министра на външни- те работи др. Карло Лukanов, министър на вътрешните работи др. Дико Диков, др. Начо Папазов – министър на просветата и на културата и др. Иван Абаджиев – първи секретар на ЦК на ДКМС.

Едновременно с това ние изпратихме писмо до партийния комитет в корейското посолство, с което уведомихме същите за причините, поради което отказвахме да се завърнем в Корея.

През цялото едномесечно укриване в България, с помощта на на нашите приятели и колеги, ние бяхме непрекъснато търсени от корейското посолство, за да бъдем върнати по насилствен начин в Корея.
На 28. VIII. т. г. в 4 ч. след обяд пред кино "Д. Благоев" членовете на корейското посолство в състав от 7 души по указание на посланика Лим Чун Чу, успях да ни хванат четиримата по варварски и хулигански начин, нарушавайки грубо законността, суверенитета и общоприетите международни закони. Те ни представиха, като "хулигани" и "пияници" и пред пред българските милиционерски органи и неосведомените за нас български граждани, използувайте своите дипломатически предимства, злоупотребявайки с доверието, което България им предоставя.

Ние бяхме откарани на сила с коли в посолството, където ни вързаха с тел, а впоследствие с въже краката, ръцете и кръста. Арестувани бяхме в двете стаи намиращи се на III етаж на посолството по двама. Всички членове на посолството се превърнаха в часовна. Специално за нас през Румъния бяха изпратени двама следователи, които пристигнаха три дни след нашето задържане. Начело с посланикът Лим Чун Чу, следователите Ким и Ли / които скриха имената си/, третия секретар Сим Сан Ир, търговският съветник Пак Нин Хак, търговският служител Ким Ен Ир и др. непрекъснато ни разпитваха, без да се срамуват да използват всякакви методи, включително изтезания и отнемане на сън.

Лично посланикът физически изтезаваше нашия др. Л. Зан Дик, който отказа да се завърне в Корея, а когато същия отговори на посланика, че той се бори за правилния, ленински курс в партията, посланикът заповяда да бъде преместен в клетва и да не му се дава храна. Той ни обвиняваше, че сме по-опасни от империалистическите агенти, с което ни заплашваше през цялото време. Казваха ни, че България ще ни приеме за да ни използуват против Корея, а след това ще бъдем изхвърлени като кучета на улицата, без да ни бъде дадена възможност да живеем, като всички българи. След дълги изтезания ние бяхме принудени да подписваме "обещание за завръщане в родината". Но подписвайки това обещание ние смятахме да избягаме от техните ръце, тогава, когато бъдем откарани на гарата или аерогарата.
През последната седмица нас ни принуждаваха да признаем, че сме посещавали лично Вас, дружарю Живков, и съветският посланик, и ни задължаваха да пишем, че Вие сте дали конкретни указания да не се връщаме в Корея. По такъв начин чрез Вашето лице искаха да обвинят БКП. Ние обаче не признаваме това, което не е вярно.

През цялото време на нашето арестуване не ни даваха български и съветски вестници и списания, въпреки нашето настояване, а ни даваха само съчиненията на Ким Ир Сен.

Тук още веднаж със собствените си очи видяхме къде е правдата. Ето защо от самото начало ние търсихме начин как да избягаме от техните ръце, за да можем с нови сили да продължим нашето справедливо дело.

Стаята, в която бяхме задържани, ние двамата се намираше на III-тия етаж. В нея постоянно имаше следовател, съседната стая на нашата служеше за карауна, в която имаше шест човека от посолството, а в следващата стая имаше два постоянни часовци. Всички врати и прозорци бяха заключени, дръжките извадени, за да не се вижда отвън ключа двойни пердета. Цялото време ние мислехме как да избягаме и Ви съобщим какво връщат в корейското посолство.

На 27. IX. т. г. вечерта в 23 часа в момента, когато всички бяха на съвещание в съседната стая, ние използувайки 2 стотинки/като отворка/ и бързанарко ножче / за рязане на чаршафи и пердета / и успяхме да избягаме през прозорци с помощта на въже от чаршафи и пердета.

Дружарю Живков, с нашето бягство ние целяхме преди всичко:
- да докажем пред корейското посолство, че ръководителите на БКП не са ни увлекли, а ние сме действували по наше убеждение;
- да разобличим порочния метод, който приложиха срещу нас, и който прилагат срещу миллионите честни хора в Корея;
- да не дадем своя млад живот, преди да възтържествуват великите идеи на ХХ и ХХII конгрес на КПСС в Корея.
Сега, когато вече ние сме свободни и се намираме под грижата на нашите приятели и колеги, погледнете и мисълта ни са насочени в този момент към оградата на корейското посолство, където все още се намират задържани незаконно нашите другари и съдийниците, които има опасност против тяхната воля да бъдат изпратени в Корея, където те без съд ще бъдат ликвидирани само на това, че искат нашия народ да живее щастливо, както народите на Съветския съюз и НРБ.

Другарю Джиков, единия другар Чой Дон Сен още преди да бъдат задържани имаше разклонено здраве, а след задържането му всъщност на тормоза и изтезанията в посолството неговото здравословно състояние още повече се влоши. Въпреки това посолството не взема абсолютно никакви медицински мерки, за да се поправи здравословното му състояние, а е оставен на произвола на съдбата. Ето защо ние Ви молим др. Джиков, а във Ваше лице молим и българското правителство да помогне по някакъв начин на нашия другар, който ако остане оставен при това положение няма да се заподоби не след дълго, а може би след месец, да загуби своят клад живот, тъй необходим на всички нас.

И накрая, за да станем час по-скоро Димитровски комсомолци, ние Ви молим да ни бъде дадено политическо убежище и българско гражданство. Желаем да приложим своите сили като инженери в изграждането на социализма на НРБ.

Ние скромно Ви обещаваме с честна комсомолска дума, че до края на нашия живот Ви, българия ще работим, ще се учим и ще живеем по комунистически и сме готови да бъдем изпратени там, където ни зове българската комунистическа партия.

Ние дълбоко вярваме, че Централният комитет на Българската комунистическа партия, на чело Вас, другарю Джиков, ще ни разбере правилно и ще ни окаже башинска помощ.

— С комунистически поздрави—

/ п/ Ли Зан Дик

/п/ Ли Сан Джон

4. X. 1962 г.
София.
Разпрнх. в 20 екз.
11.X. 1962 г.

Вярно с оригинала: П. Недялов

СК