Я познакомился с Александрой Крыленковой в 2015 году в Симферополе. Мы сидели в кафе напротив здания ФСБ, и я тогда спросил её: «А что здесь было до аннексии Крыма»? Саша ответили, что тут было [СБУ](https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Service_of_Ukraine), и что там работают те же люди, что служили в СБУ. Александра тогда много рассказывала мне про ситуацию с правами человека после того, как полуостров был аннексирован. Я был сильно впечатлён её знаниями и устремлённостью. Мы и после этого иногда общались, я с интересом следил за её работой.

Вчера прошла [встреча Путина с членами СПЧ](http://kremlin.ru/events/president/news/62285), который возглавляет теперь Фадеев, сменивший Михаила Федотова. Впечатление у меня от встречи — как обычно — гнетущее.

Свои впечатления Саша Крыленкова изложила в фейсбуке так:

«Вчера на этой встрече неназываемого с СПЧ произошло одно явное изменение реальности.

Раньше на этих встречах не давали заявить о большой части "острых проблем". Была борьба за возможность сказать.

Вчера были сказаны почти все слова. Было сказано про Сеть, про Новое величие, про пытки, про запрет [Хизб ут-Тахрир](https://en.wikipedia.org/wiki/Hizb_ut-Tahrir), про много чего. В ответ Путин перепутал Хизб ут-Тахрир со [Свидетелями Иеговы](https://jw-russia.org/en/index.html), [Сеть](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29) с [Новым величием](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F%C2%BB), [Московское дело](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) с [Парижем](https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_vests_movement). Это всё неважно.

Нет новости в том, что у нас в стране политические репрессии. Нет новости в том, что люди и их судьбы не имеют значения. Нет новости в том, что власти неинтересно разбираться, где дела Хизб ут-Тахрир, где Свидетелей Иеговы, где Новое Величие, где Сеть, и что сделали ребята летом на улицах.

Просто слова перестали иметь смысл. И в этом новость.

До тех пор, пока люди боятся говорить правду, а власть пытается эту правду скрыть, правда имеет смысл. Слова имеют вес.

Мы говорим: сейчас не 37 год. Сейчас есть Интернет, Новая газета, Дождь и Эхо Москвы. Сейчас мы можем говорить.

Мы всё ещё можем. Но это уже не имеет смысла. Сказанное слово потеряло вес.

В 1956 году после ХХ съезда КПСС куча людей говорили: "мы же ничего не знали! Это ужас!", но у этих же людей сажали соседей, родных друзей, сослуживцев. Но это не имело значения.

Вот и сейчас. Сказанное слово сказано, но не имеет значения. И в каком-нибудь 2037 или 2053 все также будут говорить: "тысяча политзаключенных в 2019?? Невиновные по 228 статье УК десятками тысяч??? Пытки ФСБ?? Фальшивые дела о терроризме? Какой ужас! А мы ничего не знали..."

У слова и правды есть сила. Но только тогда, когда слово имеет значение».