Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ЗВЕРНЕННЯ**

**до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради Національної безпеки та оборони України**

**щодо** **притягнення до відповідальності колаборантів**

**та прислужників ворога**

Сьогодні, коли весь український народ веде боротьбу не на життя, а на смерть за свою країну, за її право жити вільно у вільному світі, коли дочки й сини України гинуть внаслідок невиправданого нападу ворожої держави, представники української православної церкви намагаються просто знайти шляхи викрутитися, а не повністю відмовитися від проросійських наративів, що вони проповідували роками.

Ще 12 травня 2022 року Синод УПЦ МП мав можливість стати зі своїм народом, своїми вірними та засудити агресію, розірвати зв’язки з рпц і кірілом. Натомість вони обрали залишитись у єдності з рпц і вигороджувати агресора, транслювати кремлівську пропаганду, виводячи з-під відповідальності за агресію проти України путіна й російську державу, і цинічно перекладали відповідальність на Україну.

Синод УПЦ МП дозволив собі безглуздо стверджувати, нібито сама Україна і Православна церква України спровокували російський напад. Такі висловлювання мали б розцінюватися як розпалювання релігійної ворожнечі, образа почуттів вірян і виправдання війни росії проти України.

Уже 27 травня 2022 року відбувся Собор Української православної церкви московського Патріархату, на якому було ухвалено зміни до її Статуту. Відповідно до коментарів частини учасників Собору, було розірвано передбачені Статутом зв’язки з москвою.

Статут довгий час лишався неопублікованим. Його поява у відкритих джерелах засвідчила, що УПЦ вирішила зберегти тяглість своїх контактів з москвою. У першому ж пункті йдеться: "Українська православна церква є самостійною і незалежною у своєму управлінні та устрої відповідно до Грамоти Патріарха Московського і всієї Русі Олексія ІІ від 27 жовтня 1990 року". Грамота ж передбачає, що УПЦ може нічого у себе не змінювати.

У таких умовах найкраща відповідь на те, чи зберегла УПЦ свою єдність з москвою, – це практика її дій. А саме – рішуче засудження і покарання колаборантів і прислужників російського агресора, не зважаючи на місце у церковній ієрархії, і щирий, без лукавих умов і образ, діалог щодо інтеграції з автокефальною Православною Церквою України.

Зважаючи на викладене вище, закликаємо:

- вжити законодавчих кроків для сприяння самовизначенню релігійних громад, для унеможливлення впливу держави-агресора на церковні стосунки в Україні, а також створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування випадків колаборації священнослужителів з російським агресором;

- забезпечити швидке та дієве реагування правоохоронних органів на всі виявлені факти співпраці з агресором або ведення антиукраїнської пропаганди з боку священнослужителів, зокрема й високого рангу;

- сприяти самовизначенню релігійних громад і священнослужителів, забезпечуючи (у взаємодії з правоохоронними органами) захист прав і свобод громадян, громадську безпеку і виконання Законів України.

Ми вбачаємо необхідність у тому, щоби раз й на завжди заблокувати будь-які інструменти агресії рф проти України, усунути загрози, пов’язані з використанням релігійних організацій для втручання у внутрішні справи України. Й тому, якщо найближчим часом, не побачимо чіткого плану дій від УПЦ, а не розмитих формулювань у деклараціях, вважаємо за потрібне піднімати питання про доцільність існування цієї організації в нашій державі.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО