**ПРОТОКОЛ**

**ХХ сесії VІІІ скликання**

**Червоноградської районної ради**

**Львівської області**

**17 квітня 2024 року м.Сокаль**

Всього депутатів – 42.

Присутні на сесії – 23 (список додається ).

Запрошені: Голови ОТГ Червоноградського району.

**Головує на засіданні:**  Порицький А.В. - голова Червоноградської районної ради Львівської області.

**Президія:**

Порицький А.В. – головаЧервоноградської районної ради;

Кохан Н.П.- заступник голови Червоноградської районної ради;

Дяченко А.П. – голова Червоноградської районної державної адміністрації.

**Секретаріат:** Друк Н.В., Вавринчук Н.О., Призва С.В.

**Реєстраційне голосування:**

підтверджено - 20

не підтверджено - 3

відсутні – 18

всього - 42

КВОРУМУ НЕМАЄ

**Реєстраційне голосування:**

підтверджено - 21

не підтверджено - 2

відсутні – 19

всього - 42

КВОРУМУ НЕМАЄ

**Реєстраційне голосування:**

підтверджено - 23

не підтверджено - 0

відсутні – 19

всього - 42

КВОРУМ ДОТРИМАНО

А.Порицький: Оголошую засідання ХХ позачергової сесії VIII cкликання Червоноградської районної ради Львівської області відкритим.

**Звучить державний Гімн України.**

А.Порицький:Пропоную згадати усіх наших воїнів, які віддали своє життя за нашу незалежність, і вшанувати їх хвилиною мовчання.

Хвилина мовчання.

А.Порицький: Продовжуємо нашу роботу. Пропоную до складу лічильної комісії обрати депутатів Зінов'єва М.О., Фіялковського С.Д. та Гавриліва Я.С.

Прошу проголосувати за такий склад лічильної комісії.

Голосували: за – 23

проти – 0

утримались – 0

не голосували - 0

відсутні –19

всього – 42

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

А.Порицький: Пропоную до складу редакційної комісії кандидатури депутатів Скоропади О.П., Іванчини В.П. та Палюха Т.О.

Хто за такий склад редакційної комісії, прошу голосувати?

Голосували: за - 23

проти - 0

утримались - 0

не голосували - 0

відсутні - 19

всього - 42.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного XХ позачергової сесії Червоноградської районної ради Львівської області VІІІ скликання.

Інформує:Порицький А.В. – голова Червоноградської районної ради.

А.Порицький: Ви всі могли ознайомитися із запропонованим порядком денним сьогоднішньої сесії. Пропоную поставити проект рішення «Про порядок денний…» на голосування за основу.

Голосували: за - 23

проти - 0

утримались - 0

не голосували - 0

відсутні - 19

всього - 42.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

А.Порицький: Чи будуть якісь пропозиції, зміни чи доповнення до даного порядку денного? Немає?

Я пропоную включити в порядок денний ще два питання: «Про дострокове припинення повноважень депутата Червоноградської районної ради Львівської області VІІІ скликання Богачової І.В.» і «Про дострокове припинення повноважень депутата Червоноградської районної ради Львівської області VІІІ скликання Куца А.Ф.».

Ці депутати написали заяви про дострокове припинення повноважень депутата. Прошу поставити дану пропозицію на голосування.

Голосували: за - 23

проти - 0

утримались - 0

не голосували - 0

відсутні - 19

всього - 42.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

І.Бойко: Пропоную спочатку розглянути питання про дострокове припинення повноважень депутатів, а після них всі інші.

А.Порицький: На 10.40 у нас запланована Zoom з Народним депутатом України Юрієм Камельчуком. Не знаю, чи ми встигнемо розглянути ці питання до цього часу.

У кого ще будуть які доповнення до порядку денного сьогоднішньої сесії? Немає доповнень? Тоді ставлю на голосування затвердження порядку денного ХХ позачергової сесії Червоноградської районної ради Львівської області» в цілому.

Голосували: за – 23

проти – 0

утримались – 0

не голосували - 0

відсутні – 19

всього – 42

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата Червоноградської районної ради Львівської області VІІІ скликання І.Богачової».

Інформує: Порицький А.В. – голова Червоноградської районної ради Львівської області.

А.Порицький: На адресу Червоноградської районної ради надійшла заява від депутата Богачової Ірини Вікторівної.

Голова Червоноградської районної ради Порицький А.В. читає заяву Богачової І.В. (текст заяви додається).

А.Порицький: У кого будуть запитання? Немає?

Відповідно до проекту рішення пропонується достроково припинити повноваження депутата Червоноградської районної ради Львівської області VІІІ скликання Богачової Ірини Вікторівни.

Чи будуть якісь зміни, доповнення до проекту рішення? Немає?

Тоді ставлю на голосування проект рішення по даному питанню в цілому.

Голосували: за – 23

проти – 0

утримались – 0

не голосували - 0

відсутні – 19

всього – 42

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата Червоноградської районної ради Львівської області VІІІ скликання А.Куца».

Інформує: Порицький А.В. – голова Червоноградської районної ради Львівської області.

А.Порицький: На адресу Червоноградської районної ради надійшла заява від депутата Куца Андрія Федоровича про дострокове складання ним своїх депутатських повноважень.

З проектом рішення ви можете ознайомитися. У проекті рішення пропонується достроково припинити повноваження депутата Червоноградської районної ради Львівської області VІІІ скликання Куца Андрія Федоровича.

Чи будуть якісь зміни, доповнення до даного проекту рішення? Немає?

П.Музичка: Якщо людина пише заяву про складання мандату, то це є серйозний крок. Мала би бути хоч приблизна мотивація?

А.Порицький: Це є власне бажання людини. Є і певна мотивація. Але вона є більше приватною. Тому людина цього не зазначила у заяві.

Чи будуть зміни, доповнення до запропонованого проекту рішення? Немає? Тоді ставлю на голосування даний проект рішення в цілому

Голосували: за – 23

проти – 0

утримались – 0

не голосували - 0

відсутні – 19

всього – 42

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ: Про звернення до Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України щодо перейменування м.Червоногшрад та Червоноградського району Львівської області.

Інформує: Порицький А.В. – голова Червоноградської районної ради Львівської області.

А.Порицький: Ми маємо записаних до виступу трьох бажаючих, які не є депутатами Червоноградської районної ради. Тому ми мусимо проголосувати за процедурою про надання дозволу їм на виступ. Це є: Юрій Камельчук, Сергій Касян та Олег Микитин.

Пропонується кожному з них на виступ до п’яти хвилин.

Ставлю на голосування питання про надання їм слова для виступу.

Голосували: за – 23

проти – 0

утримались – 0

не голосували - 0

відсутні – 19

всього – 42

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

А.Порицький: Шановні депутати!

Перед тим як надати слово депутату Верховної Ради України, я б хотів вам зачитати таку невеличку довідку. Ми маємо стару карту Фон Мігеля.

Перша згадка про Новий двір датована 1525 роком. Польська королева – дружина короля Сігізмунда, дала це поселення як свій посаг. Новий Двір існував більше як сто років до заснування Кристинополя.

Клюсів – це також є дуже старе селище, де зараз знаходиться Червоноградська лікарня. Цю місцевість над річкою західний Буг називали Кубузів.

У 1768 році польський сейм продав це село Клюсів у власність київському воєводі Франциску Селезію Потоцькому. Новий власник сплачував за село 341 злотий 13 грошів і 6 динарів в рік.

На цьому місці постало місто, яке було названо на честь Кристини Потоцької, яка була внучкою руського князя Олександра Острозького. Припускають, що місто виникло і отримало назву Кристинопіль між 1661 та 1665 роком, після її шлюбу з Феліксом Потоцьким.

На карті французького картографа Гійома Сансона 1665 року місто позначене як Крістіанаполіс. А між теперішнім Червоноградом та Добрячином тоді взагалі були болота.

На сьогоднішній день точиться багато дискусій щодо перейменування Червонограда на Шептицький. Тому я ще хочу зачитати біографічну справку про Шептицького.

Андрей Шептицький походить із польських князів і його ім’я - Роман Марія Олександр. Пізніше він одержав Василіанську рясу і чернече ім’я Андрей.

13 серпня 1889 року брат Андрей склав перший обіт у Добромилі, а після цього вирушив на навчання до ієзуїтської колегії в Кракові. І після успішного складання іспитів у серпні 1892 року приїхав до Кристинополя готуватися до останнього монаршого акту - складання вічних обітів. Із Кристинополя брат Андрей поїхав до Перемишля, де з рук єпископа-українця Юліана Пелеша отримав правний титул досвячень.

Наприкінці серпня 1898 року він ще повернеться до Кристинополя як викладач моральної догматики на богословських студіях.

А вже у січні 1899 року до тутешнього монастиря дійдуть чутки, що отця Андрея чекає митра митрополита.

Такий невеличкий історичний екскурс.

А зараз слово для виступу надається Сокальському міському голові Касяну С.В.

С.Касян: Шановний Андрій Павлович! Шановний Андрій Володимирович!

Шановні депутати Червоноградської районної ради, запрошені!

Депутати Сокальської міської ради на 40 сесії, яка відбулася 11 січня 2024 року прийняли звернення до депутатів Червоноградської районної ради з проханням підтримати звернення щодо перейменування Червоноградського району Львівської області у Прибузький район Львівської області.

Я не буду читати саме звернення, але обґрунтування у ньому слідуюче. 17 липня 2020 року, внаслідок проведеної адміністративно-територіальної реформи в Україні, було утворено Червоноградський район з центром у м.Червоноград, до якого увійшли Белзька, Великомостівська, Добротвірська, Лопатинська, Радехівська, Сокальська та Червоноградська територіальні громади.

Сокаль та Радехів втратили статус районних центрів. А мешканці Сокальського, Радехівського, частково Кам’янка-Бузького і Жовківського районів проживають тепер у Червоноградському районі. Зі всієї поваги до мешканців Червонограда, але частина мешканців Сокальської територіальної громади не бажають ідентифікувати себе з Червоноградським, Новодвірським районом, якого історично ніколи не було на наших теренах.

Водночас розуміємо, що Великомостівського району (з центром Великі Мости), Горохівського (з центром у місті Горохів), Забузького ( з центром у місті Белз), Лопатинського (з центром у селищі Лопатин), Радехівського (центром у місті Радехів) уже не повернути, оскільки, пройшла уже адміністративно-територіальна реформа.

Ми розуміємо, що географічно територія новоствореного Червоноградського району є прибузьким (при річці Західний Буг). Тому цілком логічним є компромісна назва об’єднаного району – Прибузький. Бо одна із найбільших річок Західної України – західний Буг несе свої води у Балтійське море, починаючи із селища Добротвір до села Пісочне, а також живиться притоками, які протікають через територію усіх територіальних громад району.

Щодо назви адміністративного центру району, то в Україні є виключення. Наприклад: Закарпатська область з центром у м.Ужгород, Волинська область з центром у м.Луцьк.

Тому відповідно до листа з Комітету Верховної Ради України з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від 9 січня 2024 року до Верховної Ради не надходила пропозиція від Червоноградської районної ради щодо перейменування Червоноградського району.

На підставі вищесказаного депутати Сокальської міської ради Львівської області звертаються до вас, колеги, щодо проведення обговорення з метою прийняття та подальшого надсилання аналогічних звернень Президенту України, Голові Верховної Ради України, Голові Українського інституту національної пам’яті з пропозицією щодо перейменування Червоноградського району Львівської області у Прибузький район Львівської області. Дякую.

А.Порицький: Слово надається Народному депутату України Камельчуку Юрію Олександровичу.

Ю.Камельчук: Доброго дня!

Щодо самого процесу стосовно переіменування міста Червоноград і району, то ми бачимо, що це питання піднімається не прозоро. Мене не влаштовує те, як цей процес був організований у Червонограді і як зараз продовжується розгляд цього питання у Комітеті Верховної Ради України…

Я звертався до багатьох моїх колег з різних фракцій, які працюють у цьому комітеті з проханням ще до того, як вони розглядали питання перейменування міста у своєму комітеті, звернути увагу на думки людей, почути їх, вивчити це питання детальніше і спиратися не тільки на висновок експертної комісії Українського інституту національної пам’яті.

Інститут національної пам’яті дав відповідь на звернення Володимира Ткачика (колишнього депутата Львівської обласної ради) про те, що вони не мають таких повноважень на перейменування, але вони фактично займалися створенням цієї експертної комісії, де, на мою думку, є колегіальна «відповідальність» з одного боку і колегіальна «безвідповідальність» - з іншого боку. Вони спочатку не робили подібних висновків, а потім такий висновок з’явився на базі звернення юриста Львівської обласної ради.

Також процес не був прозорим ще й тому, що рішення не було передано до Верховної Ради України, щоб його могли розглянути. При прийнятті рішення громадою Червонограда на зборах і, в тому числі, результатів голосування, яке було організовано на незалежній платформі з допомогою ідентифікації, були зроблені певні порушення.

Тим не менше, навіть цей результат показує, що перше місце було за варіантом відносно збереження назви міста Червоноград. Другий варіант – пропонувалася назва Кристинопіль. І далі були інші варіанти. Назва Шептицький набрала трохи більше трьох відсотків.

А далі Комітет ВРУ, не запросив на своє засідання мене, як представника регіону. Вони також для нормального демократичного процесу розгляду цього питання могли запросити міського голову, когось із представників історичної спільноти Червонограда, щоб почути думку і прийняти зважене рішення. Цього, на жаль, не було зроблено.

І вони прийняли рішення на основі двох голосувань. І назва Кристинопіль набрала найбільше голосів при голосуванні серед самих представників комітету.

Коли я про це дізнався, то звернувся до Комітету, спочатку усно, чому вони мене не покликали на своє засідання. На жаль, якоїсь адекватної відповіді я не отримав. Тоді громада Червонограда звернулася до мене і ми організували ще одні збори… Члени комітету сказали, що уже пізно, пів року уже пройшло…

Ми знаємо, що Червоноградська міська рада тричі не спромоглася проголосувати, щоб направити результати голосування до Комітету ВРУ, чим фактично, самоусунулась від цього питання. І це є не нормальна ситуація. Тому громадяни ще раз висловились і ми подали звернення до комітету. Я попросив розглянути це питання ще раз.

Члени комітету провели своє засідання у той же день, коли у нас було засідання Верховної Ради, і знову без попередження. Такої практики у інших комітетів немає, вони телефонують, запрошують, а також ця інформація розміщується на офіційній сторінці комітету. А там не було ніякої інформації і жодних повідомлень.

Вони провели своє засідання і відхилили мою пропозицію скасувати це рішення і залишилися на цій назві – Кристинопіль.

Тоді я ще раз подаю до них звернення, щоб вони розглянули це питання за моєї присутності і щоб хтось з представників регіону мав можливість висловитися з цього приводу. Сподіваюся, що це звернення буде розглянуте, тим паче, що на розгляд Верховної Ради це питання ще не буде терміново виноситись, бо постанова про перейменування міст не внесена на сайт Верховної Ради.

Ми можемо подати альтернативну назву, навіть якщо приймаємо той факт, що уже змінити нову назву не можливо як міста, так і району.

Тому я б хотів почути вашу думку про те, як ви вважаєте нам потрібно діяти далі і за який варіант перейменування виступаєте ви?

А.Порицький: Дякую вам. Ми вас проінформуємо про результати після наших дискусій і нашого прийнятого рішення.

Слово надається Лопатинському селищному голові Олегу Васильовичу Микитину.

О.Микитин: Шановна Президія! Шановні депутати!

Пропозиція Сокальської міської ради щодо перейменування району у Прибузький не викликало у наших депутатів ніякої ініціативи. Якщо буде вирішене питання щодо перейменування міста Червоноград, тоді напевно питання перейменування району також викличе інтерес.

Я особисто до питання перейменування населеного пункту відношуся дуже чуттєво, бо цей процес має консолідувати громадськість, а не розділяти її.

Мої предки по маминій лінії жили на території Червонограда і ніколи вони не вживали назви Кристинопіль чи Червоноград. А завжди називали місто Красноград.

Мені дивно, чому тут сьогодні немає представників Червоноградської міської ради, бо це питання є дуже важливе. Прийняття відповідного рішення про переіменування тягне за собою певні правові наслідки. Доведеться поміняти усі печатки, статути, багато документів. І це процес не одного дня. Це також є моральна відповідальність перед нашими нащадками.

Тому я б хотів, щоб ця дискусія була більш широка і якщо потрібно буде, то ми винесемо це питання на розгляд сесії Лопатинської селищної ради. І якщо нас будуть питати, то ми з цього приводу свою думку висловимо. Бо на сьогоднішній день ніхто нашої думки не питає, що є дуже боляче.

Дякую.

В.Порицький: Шановні депутати! Всі ознайомилися з проектом нашого звернення? Тоді прошу вносити свої пропозиції.

До слова запрошується голова Червоноградської районної військової адміністрації Андрій Павлович Дяченко.

А.Дяченко: Шановний Андрій Володимирович! Шановні присутні!

Я виступаю як депутат районної ради і як мешканець міста Червоноград.

Те, що я хотів сказати, уже озвучив Олег Васильович. Тому я трохи розширю це питання і хочу окреслити ті моменти на які, на мою думку, потрібно вважати і які потрібно враховувати.

Перше. Сьогодні треба розуміти думку людей. Хочу подякувати громадським активістам Ткачику Володимиру, Карплюку Юрію за їхню активність, які висловлювали свою думку і цим створювали такий «майданчик» для дискусій.

Друге. Після тих обговорень у голосуванні приймало участь всього біля трьох тисяч людей. А в Червонограді проживає 60 тисяч мешканців. Це вже не може бути якимось визначальним…

Це має бути обговорення не тільки в Лопатинській селищній раді, а й в усіх територіальних громадах району. Всі вони мають висловити свою думку, бо це все пов’язано історично, бо Червоноград був таким адміністративним центром навколо якого творилася промислова історія.

І третє, на мою думку, саме ключове: нам потрібно опустити маркер, пов’язаний з Польщею. У нас є свої українські назви. Тому моя особиста думка, як мешканця Червонограда, це не має бути польська назва. Це – моє глибоке переконання.

Тому у проекті рішення дуже слушно написано, що треба врахувати думку людей, і це потрібно робити у мирний час. Сьогодні є зовсім інші цілі, завдання, бачення. І всі ми маємо у першу чергу сконцентруватися на нашій перемозі і на допомозі Збройним Силам України. Бо проблема наша в першу чергу полягає в тому, як перемогти у цій страшній війні російського агресора.

Слава Україні!

А.Порицький: Чи ще хтось бажає виступити?

П.Музичка: В даній проблемі, панове депутати, ми повинні бути послідовними. Визначальним у даному питанні є центр району – місто Червоноград.

Червоноград сьогодні по всіх параметрах підпадає під Закон України «Про декомунізацію». Він справді був «червоним», бо тоді він був заселений чужинським елементом з відповідними наслідками. І ми мали б зважати на те, що ми мусимо повернути історичну назву.

Якщо дехто каже, що це є польська назва, то я вам скажу, що у Польщі сьогодні багато населених пунктів не переіменовані. Вони просто названі у польській транскрипції. Ми можемо таким самим шляхом піти. Це буде варіант дещо компромісний, але він буде логічний. Ми повертаємо історичну назву лише в українській транскрипції. Наприклад у Польщі є українське місто Холм, яке у Польщі називають Хелм.

Ми могли б повернути історичну назву у вигляді Кристинопіль. Я думаю, що такий варіант є найкращим.

Щодо спроби назвати Шептицьким, то митрополит Андрей Шептицький є надто значуща фігура і надто велика постать в українській історії, щоб зводити до профанації це велике ім’я. Якби Шептицький мав пряме і безпосереднє відношення до цього міста, то ще б можна було дискутувати. Але загалом так вільно оперувати ім’ям великого духовного батька української нації ми не можемо. Тому це є неприйнятно у будь-якому вигляді.

Я не думаю, що сьогодні в цьому залі можна прийняти якесь рішення з огляду на кількість депутатів. Я не думаю, що усі думки зійдуться на тому, щоб проводити референдум після закінчення війни. Бо ми не можемо знати скільки часу триватиме сьогоднішня війна. А терміни для приведення у відповідність назв населених пунктів відповідно до Закону України «Про декомунізацію…» уже закінчуються. Тому я пропоную іти шляхом повернення історичної назви в українській транскрипції. І всі будуть задоволені. Дякую.

А.Порицький: Ще є бажаючі виступити?

Ю.Крук: Шановні колеги!

В Україні був прийнятий закон «Про декомунізацію» і назва Червоноград однозначно підпадає під його дію. Такої назви як Червоноград бути не може.

Я був депутатом Червоноградської міської ради І скликання. І це питання стояло уже тоді у 1991 році. Тоді серед тієї кількості депутатів переважала думка щодо зміни назви міста на Кристинопіль. Але в останній момент знайшлися люди, які внесли розкол і сказали, що це є польська назва. Тому давайте назвемо Христинополем. І група людей, яка була за перейменування міста, була розбита на дві групи. На голосування було поставлено три назви: Червоноград, Кристинопіль і Христинопіль. В результаті більшість голосів дістав варіант з назвою Червоноград. Багато тоді говорили, що те питання не на часі… Воно і тепер не на часі.

Верховна Рада дала ясно зрозуміти, що Червоноград має бути переіменований. У Червонограді було достатньо часу, щоб відреагувати на це і провести відповідні слухання. На мою думку, там усе було пущено на самотік. Згідно закону вирішувати тепер це питання має Верховна Рада. Тому я підтримаю рішення Верховної Ради.

А розводити дискусії по району…, то консенсусу все рівно не знайдемо. Раз не було прийняте рішення міською радою, то нехай приймає рішення Верховна Рада, як передбачено законом. Дякую.

А.Порицький: Шановний Юрію Євгеновичу!

Ви за те, щоб Червоноград перейменувати у Шептицький?

Ю.Крук: Я за те рішення, яке прийме Верховна Рада.

А.Дяченко: Потрібно вибрати таку назву, яка була б об’єднуючою.

Ю.Крук: Я пропонував назву Надбужанськ. А зараз уже пізно і ми не маємо на це впливу. Вплинути на це може тільки Верховна Рада. І я проти того, щоб розводити дискусію на весь район. На мою думку цього робити не потрібно.

А.Порицький: Якраз сьогодні вранці я бачив звернення одного військового, який з трибуни Верховної Ради розказував депутатам про три законопроекти, які уже більше року лежать і по них не прийняті рішення. Один з них «Про врегулювання закупівель для військових…» та ін. Тобто, виходить, що зараз у Верховній Раді є законопроекти надважливі, які лежать уже по року. А тут терміново Верховна Рада має прийняти рішення.

А.Дяченко: Враховуючи ту дискусію, яка зараз відбувається, я хочу зачитати один із варіантів.

Зважаючи на таку ситуацію, пропонується альтернативна назва, якої не було серед запропонованих під час опитування. Таким компромісним варіантом могла бути назва Червенськ. Ця назва немає жодного стосунку до комуністичної ідеології на відміну від назви Червоноград. Назва ця формально співзвучна з теперішньою назвою Червоноград, хоча різниться з нею за змістом і за формою. І завдяки такій співзвучності, ця нова назва не буде викликати агресивного сприйняття з боку прихильників чинного найменування міста. Це дозволить уникнути будь-яких конфліктів на адресу інституту національної пам’яті та Верховної Ради і отримати в подальшому вдалі назви для міста і району.

Тому має бути час для обговорень.

А.Порицький: Ще хтось бажає виступити?

О.Огородник: Цю назву нам нав’язала купка людей, яка за нас прийняла це рішення. І якщо ми будемо мовчати, то так все і залишиться.

Не сприймають люди запропоновану назву Шептицький. І тим паче, що питання перейменування зараз не на часі. Я проводила опитування серед людей. Всі звиклися з назвою Червоноград і ніхто в цьому не бачить нічого комуністичного.

Н.Сидорко: Щодо соціологічних опитувань, то частина людей виступає за Червоноград, частина за Кристинипіль, частина за Червенськ. Але говорити про те, що ми до цього звикли, то я з цим не згідна. Тому, що ми всі хочемо, щоб наші діти і наші внуки жили краще, а не так як жили ми.

Я читала статтю і там було написано, що місто Червоноград – місто нашої революції і червоного прапора. І ніде не написано, що Червоноград названо на честь червоної калини. Яке ще тут може бути обговорення?

І якщо подивитися на результати голосування, то за назву Червоноград проголосувало менше 1% людей, які взяли участь у цьому опитуванні. І це було недопрацювання Червоноградської міської ради і цілого міста.

Сама я живу у Червонограді не довго. Сюди приїхав мій дід, який відсидів 10 років в тюрмі і п’ять років йому дали ще заслання. І я сама народилася у Комі АССР. І я не хочу нічого спільного мати з тим режимом, який фактично розділив мою сім’ю і родину. Адже я могла народитися в Україні, могла піти в українську школу…

А у нас все не на часі… У нас ціле покоління молодих людей могло вирости і не знати російської мови…

Ю.Крук: І мова, що на це потрібні будуть великі кошти, то я думаю, що це говориться тільки для відволікання уваги…

О.Огородник: Я впевнена, що та стаття була опублікована на чиєсь замовлення…

А.Порицький: Моя думка така. У нас діє закон і ми мусимо його виконувати і перейменувати… Але не у Шептицький, бо цю назву нам просто «нагло» нав’язали.

Н.Кохан: Шановний Андрій Володимирович! Шановні депутати!

Ми можемо ще довго тут дискутувати, але є прийнятий Закон «Про декомунізацію»… Відповідно до цього закону у місті Червоноград були проведені відповідні слухання і голосування щодо волевиявлення людей, де вони могли висловити свою думку.

Результати голосування міська рада мала скерувати у відповідний комітет Верховної Ради України. Але чомусь цього не зробила. І коли звертаємося до профільного комітету з питанням чому вони не зважали і не враховували результати волевиявлення жителів міста Червоноград, то вони відповідають, що міська рада не направила їм ці результати.

Є така практика, що коли перейменовується місто, то відповідно і перейменовується район.

Наш район складається з семи територіальних громад, він є великий. Тому буде неправильно не враховувати думку і жителів цих територіальних громад, бо назва району має об’єднувати мешканців, а не роз’єднувати.

Кожна територіальна громада мала б розглянути це питання і прийняти якесь рішення. А ми у районі мали б знайти спільний знаменник і надіслати це у профільний комітет Верховної Ради України.

На даний час я ознайомилася з проектом рішення і не можу зрозуміти, чи комітет пропонує винести на розгляд сесії Верховної Ради зміну назви самого міста, чи і району також.

Ми зараз можемо лише скликати позачергові сесії територіальних громад і прийняти якесь спільне рішення, яке до 28 квітня надіслати у комітет, доки Верховна Рада ще не прийняла свого остаточного рішення.

Я.Гаврилів: Тут у залі звучало, що перейменування не тягне за собою використання значних коштів. Я вважаю, що тягне… Я, як директор школи, можу сказати, що треба буде переробляти статути, виготовляти нові печатки, а це все тягне за собою фінансові витрати.

Тому нам зараз потрібно добре продумати можливу назву міста, провести один раз це перейменування, виділити кошти, але щоб воно згуртувало весь район.

В.Катерина: Шановні колеги!

Дискусія щодо зміни назви зараз ні до чого не призведе. Ми зараз маємо думати стратегічно, як із тої ситуації вийти. Зрозуміло, що рішення потрібно приймати. Єдиним варіантом, завдяки якому ми можемо продовжити цю процедуру, потрібно щоб Верховна Рада або не голосувала за проект рішення, яке подав комітет, або безпосередньо, уже при голосуванні у Верховній Раді, депутати не проголосували за нього. Тоді він автоматично повернеться на доопрацювання у відповідний комітет. І тоді уже потрібно буде працювати усім (і місту, і територіальним громадам), щоб переконати комітет…

Для того, щоб це питання повернулося в комітет є два варіанти: або щоб воно ще до голосування не попало у Верховну Раду, або не пройшло при розгляді у Верховній Раді.

У проекті рішення, яке ми маємо, потрібно виключити слова на період «воєнного стану». Тут просто має бути прохання, щоб дане питання не розглядати у Верховній Раді, а повернути у комітет. Тому наше клопотання має бути чітким і ясним.

А.Порицький: Зі слів Юрія Олександровича Камельчука я зрозумів, що подання поки що немає у Верховній Раді, тому ще можливе проведення засідання комітету. Тому він запропонував комітету запросити його на засідання.

М.Зінов’єв: Я не згідний з тим, щоб з проекту звернення виключити словосполучення «військовий стан» тому, що ми не враховуємо думку тисяч людей, які в даний час захищають цілісність України.

Сьогодні звернення має бути прийняте, щоб комітет ВРУ або переглянув своє рішення, або відтермінував його, або на час воєнного стану не проводив жодних перейменувань населених пунктів.

У додатку №2 до рішення «Про перейменування…» вони уже сфальсифікували, бо там написано, що враховуючи пропозиції органів місцевого самоврядування…

А.Порицький: Це є додаток №2 до рішення «Про перейменування…» і він звучить так: «…Підтримані пропозиції органів місцевого самоврядування та рекомендації Українського інституту національної пам’яті, перейменувати Червоноградський район на Шептицький».

Де вони бачили пропозиції, підтримані органами місцевого самоврядування?

О.Огородник: У травні 2022 року проводилось перейменування вулиць у Червонограді. У те перейменування була включена вулиця Поповича у с.Добрячин. Я сама проживаю на цій вулиці.

Коли запитали на підставі чого вони здійснюють це перейменування, то нам сказали за бажанням та на підставі волевиявлення жителів села.

На нашій вулиці є 32 будинки. Всіх опитала і ніхто такого волевиявлення не проявляв. Чому перейменовувати вулицю, яка названа в честь першого українського космонавта? Нам пояснювали це тим, що він народився за комуністичних часів. Та ми усі самі народилися за комуністичних часів.

А.Порицький: Шановні депутати!

Я хочу зачитати вам закінчення нашого звернення: так згідно рішення комітету, Червоноградський район Львівської області підлягає перейменуванню у Шептицький район Львівської області.

Вказане рішення комітету набуло резонансного розголосу серед громади мешканців Червоноградського району та призвело до зростання соціальної напруги, що може мати негативні наслідки у соціумі, пов’язані з розхитуванням суспільства та використанням вказаної ситуації у вкрай складний період для нашої держави.

Ми, депутати Червоноградської районної ради Львівської області просимо вас врахувати думку громадськості стосовно перейменування міста Червоноград та, відповідно, Червоноградського району Львівської області.

З метою уникнення конфліктних ситуацій серед громадськості, знаходження оптимального варіанту по врегулюванню вказаного питання, просимо вас відкласти розгляд та прийняття рішення про перейменування вказаного вище населеного пункту та району в період дії воєнного стану в Україні. Окрім цього просимо вас розглянути можливість стосовно винесення питання перейменування міста Червоноград та Червоноградського району на місцевий референдум у відповідності до статті 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» після завершення воєнного стану в країні».

Пропоную проект даного звернення поставити на голосування за основу. Прошу голосувати.

Голосували: за – 21

проти – 0

утримались – 1

не голосували - 2

відсутні – 18

всього – 42

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

В.Катерина: Ми розуміємо, що у кожного є своя думка з цього приводу. Але ми зараз не обираємо назву міста. Ми лише звертаємося до комітету Верховної Ради України, щоб відклали голосування в комітеті і ми пізніше змогли висловити свою думку…

А.Порицький: Тут чітко написано, що просимо вас врахувати думку громадськості при перейменуванні вказаного вище населеного пункту.

В.Катерина: Пропоную ще раз повернутися до голосування по цьому питанню.

А.Порицький: Ставлю на голосування процедурне питання щодо повернення до голосування по даному питанню.

Голосували: за – 24

проти – 0

утримались – 0

не голосували - 0

відсутні – 18

всього – 42

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

А.Порицький: Ставлю на голосування прийняття за основу проекту рішення про звернення щодо перейменування міста Червоноград і Червоноградського району Львівської області.

Голосували: за – 24

проти – 0

утримались – 0

не голосували - 0

відсутні – 18

всього – 42

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

А.Порицький: У кого будуть зміни, доповнення до даного тексту звернення? Прошу подавати свої пропозиції.

Ю.Шиба: Відповідно до Закону України «Про декомунізацію» місто Червоноград буде переіменоване. І це будуть робити зараз, хто б і що не говорив. Пропоную зі звернення забрати слова «до кінця воєнного стану».

А.Порицький: Тоді нам треба забирати цілий пункт: «З метою уникнення конфліктної ситуації серед громадськості знаходження оптимального варіанту по врегулюванню вказаного питання, просимо вас відкласти розгляд та прийняття рішень по перейменуванню вказаного вище населеного пункту та району у період дії воєнного стану».

Чи може міняємо так: «… відкласти розгляд… і повернути на доопрацювання…» і дальше по тексту.

П.Музичка: Шановне товариство!

Якщо хтось тут думає, що то є надто складно «заламати» питання переіменування у Верховній Раді, то це – не правда. Там достатньо виступу одного депутата Камельчука… На сьогоднішній день там з кворумом є проблема.

Тут звучало, що треба взяти до уваги думку усіх громад. Ми, як представницький орган, представляємо усі громади і ми маємо повне право висловити свою думку.

Я наполягаю на своєму варіанті – повернення історичної назви міста в українській транскрипції, а саме Христинопіль. І я пропоную надіслати конкретну пропозицію. Ми маємо на це право.

В.Катерина: Я погоджуюся, що органи місцевого самоврядування повинні будуть надіслати свої пропозиції, коли комітет буде розглядати це питання.

У даній ситуації ми просимо лише повернути це питання на доопрацювання в комітет. А там уже ніхто не мішає кожній територіальній громаді прийняти своє рішення щодо назви. І тоді на комітеті уже відстоювати одну єдину позицію. Ніхто не заперечує проти цього.

Але в даній ситуації ми маємо зробити тільки одне – клопотати про повернення на доопрацювання.

А.Порицький: народному депутату буде набагато легше виступити з трибуни, коли буде таке звернення. Це будуть не тільки його слова, але і позиція громади.

Шановні депутати! Ставлю на голосування поправку депутата Ю.Шиби, щоб замінити слова з тексту проекту звернення «у період дії воєнного стану в Україні» на «та повернути на доопрацювання у Комітет».

Голосували: за – 24

проти – 0

утримались – 0

не голосували - 0

відсутні – 18

всього – 42

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

П.Музичка: Моя правка звучала, щоб повернути історичну назву міста в українській транскрипції – Христинопіль.

А.Порицький: Ставлю на голосування правку депутата Музички П.В. Прошу голосувати.

Голосували: за – 10

проти – 0

утримались – 3

не голосували - 11

відсутні – 18

всього – 42

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

А.Порицький: Чи будуть ще якісь зміни, доповнення до даного проекту? Немає? Тоді ставлю на голосування даний проект рішення в цілому.

Голосували: за – 23

проти – 0

утримались – 0

не голосували - 1

відсутні – 18

всього – 42

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

СЛУХАЛИ: Про звернення до Верховної Ради України щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне.

Інформує: Мисак О.С.– депутат Червоноградської районної ради (текст звернення додається).

А.Порицький: У кого будуть запитання?

П.Музичка: Ми не зможемо протистояти цьому і я думаю, що у Верховній Раді акциз піднімуть. Бо ми у Європі маємо і так найнижчий акциз.

Інша справа, що у зв’язку з воєнним станом, якби Верховна Рада чи Кабінет Міністрів обмежили рівень рентабельності, бо він не є вмотивованим.

На сьогоднішній день нафтотрейдери заробляють просто «дикі» гроші, обдираючи нас і створюючи просто хворобливу ситуацію в державі. А зупинити підняття акцизу, то є практично неможливо. Ми можемо лише звернутися щодо того, щоб зробити фіксовану рентабельність.

Рентабельність мусить бути вмотивована, але вона не може бути «хижацькою».

А.Порицький: Ставлю на голосування даний проект рішення «Про звернення до Верховної Ради України щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне» за основу.

Голосували: за – 21

проти – 1

утримались – 1

не голосували - 1

відсутні – 18

всього – 42

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

А.Порицький: Поступила пропозиція, щоб повернутися до розгляду даного питання порядку денного. Ставлю цю пропозицію на голосування

Голосували: за – 17

проти – 1

утримались – 1

не голосували - 5

відсутні – 18

всього – 42

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

А.Порицький: Ще раз ставлю на голосування проект рішення «Про звернення до Верховної Ради України щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне» за основу.

Голосували: за – 20

проти – 1

утримались – 1

не голосували - 2

відсутні – 18

всього – 42

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

А.Порицький: Шановні депутати! Можливо хтось хоче виступити у різному? Немає бажаючих?

Тоді на цьому ХХ позачергову сесію Червоноградської районної ради Львівської області оголошую закритою.

Звучить гімн.

**Голова районної ради Андрій ПОРИЦЬКИЙ**