**Додаток**

**до рішення Київської міської ради**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗВЕРНЕННЯ**

**Київської міської ради до Одеської міської ради**

**щодо демонтажу пам’ятника російському імперському полководцю Олександру Суворову**

У той час, як на території нашої держави відбувається російсько-українська війна, країна-агресор щодня вбиває сотні українських громадян та окупувала частину території України, в українському місті Одеса, мешканці якого, як і всієї України, відчувають терористичні та військові атаки Росії, все ще стоїть пам’ятник на честь російського імператорського полководця Олександра Суворова.

Воєначальник Олександр Суворов – звеличений спочатку Російською імперією, а потім Радянським Союзом, сьогодні є символом російської армії, яка, до речі, 24 жовтня 2022 року втікаючи з українського Херсону, демонтувала та вивезла погруддя Суворову.

Суворов - вірний провідник ідей Російської імперії, користувався особливою прихильністю імператриці Катерини Другої, яка відома поневоленням запорізьких козаків та руйнуванням Магдебурзького права у Києві. Під час своїх завойовницьких походів він не цурався використовувати найжорстокіші методи приведення мешканців Південної України до покори імперському режиму. Його постать не є історично знаковою для України, а навпаки відіграла негативну роль.

Зокрема, він відомий, як безпосередній учасник придушення Коліївщини ‒ козацько-селянського повстання на Правобережній Україні 1768‒1769 років. Під керівництвом Суворова 1778 року відбулася насильницька депортація з Криму до тодішньої Азовської губернії Російської імперії понад 30 тис. кримських християн (греків і вірмен), внаслідок якої загинуло близько половини переселенців.

Суворов безпосередньо причетний до винищення частини ногайців ‒ народу, який у XVIII ст. населяв землі Північного Причорномор’я – території південних областей сучасної України. Під час дунайських кампаній відмітився жорстокістю відносно корінного населення сучасної Одещини, особливо після захоплення фортеці Ізмаїл, влаштувавши масові страти цивільних. У 1794 р. очолюваний Суворовим російський каральний корпус придушив польське визвольне повстання на чолі з Т.Костюшком.

З «героїчного» пантеону Російської імперії ґлорифікована історична постать та культ Суворова були успадковані радянською пропагандою. У ході Другої Світової війни в липні 1942 р. указом Президії Верховної Ради СРСР було засновано орден Олександра Суворова ‒ один з трьох спеціальних «полководницьких» орденів (разом з орденами Кутузова та Олександра Невського), яким нагороджувалися винятково «командири Червоної Армії за видатні успіхи у керуванні військами...».

Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів СРСР № 901 від 21 серпня 1943 р. «Про невідкладні заходи з відновлення господарства в районах, звільнених від німецької окупації» були створені спеціалізовані військові училища, які тоді ж отримали свою назву на честь Суворова О. В. ‒ «суворовські». Фактично, це було відродження та успадкування традицій військово-навчальних закладів «кадетського» типу Російської імперії.

У сучасній Росії функціонує широка мережа навчально-військових закладів «суворовського»/«кадетського» типу з метою підготовки «несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще». І власне, вихованці цих закладів, серед інших, сьогодні вбивають і тероризують українців.

**Враховуючи зазначене вище, ми, депутати Київської міської ради, вважаємо, що зараз настав найкращий час нарешті подолати історичні міфи та викривлені історичні уявлення, укріплювати патріотизм та національну свідомість, а тому звертаємося до Одеської міської ради із закликом невідкладно демонтувати пам’ятник Олександру Суворову.**

Київський міський голова Віталій Кличко