Додаток В

***Другий Всесвітній конгрес кримських татар . Анкара серпень 2015***

*Виступ Мустафи Джемілєва :*

*«Але загалом бодай якийсь організований, але суто ненасильницький і відкритий опір окупантам чинили тільки кримські татари і насамперед їхній представницький орган — Меджліс кримськотатарського народу.*

*Меджліс відкрито звертався до міжнародних організацій, зокрема й до 00Н, Організації Ісламського Співробітництва та інших структур із закликом зупинити агресію, ввести до Криму війська ООН, ужити заходів щодо приборкання свавілля окупантів. Меджліс зумів забезпечити майже повний бойкот кримськими татарами так званого референдуму окупантів 16 березня і так званих виборів у Криму у вересні минулого року. Під охороною кримських татар єдиний у світі кримськотатарський телеканал «АТВ» аж до 1 квітня цього року — тобто до його закриття окупантами — постійно трьома мовами (кримськотатарською, українською та російською) давав об’єктивну інформацію про події в Криму й беззаконня окупантів.*

*Український прапор на будівлі Меджлісу двічі зривали ночами створені окупантами так звані загони самооборони, але члени Меджлісу вивішували його знову. Цей єдиний український прапор на окупованій території витримав іще понад півроку після анексії, до середини вересня минулого року, коли будівля й усе майно Меджлісу конфіскувала окупаційна влада.*

*Перші кроки окупантів у Криму були спрямовані на те, щоб узяти під свій контроль усі засоби інформації, нейтралізувати й ізолювати тих, хто міг організовувати спротив.*

*Одним із найважливіших завдань Всесвітнього конгресу й нашої багатомільйонної діаспори в усіх країнах світу має стати ведення кропіткої роботи з викриття брехливої і багатомовної російської пропаганди в усіх країнах, мобілізація світової громадської думки проти злочинних дій російського путінського режиму щодо України, за негайне звільнення окупованих агресором територій та притягнення винних до кримінальної відповідальності за загибель багатьох тисяч громадян як України, так і самої Росії, за вчинений величезний матеріальний збиток як Україні, так і Росії, за зламані долі мільйонів біженців і потерпілих, які стали інвалідами на все життя.*

*Для нас гранично очевидно, що у складі Російської держави в кримськотатарського народу немає й ніколи не буде перспектив не тільки на подальший розвиток, але навіть на збереження національної самобутності, на гідне вільне життя.*

*Не буде благополуччя й для інших жителів Криму, адже ніколи світова спільнота не визнає законність його приєднання до Росії. А тому Крим завжди буде ізольований від цивілізованого світу.*

*Для внесення вкладу у справу відстоювання незалежності та територіальної цілісності України нами ухвалено рішення про створення мусульманського батальйону в складі ВСУ, який дислокуватиметься переважно в Херсонській області, що межує з Кримом. Цей самий батальйон може контролювати проходження людей і вантажів на кордонах між окупованим Кримом і материковою частиною України, а після звільнення Криму від окупації — забезпечувати правопорядок і запобігати на півострові усіляким можливим заворушенням.*

*А в тій-таки Херсонській області ми вважаємо за доцільне сконцентрувати всіх наших співвітчизників, які змушені тепер покидати свою батьківщину та розселятися в інших областях України. Цим ми можемо досягти кількох цілей.*

*По-перше, проживаючи разом, у своєму мовному та релігійному середовищі, у них буде менше ризиків втратити свою національну ідентичність. По-друге, це дасть можливість побудувати й відкрити там національні школи та культові установи. По-третє, посилить українську присутність в області, яка значною мірою піддана російській пропаганді. По-четверте, полегшить повернення співвітчизників на свою батьківщину після звільнення її від окупації.*

*Для реалізації цього, для забезпечення людей житлом і робочими місцями, що у свою чергу сприятиме економічному підйому цієї області, а також для забезпечення миру та злагоди між людьми різних національностей, які в цій області проживають, звичайно, потрібні значні інвестиції. Вважаю, що наша діаспора могла б зробити і свій вагомий внесок втілення цього проекту» [120-127].*

**Кримська блокада**

«Усе почалося у вересні 2015 року, коли Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров і Ленур Іслямов оголосили про початок блокування поставок продовольства на кордоні з окупованим Кримом.«Ми готові й на місяць, і на півроку (блокувати поставки). Крім транспортної блокади Криму ми збираємося ще наполягати й на відключенні електропостачання Криму, на скасуванні угоди про постачання електроенергії до окупованого Донбасу та Криму між Україною й Росією», — говорив у вересні Джемілєв про плани кримської блокади.

У серйозність намірів кримських татар тоді ніхто не вірив. Учасники акції у вересні 2015 року вимагали від російської влади звільнення всіх українських політв’язнів, а також розслідування вбивств 22 кримських татар на окупованому півострові й повернення в українську власність майна близько 40 тисяч «націоналізованих» підприємств у Криму.Були озвучені вимоги й до української влади — скасувати закон «Про вільну економічну зону», яким до цього часу регулювалися економічні відносини між півостровом і материковою Україною.

Блокада стартувала 21 вересня. Кілька сотень людей на кримському кордоні розгорнули невелике наметове містечко й узялися блокувати рух вантажних автомобілів. Протягом першої доби на кордоні утворилася величезна черга з фур, водії намагалися домовитися з учасниками акції, пропонували волонтерам гроші за пропуск автомобілів. Багато з них були впевнені, що запалу в кримських татар вистачить на кілька днів і за якийсь час сотні фур, заблокованих на кордоні, усе-таки зможуть потрапити на окупований півострів.

Але в учасників акції були інші плани. Вони цілодобово чергували на пропускному пункті, наметове містечко з кожним днем розросталося, до акції приєднувалися й інші активісти.

На обмеженні поставок продуктів харчування вони не збиралися зупинятися. У лексиконі керівників Громадянської блокади Криму та лідерів Меджлісу незабаром з’явився вислів «енергетична блокада». Кримські татари наполягали на обмеженні постачання електроенергії до Криму й вимагали від українського уряду розірвати контракт на поставку струму, укладений у грудні 2014 року. Російська сторона відмовчувалася — у серйозність намірів активістів мало хто вірив.

А вже через два місяці невідомі підірвали на українській стороні всі опори ЛЕП, через які йшло енергопостачання півострова, — і знеструмлений Крим занурився в блекаут, залишившись без української електрики.

Продовольча блокада закінчилася в середині грудня, коли активісти домоглися від української сторони виконання своїх вимог — Кабмін заборонив ввезення товарів із України в анексований Крим і в зворотному напрямку.

Але кримські татари не згорнули штаб.

Вони перемістили його на кілька кілометрів углиб країни, відсунувшись від безпосереднього кордону з окупованою територією, і заявили про підготовку морської блокади, паралельно взявшись збирати добровольців у батальйон імені Номана Челебіджихана»

***Ленур Іслямов:***

— Можна сказати, що ми досягли головної тактичної мети блокади — привернути увагу громадськості до питання деокупації Криму. За весь час від початку анексії півострова жодного разу не спостерігалося такого сплеску публікацій, як після початку продовольчої, а потім енергетичної блокади.

— При встановленні блокади висувалася низка вимог, які на цей час не задоволені. Можна сказати, навпаки — репресії в Криму тільки посилилися.

— Ми розуміли, що все буде саме так, але нам було важливо показати всьому світові саму проблему порушення прав людини в Криму. Ми боремося за людей і територію, але ця боротьба заснована на принципах ненасильства.[150 -154]

— Якщо вже завелося про ненасильство... Тепер багато хто говорить, що національний рух 1960—1980-х сильно відрізняється від нинішнього опору кримських татар. Як ви вважаєте?

— Ми поки ні на крок не відступили від принципів ненасильства. Досить сказати, що в жодної людини в окупованому Криму через кримських татар не пішла кров із носа. Ми не терористи. Навіть коли йдеться про когось зі зрадників і колабораціоністів серед кримських татар, то максимум, на що ми готові, це доставити їх сюди, щоб судити за законом — з адвокатом, прокурором і суддею.