**Іван Марковський:**

«Десятиліттями мешканці Кіровограда ведуть боротьбу за пішохідний статус вулиці Дворцової, за повернення центру міста його неповторного архітектурного вигляду, за створення тут затишного куточка для родинного відпочинку. І весь цей час боротися кіровоградцям доводиться не з якимось ефімерними потойбічними силами, чи заїзджими бандюками, а зі своїми ж земляками, які з різних причин – вигідний бізнес, аморальність, погане виховання з дитинства, ігнорують інтереси і бажання всієї громади. Це і автомобілісти, яким обов’язково треба приткнути свої авто поперек пішохідної вулиці і власники кав’ярень, які барикадують цю саму вулицю літніми майданчиками в архітектурному стилі “кошари”.

 Протистояння з ними з боку містян завжди давалося важко, бо боротися доводилося з людьми, які маючи дорогий автомобіль чи вигідний бізнес на Дворцовій вважали себе сильними світу цього, таким собі істеблішментом, який живе у паралельнлму з нами світі за своїми законами. Саме тому працівники ДАІ відвертали голови в сторону, коли проходили повз верениці машин, численні контролюючі органи, від яких життя немає підприємцям в інших районах міста, закривали очі на будь – які порушення, а позиватися в суди на них була марна трата часу. Сьогодні ми намагаємося зламати ці стереотипи. Виконком прийняв низку рішень, які захищають нашу центральну вулицю. Розроблене положення, яким регламентуватиметься встановлення літніх майданчиків, яке, з одного боку, захищатиме кіровоградців від засилля об’єктів торгівлі, з іншого – встановить для підприємців чіткі правила ведення такого бізнесу.

 Більшість власників закладів по Дворцовій з розумінням поставилися до нашої ініціативи – вони зробили крок назустріч і добровільно демонтували свої літні конструкції. Керівники ще двох підприємств, кафе “Мокко” та ресторану “Primo Violino»” пообіцяли, що неодмінно зроблять це. Та купецькому слову виявилася грош – ціна, виявляється “еліта” наша не гребує і збрехати. Дві Олени – ФОП Олена Марцифей і директор ПП “Креативна кухня – 2” Олена Березкіна замість виконати законне рішення виконкому про демонтаж своїх майданчиків, прийняте на підставі чинного регуляторного акту, який пройшов усі належні процедури, вдалися до жіночих хитрощів. Період міжсезоння вони вирішили пересидіти в судових кабінетах, позиваючись до міської влади. Напевнее, міркують собі таки, поки тягнетиметься ця судова тяганина – вже і потеплішає і клієнти з грошиками потягнуться, який вже тоді демонтаж. Та й у тім’ячці у них міцно вкарбувалося – “Хіба ж ми прості люди, - ми ж “елітних” сортів, ми ж самі собі пани, ми узагальнений образ влади, могутності і багатства”. І суддя ж, мабуть, це все розуміє, бо хутким і жвавим виявився служитель Феміди у Ленінському районному суді такий собі пан Леонід Плохотніченко. Ну дуже скорий на руку виявився. Болить йому, пече доля Дворцової. Як же тут не показати себе – сильні світу звернулися, то й в момент відкрив впровадження та й ще підсуєтився – мужньо вжив заходи забезпечення позову. Тепер силою демонтувати святу недоторкану власність новітніх господарів Дворцової аж до завершення судових засідань – зась! І одвічне протистояння народ – проти місцевих князьків зробило черговий оберт і вийшло на новий рівень.

 У такій ситуації мене цікавить думка народного депутата Станіслава Березкіна щодо поведнки своєї родини у її ставленні до всієї громади.

 Зі свого боку можу запевнити всіх кіровоградців, що міська влада завершить розпочату справу. Вулиця Дворцова обов’язково буде пішохідною ошатною, з комфортними літніми кафешками і вільною від “кошар”. І хай товчуться, як коти по миснику, ті, хто вважає, що вхопив Бога за бороду – не на їх боці правда.

 Зробимо також все можливе, щоб справу ретивого судді Плохотніченка розглядала Вища кваліфікаційна комісія суддів України – для цього є всі підстави, люстрація не закінчилася.

 А всіх небайдужих кіровоградців, патріотів свого міста, журналістів, правозахисників запрошуємо до Ленінського районного суду, де 2 квітня 2015 року у кабінеті №413 будуть слухатися відразу дві справи. О 10.45 - за позовом Олени Березкіної, а о 15.30 – за позовом Олени Марцифей. Там і побачимо, як правитиметься служба і як сильні світу цього протистоятимуть громаді».