УДК 94 (477.8) 092

ЄГРЕШІЙ ОЛЕГ

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

**ДОМАШНІЙ АРЕШТ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО У ПОЗНАНІ У 1923 Р.**

*У науковій статті автор розкриває маловідомі обставини домашнього арешту відомого релігійного діяча – очільника Української Греко-католицької Церкви митрополита Андрея Шептицького. Автор вивчає* з’ясовує *обставини приїзду А.Шептицького з Риму до Польщі у серпні–жовтні 1923 р.; характеризує ставлення польського політикуму та громадськості до затримання українського архієрея а також визначає реакцію галицькоукраїнського суспільства на інтернування глави ГКЦ у Познані.*

Ключові слова: *митрополит Андрей Шептицький*, *Українська Греко-католицька Церква, домашній арешт, польський політикум, галицькоукраїнська громадськість.*

Митрополит ГКЦ А.Шептицький був найстатуснішим галицьким українцем першої половини ХХ ст. Попри виконання своїх безпосередніх душпастирських обов’язків, він у зазначену пору проводив активну громадсько-політичну і культурно-просвітницьку роботу. Будучи впливовою фігурою не лише в релігійно-церковних колах а й дипломатичних, активно лобіював інтереси Галичини на міжнародній арені. Загальновідомо, що саме питання державно-правового статусу Східної Галичини було однією із причин тривалого (з грудня 1920 по серпень 1923 рр.) перебування ієрарха за кордоном. Він відвідав декілька європейських країн, Північну і Південну Америку. Відомо також, що А.Шептицький зустрічався з багатьма впливовими європейськими політиками, зокрема з прем’єр-міністром Франції Р.Пуанкаре, головою Ради Амбасадорів Ж.-М.Камбоном та ін. Щоправда намаганням архієрея і галицьких українців назагал втілитися не судилося – 15 березня 1923 р. Рада Амбасадорів передала Східну Галичину польській державі під умову надання останній автономії. По суті, включення Галичини до складу польської держави поклало край усім намаганням українських дипломатів, спричинилося до повернення А.Шептицького до Львова.

Зазначимо, що задане питання більшою чи меншою мірою ставало предметом досліджень як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Виокремимо ґрунтовну монографічну роботу відомої львівської історикині – Ліліани Гентош «Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів», яка вийшла друком 2015 р. у Львові [2]. Авторка на багатій і різноманітній джерельній базі (залучено документи українських і польських архівів а також архіву Ватикану) здійснила ґрунтовний аналіз суспільно-політичної діяльності митрополита А.Шептицького у міжвоєння, торкнулася питання повернення релігійного діяча на архієпископську катедру, влітку 1923 р. Щоправда, більше уваги дослідниця вділила, власне, обставинам приїзду А.Шептицького з Риму до Польщі та інтернуванню ієрарха у Познані. Резонансу цієї події в українському і польському суспільствах історикиня приділила порівняно менше уваги. Певне місце темі повернення глави УГКЦ до Галичини у своїй книзі «Життя в тіні великого Митрополита: брат Йосиф Гродський і його спогади» відвів ще один львівський автор – Роман Скакун [10]. Окремі аспекти цієї проблеми розглядалися також вітчизняними дослідниками Віталієм Перевезієм [6;7], Михайлом Гайковським [1], Ігорем Пилипівим [8], Орестом Красівським [4] в контексті визначення політико-правового становища Греко-католицької церкви упродовж 1919–1925 рр. Серед польських дослідників побіжно питання торкалися Марія Папєжинська-Турек [23], і Ришард Тожецький [30].

*Мета дослідження* – з’ясувати ставлення польського (передусім) і українського суспільств до інтернування митрополита Греко-Католицької Церкви (*ГКЦ – саме так вона називалася у міжвоєнний період*) Андрея Шептицького. Акцент на польському громадському резонансі нами зроблено позаяк це питання знайшло відносно менше відображення у вітчизняній історіографії. Передбачено здійснення наступних дослідницьких завдань: з’ясувати обставини приїзду А.Шептицького з Риму до Польщі у серпні–жовтні 1923 р.; охарактеризувати ставлення польського політикуму та громадськості до затримання українського архієрея; визначити реакцію галицькоукраїнського суспільства на інтернування глави ГКЦ у Познані.

Питання майбутнього повернення митрополита до Львова обговорювалося в польських урядових структурах неодноразово. Про це засвідчують, зокрема, документи Архіву актів нових у Варшаві [15, k. 213, 218, 219, 221]. Прагнення митрополита обстоювати права української спільноти Галичини сприймалося польським урядом як прояв ворожого ставлення до Речі Посполитої. Польські спецслужби уважно стежили за контактами і кореспонденцією митрополита та інформували про неї відповідні міністерства у Варшаві. Високі урядовці погоджувалися на повернення ієрарха лише при умові публічного декларування лояльного ставлення до Польщі (передбачалося, що А.Шептицький мав би написати відповідне пастирське послання) [2, с. 14]. Польські власті, маючи дієве лобі розглядали варіант відкликання А. Шептицького з митрополичої посади і призначення ієрарха на високу церковну посаду до Риму. Польська влада довго розмірковувала яку позицію, врешті, зайняти із приводу приїзду глави ГКЦ. Урядовці схилялися до того, аби показати Риму несвоєчасність повернення А.Шептицького до Галичини, мотивуючи це ймовірними загрозами для життя ієрарха.

Врешті, митрополит А. Шептицький французькою мовою написав пастирське послання, яке датувалося 29 червня 1923 р. Чернетку листа архієрей передав у державний секретаріат Римської курії для схвалення. Папа Пій ХІ невдовзі схвалив текст послання [2, с. 15]. У пастирському листі український митрополит визнав доцільність дотримуватися лояльності по відношенню до будь якої легітимної влади, однак не вказав конкретно, що йдеться саме про польську державу.

Утім, невдовзі у самій Польщі відбулися перестановки у вищих ешелонах влади (більш компромісного Владіслава Сікорського змінив правоцентрист, керівник партії «Польський народний рух» П'яст («Polskie Stronnictwo Ludowe Piast» Вінцентій Вітос). Нові урядовці висловили думку, що написане українським митрополитом пастирське послання не є в інтересах польської держави. 12 липня 1923 р. на засіданні політичного комітету уряду лист визнано «шкідливим», його було заборонено перекладати на українську мову і публікувати [2, с. 15]. Польські урядовці офіційно повідомили Римський апостольський престол, що у листі відсутнє визнання приналежності Галичини до Польщі. Відтак А. Шептицькому заборонили повертатися до Львова.

У відповідь, митрополит А.Шептицький зайняв тверду позицію – повернутися до Галичини. 22 серпня 1923 р. він із Відня, де проходив курс лікування, потягом вирушив на схід. Його супроводжував о.канонік Олександр Ковальський. Однак на тогочасному чесько-польському кордоні Дзедзіце (*нині – місто Чеховіце-Дзедіце, Республіка Польща*) митрополитові було повідомлено, що він не зможе рухатися далі в бік території Східної Галичини. Вагон із А.Шептицьким було скеровано спочатку до м.Катовіце, а потім до Познані, куди ієрарх прибув 25 серпня 1923 р. У Познані митрополита було інтерновано у лікарні сестер милосердя Св.Вікентія [10, с.208, 210, 212].

Обставини інтернування митрополита А.Шептицького викликали жваву реакцію як у польському так і українському суспільно-політичних середовищах. 6 вересня 1923 р. перший секретар Апостольської нунціатури у Варшаві Карло К’ярло звернувся з офіційною нотою протесту до високих чиновників польського уряду. Католицький високопосадовець наголошував, що митрополит не здійснював антидержавних заходів, бо на час лобіювання ним українських інтересів у країнах Європи і Америки територія Галицької митрополії ще не була у правовому полі частиною Польщі [2, с. 18].

Українські організації і прості миряни писали різкі протести проти ув’язнення митрополита. Священики ГКЦ подавали колективні листи із церковних деканатів на ім’я президента Польщі Станіслава Войцеховського. У одному з листів ішлося: *«*Осяяний авреолею мучеництва у царських в’язницях, зломаний тяжкою недугою Князь церви і Оборонець своїх вірних став знову жертвою примусу». Автори протестів апелювали до 95, 97, 99 і 101 артикулівпольської Конституції, яка захищала права людини. Висловлено рішучий протест «перед найвисшим форумом власти» проти арешту ієрарха [14, арк. 3, 4, 5, 10, 31]. У багатьох містах і селах Галичини відбулися народні віча на підтримку українського митрополита. Віче у присутності п’ятдесять тисяч чоловік за присутності послів до польського сейму Хоми Приступи і Андрія Пашука, представників духовенства, інтелігенції та селян відбулося у с.Уневі, що на Перемишлянщині. Віче прийняло резолюцію негайно звільнити митрополита А.Шептицького [15, арк. 1]. До слова, акції протесту проти інтернування українського митрополита відбувалися і у Сполучених Штатах Америки. Учасники віче у Філадельфії в кількості тисяча чоловік направили спеціальну телеграму- протест до президента США Калвіна Куліджа [3, С. 5].

4 вересня 1923 р. у залі товариства «Українська бесіда» м.Львова відбулися довірочні збори, які відкрив голова «Народної організації» Львова І.Ліщинський. Присутні на зібранні, серед яких були: д-р Степан Біляк, священники о.А.Стефанович, о.Л.Куницький надіслали до президії Ради міністрів у Варшаві лист-протест проти інтернування митрополита. Наприкінці зборів до зали увійшли представники польської поліції і наказали припинити зібрання [11, с. 1]. Представники Української Парламентарної Репрезентації С.Підгурський і Б.Козубський висловили протест проти затримки архієрея міністру віросповідання і просвіти Польщі Владіславу Кєрніку [12, с.2].

30 серпня 1923 р. до генерального вікарія Львівської архідієцезії о.Олександра Лєшковича-Бачинського з’явилася делегація галицькоукраїнської інтелігенції на чолі з відомими громадсько-політичними діячами В.Охримовичем, М.Волошиним, М.Стефанівським та ін. Активісти передали церковному чиновнику резолюції багатьох зборів української інтелігенції про підтримку митрополита. Листів на підтримку митрополита А.Шептицького було настільки багато, що вже після свого повернення до Львова, на початку жовтня 1923 р., ієрарх склав усім подяку в спеціальному друкованому органі – «Львівські Архієпархіяльні відомості» [5,с. 20].

Натомість, більшість представників польського соціуму рішуче підтримали інтернування архієрея. Львівський часопис «Słowo Polskie» уважав рішення нового польського уряду на чолі з Вінцентом Вітосом інтернувати митрополита логічним, позаяк він не виконав умови дотримуватися лояльності по відношенню до польської держави. Часопис на своїх шпальтах умістив інтерв’ю з міністром віровизнань і публічної освіти Польщі Станіславом Ґломбінським, який, своєю чергою, уважав, що повернення А.Шептицького до Львова загрожувало «великим збуренням помислів», а враховуючи, що у Львові проживала численна польська спільнота, могли би виникнути сутички, «братовбивство і розруха». Інтернування митрополита, на думку часопису «Słowo Polskie», видавалося слушним також тому, що в пам’яті польського народу ще жива «жертва вояків польської армії, які загинули в обороні Львова і Східної Малопольщі» [21, s.2]. Щоденник «Gazeta Lwowska», продовжуючи тему, назвав українського ієрарха «співвинним у тисячах жертв польських військовослужбовців» [17, s.2 ].

«Słowo Polskie» полемізувало з іншим польським часописом – «Szas», що виходив друком у Кракові. Дописувачі «Слова Польського» висловлювали подив, що «Szas» намагається йти на порозуміння із Шептицьким, бо «у його жилах тече польська кров, кров Фредрів». Митрополит Шептицький, на думку видавців газети «Słowo Polskie», проводив характерну антипольську діяльність [24, s.1].

Схожі умови повернення митрополита до Галичини озвучив також популярний львівський часопис «Gazeta Lwowska» у статті під промовистою назвою «Warunki powrotu metropolity Szeptyckiego». Головна умова – проголошення для вірян греко-католиків пастирського листа, в якому А.Шептицький «зложить освідчення взаємного співжиття двох народів в Малопольщі Східній». За словами дописувачів часопису, без укладання декларації – угоди вираження стосунків лояльності до Польщі, польський уряд не зможе в майбутньому сприяти розвитку української культури [31, s.1 ].

Те, що написаний митрополитом А.Шептицьким пастирський лист не спроможний оптимізувати українсько-польські взаємини в Галичині вважали і автори статей часопису «Gazeta Poranna», що виходив у Львові. Видання мотивує свою думку тим, що у листі ієрарх не згадав про визнання ним польської державності, а натякав на існування «відрубної єдності суверенної». На думку «Газети Поранної», пастирський лист українського архієрея нагадує більше «дипломатичний акт» аніж відозву архієпископа до вірних, а в слові «*wlada*», який у листі вживає митрополит, міститься колізія, оскільки і з контексту пастирського листа не випливає про яку владу йдеться [16, s.2]. Аналітиків польського часопису непокоїв той факт, що розмірковування А.Шептицького відбуваються на тлі подальших спроб колишнього президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича відновити дипломатичні перемовини з Лігою націй про суверенний статус Східної Галичини. «Gazeta Poranna» уважала, що за таких умов найважливішою справою є з’ясувати чи митрополит А.Шептицький задіяний в переговорах, адже раніше, як зазначає польський часопис, «Петрушевич не чинив нічого без попереднього погодження з митрополитом». «Gazeta Poranna» алегорично охарактеризувала позицію А.Шептицького у 1923 р.: «трудно жадати від когось би впустив до будинку свого ворога, який прагне до особистих своїх цілей залучити порядок домовий» [16, s.2.].

Дуже критично оцінив діяльність митрополита А.Шептицького друкований орган польських націонал-демократів «Gazeta Warszawska». Глава ГКЦ, на думку періодичного видання, зрікся свого обряду (*латинського – О.Є.*) і «польськості», ставши українофілом і полонофобом [25, s. 1]. «Gazeta Warszawska» вступила у полеміку з іншим польським часописом – «Czas», який значно поміркованіше оцінював українського ієрарха, не уважав його діяльність шкідницькою. Це видання значною мірою відображало погляди польських консервативних кіл, зокрема аристократів та інтелігенції і було органом «Партії національної правиці» (пол. *Stronnictwo Prawicy Narodowej*).

Краківський часопис «Czas» відзначав, що у польського уряду не було юридичних підстав утримувати громадянина своєї держави (*Андрея Шептицького*) на кордоні. Цей вчинок дисонував із намаганнями польської держави стати справді правовою державою. А якщо ж ієрарху закидають «зраду стану», то для цього мусять бути вагомі причини – рішення правоохоронних органів, відповідних судових інстанцій тощо. Затриманням митрополита А.Шептицького на чесько-польському кордоні, на думку передовиці часопису «Czas», польська влада тим самим лише визнавала статусність українського священнослужителя, це «тріумф для Андрея Шептицького» [28, s. 1]. Пастирський лист А.Шептицького «Czas» називав «найважливішою поступкою» польській владі, акцентуючи на біблійній цитаті св. апостола Павла – «нема влади яка би не була від Бога». Краківське видання рішуче опонувало іншим друкованим органам – «Gazeta Warszawska» і «Słowo Polskie», які на своїх шпальтах поширювали недалекоглядне, на думку аналітиків часопису «Czas» рішення окремих урядовців звільнити А.Шептицького з посади галицького митрополита, перевівши його на високу посаду до Риму [18, s. 1].

Вірогідно найкатегоричнішим у висловленнях щодо питання інтернування митрополита А.Шептицького, у серпні 1923 р., був часопис «Kurjer poranny» який значною мірою відбивав погляди націоналістично зорієнтованої частини польського суспільства. Друкований орган відзначив, що український митрополит замість «пильнувати релігію і вівтар і поважні духовні обов’язки» пустився в світську міжнародну політику і діяв «наперекір інтересам нашого панства», займався інтригами і надуживав свого уряду. Більше того, редактори «Кур’єру поранного» радили міністерству внутрішніх справ відкрити кримінальне провадження проти митрополита А.Шептицького, як політичного злочинця [26, s. 2].

Краківське видання «Głos narodu» на своїх шпальтах подало резонанс львівського польського середовища на інтернування митрополита А.Шептицького. Кореспонденти часопису висловили подив, що митрополит «конспірується» проти держави у атмосфері якої він сформувався. Галицький митрополит, за словами видання «Głos narodu», ввібрав шляхетність і традиції «католицького дому польського» а на його урочистій інтронізації був присутній відомий польський релігійно-церковний діяч, краківський єпископ Ян Пузина [27, s.1, 2].

Врешті, за погодженням із високими польськими урядовцями та Апостольською нунціатурою А.Шептицькому було запропоновано написати листа до президента Польщі Станіслава Войцеховського з проханням про особисту аудієнцію. Конфіденційна зустріч з президентом відбулася 4 жовтня 1923 р. у заміській резиденції очільника держави – Спала [19, s 1]. Після аудієнції ієрарха з президентом і запевненням А.Шептицького у своїй лояльності до Речі Посполитої, священнослужителя невдовзі було звільнено з-під домашнього арешту. Польський часопис «Gazeta Lwowska»на своїй передовиціповідомив про те, що на А.Шептицького з боку «табору Петрушевича» чинився тиск аби він не складав «декларацію лояльності». Тиск нібито чинився і на архієпископа Відня, кардинала Фрідріха Густава Піффля аби високий церковний достойник вплинув на рішення митрополита [22, s 1]. Щоправда, першоджерельних підтверджень, зокрема архівних, цьому факту нами не знайдено.

Два дні митрополит Андрей Шептицький перебував у Перемишлі, в правлячого єпископа Йосафата Коциловського. До Львова ієрарх прибув увечері, 6 жовтня 1923 р., без зайвого розголосу аби уникнути у місті загострення українсько-польського протистояння. Митрополит прибув до Львова у супроводі єпископа Й.Коциловського і кількох отців-василіян із найближчого оточення [9, с.1].

Інтернування митрополита А. Шептицького у Познані – перший широкорезонансний антиукраїнський прояв польських властей (передусім представників польської національної демократії – *endecja, wszechpolacy* і т.д.) після відомого рішення Ради Амбасадорів 15 березня 1923 р. Польським урядовим структурам в умовах утвердження їхньої влади у Галичині було необхідне публічне декларування лояльності до Польщі статусного галицького українця, яким без сумніву був А. Шептицький. Цей крок мав би показати українському загалові «приклад для наслідування», а з іншого боку – продемонструвати силу та принциповість нової лади у регіоні. Як видається, задля реалізації задуманого польська влада не гребувала різкими випадами проти митрополита у польській пресі. По суті за винятком окремих консервативних польських видань усі інші друковані органи більшою чи меншою мірою рішуче підтримали затримання українського митрополита у Познані. Преса за тих обставин на громадській арені виступила, свого роду, в ролі рупора державних урядових структур, була дієвим засобом озвучення позиції тогочасної польської влади.

Українське суспільне середовище (представники духовенства, політикуму та прості віряни) виступило з рішучим протестом примусового затримання митрополита. Більшість церковних сановників Апостольської столиці, а також частина римо-католицьких кіл Польщі також не підтримали інтернування українського ієрарха.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1.Гайковський М. УГКЦ в часи митрополитування Андрея Шептицького. *Київська Церква.* 2001. №2–3. С.32–48.

2.Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів. Львів: ВНТЛ–Класика, 2015. – 586 с.

3*.Діло.*1923. Ч.143. 29 вересня. С. 5.

4.Красівський О. За Українську державу і церкву. Громадська та суспільно-політична діяльність митрополита А. Шептицького в 1918–1923 рр. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 1996*.* 84 с.

5.Львівські Архієпархіяльні відомости. 1923. Ч. 5. С.3.

Народний комітет в справі митр. Шептицького. *Діло.* 1923. Ч.121. 1 вересня. С. 1.

6.Перевезій В. Греко-католицька церква в умовах українсько-польської конфронтації 20-30-х рр. ХХ ст. К., 1998. 46 с.

7.Перевезій В. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. К.: Світогляд, 2004. 204 с.

8.Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918–1939 рр.): моногр. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. 428 с.

9.Приїзд митроп. Шептицького до Львова. *Діло.*1923. Ч.150.7 жовтня. С. 1

10.Скакун Р. Життя в тіні великого Митрополита: брат Йосиф Гродський і його спогади. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2020. 316 с. + 28 іл.

11.Справа митр. Шептицького. *Діло.*1923. Ч.123. 5 вересня. С. 1.

12.Справа о.митрополита Шептицького. *Діло.*1923. Ч.124. 9 вересня. С. 2.

13. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф.408. Опис 1. Справа 584 (Резолюція посольського віча українських послів до польського сейму Приступи Х і Пашука А. з вимогою негайно звільнити з-під арешту митрополита А.Шептицького). Арк. 1.

14. ЦДІАУЛ: Ф.408. Опис 1. Справа 50 (Протести духовенства деканатів у місцевостях на букви Б-Є. звернені до польського президента Войцеховський Станіслава у зв’язку з арештом митрополита Шептицького А. в монастирі Шариток). Арк. 3, 4, 5, 10, 31.

15. Archiwum akt nowych (ААN). Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), Wydział Wschodni, sygn. 5335A (Galicja Wchodnia. Działalność polityczna A. Szeptyckiego i księdzy grecko-katolickich. Raporty, notatki i korespondencja, 1923–1924). Kartka 213, 218, 219, 221.

16. Dyplomatyczny list pasterski. «*Gazeta Poranna».* 1923. № 6830. 15 września S.2.

17.Incydent z metropolitą Szeptyckim «*Gazeta Lwowska*». 1923. № 192. 26 sierpnia. S.2.

18.List pasterski X Szeptyckiego *Czas.* 1923. № 205. 14 września. S. 1.

19. Metr. Szeptycki zapewnia o swej lojalności. «*Słowo Polskie*». 1923. № 274 6 października. S 1;

20. Metropolita Szeptycki w Poznaniu. *Slowo Polskie*. 1923. № 233. 26 sierpniа.

21. Minister Głąbiński o metr. Szeptyckim. «*Słowo Polskie*». 1923. № 233. 26 sierpnia. S.1.

22. Ostatnie intrygi Petruszewyczowców. Likwidacja incydentu. «*Gazeta Lwowska*». 1923. № 226. 6 października. S 1.

23.Papierzyńska-Turek M. Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922–1926. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. 391 s.

24.Protektorzy metropolity Szeptyckiego.*Słowo Polskie*. 1923. № 238. 31 sierpniа. S.1.

25.Sprawa ks. metr. Szeptyckiego. *Gazeta Warszawska.* 1923. № 248. 11 września S. 1.

26.Sprawa metr. Szeptyckiego i artykuly 97 і 101 Konstytucji«*Kurjer poranny».* 1923. № 235. 28 sierpnia S.2

27.Sprawa metropol. Szeptyckiego. *«Głos narodu».* 1923. № 174. 30 sierpnia S.1, 2.

28.Sprawa X arcyb. Szeptyckiego. *Czas.* 1923. № 191. 27 sierpniа. S. 1.

29.Tajemnicza podróż metrop. Szeptyckiego. *Gazeta Lwowska.* 1923. № 167. 26 lipca. S.1;

30.Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. 468 s.

31.Warunki powrotu metrop. Szeptyckiego. *Gazeta Lwowska.* 1923. № 159. 17 lipca. S.1.

YEHRESHII OLEH

HOUSE ARREST OF METROPOLITAN ANDREI SHEPTYTSKY IN POZNAN IN 1923

*In a scientific article, the author reveals the little-known circumstances of the house arrest of a well-known religious figure – the head of the Ukrainian Greek Catholic Church, Metropolitan Andrei Sheptytsky. The author clarifies the circumstances of A. Sheptytsky’s arrival from Rome to Poland (august – october 1923), characterizes the attitude of Polish politicians and the public to the detention of the Ukrainian bishop, and determines the reaction of Galician-Ukrainian society to the internment of the head of the GCC in Poznan.*

*Key words: Metropolitan Andrei Sheptytsky, Ukrainian Greek Catholic Church, house arrest, Polish politicum, Galician-Ukrainian public.*