Dotyczy pkt. 16. obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego 18 grudnia 2023 r. o treści:

"Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie Stanowiska dotyczącego reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Rawickiego."

Odkładając na bok otoczkę polityczną, jaka towarzyszy apelowaniu Pełnomocnika Rządu do spraw

Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, chciałbym się odnieść do sedna sprawy.

Rada Powiatu Rawickiego ma podjąć uchwałę - apel skierowany do kogo, do jakiego podmiotu prawnego, do którego radni w swym apelu, uchwale powinni się odnosić?

W propozycji - we wzorze (uchwały-apelu) załączonego przez Pełnomocnika Rządu do pisma przewodniego, jest zawarty taki zwrot: „Dlatego mamy pełne prawo domagać się jednoznacznego przyjęcia przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialności moralnej, politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za zniszczenie (●).” Jak to się ma do prawa międzynarodowego, do relacji Rada Powiatowa – Rząd Republiki Federalnej Niemiec z pominięciem odpowiednich organów państwa polskiego, w tym Rządu RP?

Cytowany wyżej fragment został umieszczony w propozycji treści apelu, który mają przegłosować radni: „Dlatego mamy pełne prawo domagać się jednoznacznego przyjęcia przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialności moralnej, politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za zniszczenie.”

Raz, że zdanie jest niedokończone, bo nie jest podane, „za zniszczenie”, ale czego?

A dwa, z tak sformułowanej treści apelu wynika, że to my, radni Rady Powiatu Rawickiego „mamy pełne prawo domagać się” odszkodowań od „Rządu Republiki Federalnej Niemiec”. Czy pomijając polityczny wydźwięk apelu, jest na to jakaś podstawa prawna?

Jeśli w ogóle Rada Powiatu miałaby podejmować jakąkolwiek uchwałę w tej sprawie, to proponuję zatem rozważyć poniższą wersję apelu:

Załącznik do Uchwały Nr LXIII/……./23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Stanowisko Rady Powiatu Rawickiego**

**w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat,
jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Rawickiego.**

Rada Powiatu Rawickiego nawiązując do Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej oraz Uchwały Rady Ministrów
z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko – niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska
i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej, wyraża swoje poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku rozpętania
II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką.

Rada Powiatu Rawickiego oczekuje od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ~~stanowczego~~ skutecznego prowadzenia działań dyplomatycznych i prawnych, zmierzających do uzyskania od Rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko – niemieckiego.

**UZASADNIENIE**

Rzeczpospolita Polska poniosła proporcjonalnie największe straty osobowe
i majątkowe ze wszystkich państw zaatakowanych przez III Rzeszę Niemiecką podczas
II wojny światowej. Straty te nie wynikały tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim
z niemieckiej polityki okupacyjnej, w szczególności celowej i zorganizowanej eksterminacji ludności na okupowanych terenach państwa polskiego, a także w intensywnej eksploatacji społeczeństwa polskiego, w tym pracy przymusowej oraz celowego niszczenia mienia.
W wyniku prac Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej oraz zaproszonych przez niego ekspertów straty te zostały oszacowane i opisane w Raporcie
o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.

\* \* \*

I na koniec jeszcze kilka uwag do tej sprawy.

W tym politycznym przedsięwzięciu, jakim jest domaganie się reparacji w takim zawiłym trybie, nic nie wspomina się o działalności Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, z którego funduszu w latach 90-tych np. Gmina Rawicz dwukrotnie skorzystała. Były to dotacje na remont cmentarza ewangelickiego oraz na remont dawnego kościoła ewangelickiego.

Ponadto Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w latach 1992-2004 wypłacała indywidualne świadczenia dla robotników przymusowych i niewolniczych. Jak sądzę wszyscy żyjący jeszcze wówczas obywatele Polscy, nie tylko z terenu powiatu rawickiego, górowskiego i trzebnickiego, którzy przed Komisją, która miała swoją siedzibę przez wiele lat w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, udowodnili, że byli robotnikami przymusowymi i niewolniczymi, mogli dochodzić swoich roszczeń. Trudno oszacować, jaka to była skala pomocy regulowanej przez Komisję, bo to odbywało się bez udziału samorządu gminnego.

Łącznie w latach 1992-2004 Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" wypłaciła ofiarom nazizmu mieszkającym w Polsce świadczenia o charakterze pomocy humanitarnej w ramach tzw. wypłat podstawowych i dodatkowych na ogólną sumę przeszło 732 mln PLN. Świadczenia wypłacane przez Fundację nie były odszkodowaniem, lecz symboliczną pomocą humanitarną z Niemiec dla ofiar prześladowań hitlerowskich w Polsce.

W latach 2001-2006 były realizowane wypłaty z Federalnej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy.

Ogółem Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przekazała świadczenia ze środków niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" dla blisko 484 tys. osób uprawnionych na kwotę ponad 3,5 mld PLN (975,5 mln EUR). Zgodnie z ustawą niemiecką wypłaty zostały zakończone 30 września 2006 roku.

**Podsumowując te powyższe wątki można stwierdzić, że była to tylko kropla zadośćuczynienia w morzu wyrządzonych przez Niemców krzywd Polakom w okresie okupacji. Ale pamiętać należy, że radni podejmują uchwałę w sprawie tego, co dotyczy mieszkańców powiatu rawickiego. A o stratach wojennych poniesionych przez mieszkańców w powiecie rawickim, jak dotąd, nie znalazłem informacji.**

Nie można też przemilczeć faktu, że zakończenie wojny dla strony pokonanej też spowodowało rachunki krzywd. Szacowana liczba około 1200-1500 rawiczan narodowości niemieckiej uciekających w styczniu 1945 r. przed wojskami Armii Czerwonej i Niemców przymusowo wysiedlonych ze swoich domów, zamieszkiwanych od dziesięcioleci, powoduje, że obraz wydarzeń w Rawiczu po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej wcale nie jest taki jednoznaczny.

Należy też przypomnieć, że miejscowości powiatu rawickiego w okresie od napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. do momentu wyzwolenia spod okupacji w styczniu 1945 r. w wyniku działań wojennych nie doznały uszczerbku w infrastrukturze komunalnej, za wyjątkiem incydentu podczas oswobadzania Rawicza 22 stycznia 1945 r., kiedy to wojska Armii Czerwonej wkraczając do Rawicza, zburzyły fragment budynku przy Rynku nr 36. Oczywiście można by pokusić się o oszacowanie strat w wyniku rabunku i niszczenia mienia ruchomego, strat ludzkich na skutek wywózek w głąb Rzeszy, więzienia i mordowania Polaków w czasie niemieckiej okupacji, itd.

Zapewne każdy radny, którego rodowe korzenie w powiecie rawickim sięgają czasów co najmniej II Rzeczypospolitej, mógłby wykazać straty ludzkie w rodzinie na skutek represji niemieckich w czasie okupacji. Ale nie możemy poddawać się moralnemu szantażowi, że kto nie chce popierać politycznego apelu byłego pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, skierowanego do Rządu Republiki Federalnej Niemiec o reparacje, nie jest patriotą, czy Polakiem. Bo to jest fałszywie postawiona teza obliczona na dzielenie Polaków.