UZASADNIENIE

projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy

w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Przedłożony do akceptacji Rady m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawyjest realizacją wniosku Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawartego w uchwale nr XLIII/148/2021 z 18 maja 2021 r. w sprawie zgłoszenia wniosku dotyczącego nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą nr XLVI/160/2021 z 21 lipca 2021 r. Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wnioskuje o upamiętnienie ks. Jana Ignacego Golędzinowskiego w nazwie skweru położonego u zbiegu ulic Michała Ossowskiego i Pratulińskiej. Skwer ten sąsiaduje z Parafią pw. Chrystusa Króla, w której pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ksiądz Jan Ignacy Golędzinowski. Nazwisko patrona nie pochodzi z Banku nazw m.st. Warszawy.

*Ksiądz Jan Ignacy Golędzinowski urodził się 27 września 1877 w Zaborowie. W lipcu 1901 r. Jan Golędzinowski otrzymał święcenie kapłańskie i został wikariuszem w kościele pw. Św. Trójcy w Andrzejowie. W 1902 r. ksiądz założył tajną szkołę średnią, w której uczył dzieci niedozwolonych przedmiotów – historii Polski, historii literatury polskiej i geografii Polski. Młody ksiądz zdawał sobie sprawę, że przetrwanie narodu w warunkach niewoli zależało wtedy od krzewienia polskości i wiary. Szkoła została wykryta i zlikwidowana a księdza przeniesiono do Kossowa gdzie również natychmiast założył szkołę. I tę placówkę pod egidą Polskiej Macierzy Szkolnej zlikwidowała żandarmeria każąc założyciela grzywną. Przez rok ks. Golędzinowski administrował parafią w Gorenicach koło Olkusza i w Nowym Korczynie gdzie zaczęły działać Kółka Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”, z których młodzież wstąpiła do tworzących się Legionów Polskich. W 1914 roku na plebani gościły oddziały Legionów. Ksiądz Golędzinowski prowadził powszechną agitację na rzecz Legionów za co został aresztowany i przewieziony do Peterhofu pod Petersburgiem. W Petersburgu ks. Golędzinowski organizował domy opieki, sierocińce, ochronki, bursy i szkoły dla emigrantów. Pomagał w zbieraniu pieniędzy przeznaczonych na pomoc materialną dla rodaków. Rozpoczął również pracę nad organizacją katolickiej parafii w Peterhofie. Po trzech latach tułaczki ks.  Golędzinowski wraca do Ojczyzny i na własną prośbę zostaje inkardynowany do diecezji warszawskiej. W sierpniu 1920 r. gdy pod Warszawę podchodziły wojska bolszewickie ks. Golędzinowski wstąpił ochotniczo do wojska, był kapelanem szpitala wojskowego i niósł pomoc rannym na dworcach w Warszawie. W sierpniu 1922 został proboszczem parafii w Lutkówce koło Mszczonowa, a w 1924 r. proboszczem parafii w Wołominie. Jest budowniczym kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Wtedy też dał się poznać jako prezes Kasy Spółdzielczej, prezes Komitetu Pomocy Bezrobotnym prowadzący Biuro Pośrednictwa Pracy, kapelan Związku Strzeleckiego (odznaczony Krzyżem Niepodległości) dyrektor i opiekun sierocińca w Wołominie, członek Sejmiku Powiatowego w Radzyminie, radny miejski w Wołominie, jako miłośnik muzyki założyciel orkiestry dętej. Ksiądz Golędzinowski zbierał fundusze na budowę kościoła* [przy ul. Tykocińskiej na Targówku] *wydając pocztówkę z projektem kościoła i napisem: „Pamiątka ofiary złożonej na budowę Kościoła pomnika Chrystusa Króla ku czci poległych w obronie Ojczyzny w roku 1920”. Do sierpnia 1939 r. ks. Golędzinowski zdołał położyć fundamenty i wznieść mury świątyni do wysokości chóru kościelnego. Prace przerwał wybuch II wojny światowej. 30 marca 1940 r. na plebanię kościoła wkroczyło Gestapo, proboszcz został aresztowany a następnie osadzony w więzieniu śledczym na Pawiaku. Jako działacz społeczny i niepodległościowy w okresie zaborów, czynny przy organizacji Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, kapelan wojny polsko-bolszewickiej 1920, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Orderem Odrodzenia Polski IV klasy, Krzyżem Zasługi, złotym Medalem za wojnę 1918–1920, posiadający przywilej noszenia rokiety i mantoletu - szybko trafił na listę osób podejrzanych o aktywność antyniemiecką, polityczną i wojskową. We wrześniu 1940 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Zimą 1940 r. opuścił Auschwitz. W pierwszym transporcie zbiorczym, w którym duchownych z obozu oświęcimskiego odesłano do Dachau, wyruszył w swoją przedostatnią w życiu podróż. Mając prawie 65 lat wyczerpany nieludzkim traktowaniem w tzw. „transporcie inwalidów” 6 maja 1942 r. został wywieziony do krematorium urządzonego przez nazistów w renesansowym zamku Hartheim, położonym nad brzegiem Dunaju w miejscowości Alkoven koło Linzu. Uśmiercono ich podczas drogi spalinami lub na zamku. Ksiądz Jan Golędzinowski nie ma grobu. Szczątki z pieca krematoryjnego wyrzucono do Dunaju* (źródło: Marzena Kubacz „Ks. Jan Golędzinowski. Męczennik za wiarę. Pierwszy proboszcz parafii Chrystusa Króla”, Argraf, Warszawa 2006).

Skwer, o którym mowa w projekcie uchwały, stanowi obiekt miejski w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b uchwały nr LV/1383/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nazewnictwa obiektów miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8402) i zlokalizowany jest w granicach działek ewidencyjnych nr 12/4, 12/11, 38, 48, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55 i 59/1 w obrębie 4-10-13, stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy oraz działki nr 1/10 w obrębie 4-10-13, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich. Zarząd Dróg Miejskich przychylił się do propozycji nadania ww. obiektowi proponowanej nazwy.

Wniosek w sprawie nadania nazwy spełnia wymogi określone w § 17 ust. 1 pkt 3 oraz § 18 ust. 1 uchwały nr LV/1383/2017, a opracowany na jego podstawie projekt uchwały - wymogi określone w § 11-13 ww. uchwały w zw. z § 29 ust. 2 pkt 4 Statutu m.st. Warszawy.

Uchwała wywołuje skutki finansowe dla m.st. Warszawy w wysokości 1990 zł. Są to koszty instalacji tablic z nazwą ww. obiektu miejskiego. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zapewni Zarząd Dróg Miejskich w ramach zadań realizowanych przez Wydział Miejskiego Systemu Informacji.

Opinie:

1. Opinia Zespołu Nazewnictwa Miejskiego – negatywna (sprawozdanie z 31 maja 2021 r.)
2. Opinia Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy – pozytywna (posiedzenie 7 lipca 2021 r.)
3. Opinia Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – zgodnie z § 14 ust. 4 uchwały nr LV/1383/2017 opinia właściwej rady dzielnicy m.st. Warszawy nie jest wymagana, gdy ta rada dzielnicy wystąpiła do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o nadanie danej nazwy.