**Dr Piotr Setkiewicz**

Konferencja „Topografia pamięci”, 18 marca 2019 roku, Harmęże, Centrum św. Maksymiliana Kolbego.

Dr Piotr Setkiewicz – Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau. Historyk zajmujący zatrudnienie więźniów w niemieckim przemyśle i historie podobozów. Temat wykładu: **„Polityka okupanta niemieckiego wobec mieszkańców ziemi oświęcimskiej”.**

Poniższe streszczenie zostało opracowane przez pracownika Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Piotra Hertiga.

*Treść wykładu*

**Wyjątkowość okupacji niemieckiej** w Oświęcimiu i na ziemi oświęcimskiej (okoliczne miejscowości).

**Znacząca część wykładu opisuje demografię m**iasta w czasach II Rzeczpospolitej i w trakcie niemieckiej okupacji. Wskazuje, że Żydzi już przed I wojną światową liczebnie przeważali nad ludnością chrześcijańską. Mówi o napływie Polaków z Zaolzia, który był skutkiem wysiedleń przeprowadzanych przez rząd Czechosłowacji po I wojnie światowej.

Polityka okupanta względem ludności to przesiedlenia i deportacje. W roku 1940 dotyczyły one Polaków, zaś w roku 1941 obejmowały Polaków i Żydów. Początek okupacji to spadek liczby ludności polskiej i wzrost liczby ludności żydowskiej. W roku 1941 Żydzi zostają całkowicie wysiedleni z miasta.

Skutkiem polityki okupanta liczba polskiej ludności w mieście w pewnym momencie spadła do niecałych 4 tysięcy, czyli znacznie się zmniejszyła w porównaniu do stanu sprzed wojny.

Obserwowano także zjawisko napływu innych nacji do Oświęcimia w tym czasie. Byli to Niemcy, a ponadto Francuzi, Holendrzy, Belgowie, Włosi, Chorwaci, Czesi, Hiszpanie, Portugalczycy a nawet Arabowie.

**Plany Niemców względem Oświęcimia i okolic.** Po włączeniu do Śląska (Rejencja Katowicka) było wiele planów co do tego terenu. Między innymi zamierzano przekształcić ten teren w zagłębie warzywnicze dla Śląska czy przesiedlić tutaj Niemców z Południowego Tyrolu, uprzednio rugując wszystkich Polaków.

Sytuacja zmienia się, kiedy IG Farben podejmuje decyzję o budowie fabryki w tym miejscu. Wtedy Polacy zostają, by pracować jako robotnicy przy budowie fabryki (więźniowie KL Auschwitz to 1/3 załogi budowlanej). W tych planach mieli być obecni tylko do czasu wybudowania fabryki. Żydzi zostają deportowani z miasta (patrz ten wątek wyżej), gdyż ich mieszkania są potrzebne Niemcom przybyłym do Oświęcimia do pracy w fabryce.

W planach architekta Hansa Stosberga Oświęcim ma się znacznie powiększyć. Po wojnie powinien zostać rozbudowany i liczyć 80 tysięcy ludności cywilnej oraz około 10 tysięcy załogi SS. Miasto miało zostać rozbudowane i przebudowane. Niemcy mieli mieszkać również w okolicznych, satelickich miejscowościach.

**Postawa Oświęcimian w czasie okupacji** na tle mieszkańców innych części Polski: różne i wyjątkowe. Wyjątkowość brała się z kilku powodów. Ci mieszkańcy mieli pełną świadomość tego, co dzieje się w KL Auschwitz. Więźniami często byli ich bliscy. Mieli kontakt z więźniami dlatego, że więźniowie pracowali na terenie miasta.

Około 1100 osób włączało się w regularną, stałą pomoc więźniom. Mówimy o pomocy stałej, regularnej, trwającej jakiś czas. A ci ludzie mieli pełną świadomość konsekwencji takiej postawy. Bardzo często było nią osadzenie w obozie. W grupie osób pomagający widoczna jest nadreprezentacja kobiet. Wynikało to ze wszystkich zmian demograficznych, jakim poddany był ten teren. Znaczna grupa mężczyzn z tej okolicy albo nie wróciła z wojny (np. byli więźniami obozów jenieckich czy walczyli na różnych frontach), albo byli deportowani na roboty do Niemiec.

Analiza podań składanych o volkslistę uprawnia do wniosku, że znaczna część wnioskujących nie tyle zaparła się swojej polskości, co chciała uchronić się przed wysiedleniem.

Tych, którzy „stali z boku”, nie włączali się w pomoc, w żaden sposób nie można nazwać kolaborantami. A takiej kwalifikacji często używają zachodni historycy. Ci ludzie po prostu bali się o swoich bliskich. Nie mogli sobie pozwolić na to, by zostać osadzonym w obozie, na przykład ze względu na swoje dzieci.

**Tagi:** Setkiewicz Piotr; Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau; polityka okupanta niemieckiego; mieszkańcy ziemi oświęcimskiej; ziemia oświęcimska; Oświęcim; demografia; demografia miasta; Żydzi, Zaolzie; Czechosłowacja; I wojna światowa; przesiedlenia, deportacje; Polacy, Niemcy; Francuzi; Holendrzy; Belgowie; Włosi; Chorwaci; Czesi; Hiszpanie; Portugalczycy; Arabowie; Śląsk; Rejencja Katowicka; Południowy Tyrol; IG Farben; Stosberg Hans; KL Auschwitz; więźniowie; pomoc; zmiany demograficzne; przymusowe roboty; volkslista; Topografia pamięci; Harmęże; Centrum św. Maksymiliana Kolbego; Muzeum Pamięci; Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej; MPMZO