Wczoraj obchodziliśmy 77 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jest to okazja, aby wspomnieć te tragiczne wydarzenia, a także przypomnieć wielowiekowe współistnienie w naszym kraju **narodowości polskiej i żydowskiej.**

Niemal od początków polskiej państwowości . Polska była krajem **tolerancyjnym,** toteż osiedlały się tu grupy ludności żydowskiej , wypędzane z innych części Europy. Tu mogły spokojnie żyć, prowadzić swoja działalność zawodową, kultywować tradycje.

W średniowieczu, społeczeństwo feudalne, odznaczało się ogromną potrzebą ujednolicania zachowań i niską tolerancją wobec wszelkiego rodzaju odmienności, czy to językowej, czy etnicznej, religijnej lub obyczajowej. Stąd pochodziła niechęć a nawet wrogość społeczeństwa do Żydów, często określana jako **antysemityzm** czy antyjudaizm. U jego podstaw nie leżało kryterium krwi czy rasy, lecz przede wszystkim kryterium wiary i kultu. W tym właśnie należy dostrzegać główną różnicę między dawnymi postawami antyżydowskimi (określanymi niekiedy mianem antyjudaizmu) a antysemityzmem czasów późniejszych.

W czasach wojen i rozbiorów, Żydzi stawali niejednokrotnie ramię w ramię z Polakami w obronie ich wspólnej ojczyzny.

 **19 kwietnia -16 maja 1943 –** przeciwko wkraczającym do getta Niemcom wystąpiły zbrojnie oddziały dwóch żydowskich organizacji konspiracyjnych o charakterze wojskowym: Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego. Pomocy (głównie materiałowej) udzieliły powstańcom polskie organizacje podziemne, między innymi Armia Krajowa, Gwardia Ludowa i Korpus Bezpieczeństwa.

Powstanie w getcie warszawskim było desperacką próbą wyboru godnej śmierci z bronią w ręku, a zarazem wzięcia odwetu na Niemcach, podjętą przez kilkusetosobową grupę bojowników , stawiających czoło ok. 3 tys. zmobilizowanych do walk przeciwników,

W getcie znajdowało się ponad 56 tys. Żydów. Około 6 tys. zginęło na miejscu w walce, na skutek pożarów i zaczadzenia. 7 tys. Żydów Niemcy zamordowali na terenie getta, tyle samo wysłali do obozu zagłady w Treblince. Pozostała grupa ok. 36 tys. została wysłana do innych obozów, przede wszystkim do Auschwitz i Majdanka.

**"Żegota"**, która działałaprzy Delegaturze Rządu RP na Kraj, była podziemną organizacją, jedyną w Europie organizacja państwową, której zadaniem było niesienie pomocy Żydom w gettach.

Członkowie "Żegoty" nieśli pomoc materialną, zapewniali schronienie, środki do życia, opiekę lekarską, dostarczali fałszywe dokumenty Żydom, ukrywającym się poza gettem. Rada otrzymywała środki finansowe od Delegatury Rządu RP na uchodźstwie, organizacji żydowskich, zwłaszcza Bundu, datki przekazywali też obywatele. W "Żegocie" aktywnie działali między innymi Irena Sendlerowa i Władysław Bartoszewski.
"Żegota" we współpracy ze wspólnotami zakonnymi, między innymi księży marianów i sióstr urszulanek, zaopatrywała Żydów w katolickie metryki chrztu, które pomagały im ocaleć. Wystawiono około 60 tys. takich fałszywych dokumentów. Organizacja dostarczała konspiracyjnej prasie informacje dotyczące zagłady Żydów. Wydawała także własne ulotki i kolportowała plakaty.

Członkowie "Żegoty" zostali upamiętnieni w Izraelu zasadzeniem drzewka w Alei Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

Polecam do obejrzenia film „Pianista” w reżyserii Romana Polańskiego.