**Marcin Wasilewski- bohater projektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie**

**w ramach konkursu na Sejm Dzieci i Młodzieży w roku 2019**

**Weronika Krawczyk i Agata Pąśko**, uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie starają się o miejsca w ławie poselskiej w czasie tegorocznych obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat konkursu brzmi: **„Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”**. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w obradach tego nadzwyczajnego Sejmu, muszą zrealizować projekt, w którym w sposób trwały upamiętnią losy i działalność posła sprawującego mandat w latach 1918–1939, a podczas II wojny światowej działającego dla dobra ojczyzny. Uczennice ZSO w Godzianowie zajęły się opracowaniem biogramu posła Marcina Wasilewskiego. Ta żmudna, ale jednocześnie inspirująca praca zaowocowała efektem w postaci poniższego życiorysu.

**Marcin Wasilewski** urodził się 29 października 1885 r. w Głuchowie, gdzie ukończył szkołę elementarną[[1]](#footnote-1). Miał on pięciu braci, spośród których Tomasz w 1938 r. został senatorem. Marcin już jako młody człowiek wykazywał zainteresowanie sprawami polskiej wsi i dlatego wstąpił w szeregi Polskiego Związku Ludowego. Była to nielegalna organizacja, która powstała w 1904 r. Zrzeszała ona patriotów, głosiła hasła niepodległości Polski, domagała się praw politycznych dla chłopów, a także rozwoju oświaty i spółdzielczości wiejskiej. W 1906 r. Wasilewski został powołany do odbycia służby w armii carskiej, skąd do rodzinnej wioski powrócił trzy lata później[[2]](#footnote-2). Wówczas zaangażował się w życie lokalnej społeczności. Z jego inicjatywy w Głuchowie powstało Kółko Rolnicze, którego został prezesem. Wasilewski zasiadał ponadto w zarządzie miejscowej Ziemiańskiej Spółdzielni Mleczarskiej, a także w celu popularyzacji czytania książek wśród chłopów współpracował z pismem „Zaranie”[[3]](#footnote-3). W okresie I Wojny Światowej wstąpił do organizowanego na terytorium Rosji I Korpusu Polskiego. Wasilewski powrócił do Głuchowa w kwietniu 1918 roku i zaangażował się w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej[[4]](#footnote-4). Po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości wszedł w szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, od 1931 r. należał do Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, a od 1934 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie[[5]](#footnote-5). W 1928 roku został wybrany na posła[[6]](#footnote-6). Pomimo że Wasilewski robił karierę polityczną, to nie zapomniał on o swoich rodzinnych stronach. Marcin był nie tylko wspaniałym i wieloletnim wójtem gminy, lecz także do 1926 r. zasiadał w powiatowej radzie szkolnej. Dzięki jego działalności gmina Głuchów przodowała w powiecie pod względem ilości wybudowanych szkół[[7]](#footnote-7). Po wybuchu II Wojny Światowej zaangażował się w działalność podziemną, organizując w powiecie skierniewickim Bataliony Chłopskie i Stronnictwo Ludowe „Roch”. Został on ponadto przewodniczącym Powiatowego Kierownictwa Ruchu Ludowego[[8]](#footnote-8). 13 czerwca 1944 roku Marcina Wasilewskiego aresztowało gestapo[[9]](#footnote-9). Trafił on najpierw do więzienia w Tomaszowie Mazowieckim, a następnie 11 VIII 1944[[10]](#footnote-10) wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Gross Rosen[[11]](#footnote-11), gdzie 27 IX 1944 r. został rozstrzelany[[12]](#footnote-12).

1. M. Klemba, *Czas próby. Mieszkańcy ziemi głuchowskiej podczas okupacji niemieckiej 1939-1945*, Głuchów 2012, s. 9; *Posłowie na sejm II Rzeczypospolitej. Ofiary wojny i okupacji 1939-1945*, red. nauk. Grzegorz Mazur, s. 463. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Klemba, op. cit., s. 9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tamże, s. 10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tamże, s. 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Klemba, op. cit., s. 11; *Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej*…, s. 84; *Posłowie na sejm II Rzeczypospolitej. Ofiary wojny i okupacji 1939-1945*, red. nauk. Grzegorz Mazur, s. 463. [↑](#footnote-ref-5)
6. J. Józefecki, *Dzieje Gminy Głuchów 1338-2008*, Głuchów 2008, s. 111; *Posłowie na sejm II Rzeczypospolitej*…, s.463; *Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej …*, s. 84. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Klemba, op. cit., s. 11. [↑](#footnote-ref-7)
8. K. Zwierzchowski, *Skierniewice w czasie II Wojny Światowej. Historia ruchu oporu we wspomnieniach i dokumentach*, Skierniewice 1999, s. 46. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tamże, s. 286. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej …*, s. 84. [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Klemba, op. cit., s. 15; *Posłowie na sejm II Rzeczypospolitej*…, s.463. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej* …, s. 84. [↑](#footnote-ref-12)