Warszawa, 5 grudnia 2023

# Znamy Laureata i Wyróżnionych w konkursie Nagroda POLIN 2023

# Mariusz Sokołowski laureatem konkursu Nagroda POLIN 2023

**Wyróżnienie w konkursie otrzymali:** **Ewa Paul i Stowarzyszenie Saga Grybów.
Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum POLIN dla Andrzeja Folwarcznego i zespołu Forum Dialogu.**

**Laureatem konkursu Nagroda POLIN 2023 organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN został Mariusz Sokołowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku. Od 2007 roku zaangażowany w przywracanie pamięci o Żydach Wasilkowa i Białegostoku. Autor publikacji i artykułów poświęconych metodologii nauczania o wielokulturowości. Współtwórca Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku i nauczyciel angażujący uczniów do poznawania lokalnej, wielokulturowej przeszłości.**

„Bohaterowie dzisiejszego wieczoru chronią pamięć o tych, którzy zostali zapomniani, przywołują z niebytu niewypowiedziane od dekad imiona i nazwiska. Odkrywają i popularyzują ich historie, przywracają wspomnienia. Kultywują to, co w ludzkiej naturze najszlachetniejsze i najgodniejsze: oddają szacunek minionym pokoleniom. To fundament naszej kultury i cywilizacji. Ale ich gest nie jest zapaleniem znicza czy kamieniem przyniesionym na grób krewnego, znajomego czy powszechnie znanego” – powiedział podczas ceremonii Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum POLIN.

„Nominowane i nominowani najczęściej nie są Żydami i nie zajmują się historią swoich rodzin, rzadko kiedy wcześniej mieli czy miały styczność z żydowską kulturą i tradycją. To, co robią, to bezinteresowny odruch serca, który zamienił się w działanie na rzecz tych, o których po prostu nie ma kto pamiętać” – dodał.

Zwycięzca konkursu otrzymał 25 tysięcy złotych. Podczas finału, który odbył się w Muzeum POLIN i był transmitowany online, przyznano również wyróżnienia. Do grona nagrodzonych dołączyli: Ewa Paul, działająca na terenie Bełchatowa i Sulmierzyc oraz Stowarzyszenie Saga Grybów – grupa lokalnych aktywistów, pracująca na rzecz ocalania materialnego i niematerialnego dziedzictwa miasteczka i regionu Grybowa, które obejmuje kultury żydowską i łemkowską.

W trakcie gali konkursu dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński wręczył także Nagrodę Specjalną. To honorowe wyróżnienie trafiło do Andrzeja Folwarcznego i zespołu Forum Dialogu.

Łączna pula nagród w konkursie wyniosła ponad 77 tysięcy złotych. Nagroda POLIN przyznawana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN osobom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. W tym roku została wręczona po raz dziewiąty.

**Nagroda POLIN**

Celem konkursu jest promocja postaw i działań zgodnych z misją muzeum. Laureatami nagrody są społecznicy pielęgnujący pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniający się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Nagrodę POLIN – przyznawaną od 2015 roku – otrzymało dotychczas 8 laureatów, a w finale konkursu znalazło się ponad 50 osób. Spośród zgłoszonych kandydatur kapituła konkursu nominuje, nagradza i wyróżnia osoby lub organizacje, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem czy wystąpieniem o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko-żydowskich.

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Mecenasem konkursu oraz uroczystej gali jest Jankilevitsch Foundation. Nagrody pieniężne ufundowali Znamienici Darczyńcy Muzeum POLIN – Tomek Ulatowski, Jankilevitsch Foundation oraz Odette and Nimrod S. Ariav Foundation a także Ewa Masny-Askanas i Wiktor Askanas oraz anonimowy darczyńca.

Partnerem konkursu Nagroda POLIN 2023 jest Mennica Polska.



Konkurs realizowany jest w ramach [projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe"](https://polin.pl/pl/ZDK) i współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.



[www.eeagrants.org](https://eeagrants.org/), [www.norwaygrants.org](https://eeagrants.org/), [www.gov.pl](https://www.gov.pl/web/kultura/?p=10)

## Finaliści konkursu Nagroda POLIN 2023

* **Dorota Bida,** Chełm
* **Małgorzata K. Frąckiewicz**, Łomża
* **Bożena Gajewska,** Kutno
* **Stowarzyszenie Saga Grybów,** Grybów
* **Ewa Paul,** Bełchatów i Sulmierzyce
* **Mariusz Sokołowski,** Wasilków i Białystok

„Tegoroczni finaliści konkursu Nagroda POLIN to osoby, które niestrudzenie budują mosty, drążą, poszukują, przywracają pamięć i szerzą świadomość, a ich postawy i działania przywracają wiarę w lepsze jutro. Wyrażając ogromną wdzięczność za ich społeczną działalność, mamy nadzieję, że staną się oni inspiracją dla innych” – mówi Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2023.

**Dorota Bida,** Chełm

**Przewodniczka i edukatorka, dzieli się pasją i wiedzą tworząc wystawy w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie z zakresu kultury i historii chełmskich Żydów. Prowadzi działalność popularyzatorską w zakresie wiedzy o historii miasta w kontekście jej wielokulturowej przeszłości, przeprowadza lekcje muzealne, spacery historyczne śladami dziedzictwa żydowskiego w Chełmie, wspiera i  konsultuje projekty edukacyjne z zakresu kultury żydowskiej i żydowskich mieszkańców miasta.**

W 2021 roku dołączyła do grona sieci Liderów Dialogu. Realizuje projekty zdobyte w drodze konkursów grantowych związanych z edukacją, lokalnym dziedzictwem kulturowym i ochroną pamięci o chełmskich Żydach. Od lat nawiązuje kontakty i koresponduje z potomkami Żydów chełmskich – Chelmerami głównie z Izraela, Stanów Zjednoczonych, także RPA, Brazylii i Niemiec. Udziela pomocy przy kwerendach archiwalnych mających na celu rekonstruowanie historii rodzinnych. Archiwizuje artefakty i kopie przedwojennych fotografii w postaci skanów, z albumów rodzinnych i pojedynczych cudem ocalałych jak ich właściciele. Podczas wizyt Chelmerów w rodzinnym Chełmie opiekuje się nimi, organizuje wspólne spotkania z mieszkańcami Chełma, inicjuje cykliczne działania komemoratywne odnoszące się do ofiar Zagłady chełmskiej społeczności żydowskiej.

W 2019 roku w wyniku poszukiwań archiwalnych udało się odnaleźć ślady zaginionych członków rodziny Gutenberg i upamiętnić ich imiennie poprzez wmurowanie „Kamieni Pamięci”. Stolpersteiny zlokalizowane są przy ulicy Pocztowej 13. Podejmowane działania planuje i realizuje wspólnie z potomkami zrzeszonymi w Chelmer Organization of Israel. Najważniejszym wspólnie zrealizowanym projektem była organizacja 4-dniowych obchodów 80. rocznicy Zagłady chełmskiej społeczności żydowskiej.

 **Małgorzata K. Frąckiewicz**, Łomża

**Doktor nauk humanistycznych, językoznawczyni, badaczka nazwisk i popularyzatorka tożsamości kulturowej mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej; wiceprezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży. Autorka słowników i katalogów nazwisk mieszkańców ziemi łomżyńskiej: m.in. Łomży, Jedwabnego, Grabowa, Ostrowi Mazowieckiej, Rutek-Kossaków, Wysokiego Mazowieckiego i pogranicza mazowiecko-podlaskiego.**

Przeprowadziła 7 autorskich projektów badawczych i popularyzatorskich, których efektem jest opracowanie materiałów źródłowych i ich edycja oraz publikacje ukazujące potencjał dziedzictwa kulturowego i tożsamość historycznej ziemi łomżyńskiej i jej mieszkańców na przestrzeni wieków.

Małgorzata Frąckiewicz jest autorką monografii „Antroponimia Żydów łomżyńskich w kontekście językowo-kulturowym”, prezentującej tysiące nazwisk Żydów łomżyńskich, dokumentującej i poświadczającej kiedyś żywą, dynamiczną i twórczą obecność Żydów na ziemi łomżyńskiej. Zainicjowała, koordynowała działania zespołu i doprowadziła do wydania kolejnych pinkasów łomżyńskich: Białegostoku, Ciechanowca, Jedwabnego, Łomży, Stawisk, Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa. Do druku przygotowano pod jej redakcją księgi Ostrowi Mazowieckiej, Siedlec i Szczuczyna, a tłumaczone są obecnie pinkasy Tykocina, Sokół, Czyżewa i Kolna.

Do jej osiągnięć należy populara autorska strona internetowa www.name.lomza.pl, na której wraz z kierowanym przez siebie zespołem zamieszcza różnorodne materiały i opracowania oraz biografie i źródła, dotyczące także Żydów łomżyńskich.

Małgorzata Frąckiewicz odpowiadała również za redakcję naukową „Katalogu nazwisk mieszkańców parafii Ostrów Mazowiecka z XIX i pocz. XX wieku”, który uwzględnia społeczność żydowską i częściowo ewangelicką. Prowadzi konsultacje genealogiczno-onomastyczne dla potomków Żydów łomżyńskich z USA, Izraela, Kanady, Kuby, Urugwaju. Była inicjatorką i kuratorką wystawy zatytułowanej „Ogrody pamięci”, prezentującej fotografie i opisy z łomżyńskich ksiąg pamięci, które służą upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionu łomżyńskiego współtworzonego na przestrzeni wieków przez społeczność Żydów polskich, licznych i bardzo aktywnych m.in. gospodarczo, mieszkańców miast i miasteczek tej historycznej ziemi.

**Bożena Gajewska,** Kutno

**Regionalistka, animatorka kultury, Społeczny Opiekun Zabytków, działaczka społeczna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W 2021 roku dołączyła do grona Liderów Dialogu w sieci Forum Dialogu. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu kutnowskiego.**

Jednym z najważniejszych obszarów jej działalności społecznej jest przywracanie pamięci i ochrona dziedzictwa Żydów w Kutnie i regionie kutnowskim. Prowadzi kwerendy w archiwach, wyszukuje dokumenty i materiały ikonograficzne, pisze artykuły do Kutnowskich Zeszytów Regionalnych o historii społeczności żydowskiej na tym terenie.

Jest autorką i koordynatorką kilkunastu projektów dotyczących przywracania pamięci o kutnowskich Żydach wśród mieszkańców Kutna, zarówno tych starszych, jak i uczniów kutnowskich szkół. Na swoje autorskie projekty zdobywa środki finansowe w konkursach grantowych. W ramach projektów organizuje akcje edukacyjne, warsztaty, spektakle, koncerty, wystawy, spotkania, sadzenie żonkili i krokusów. Organizuje upamiętnienia, bezpłatne wyjazdy młodzieży do byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Koordynowała wizytę „Muzeum na kółkach” w Kutnie w 2016 roku. Jest autorką trzech czasowych wystaw edukacyjnych o społeczności Żydowskiej w Kutnie, Krośniewicach i Żychlinie. Na przestrzeni lat udział w projektach wzięło kilka tysięcy młodych i starszych mieszkańców Kutna, Żychlina i Krośniewic.

Współpracuje z Potomkami kutnowskich i żychlińskich Żydów – Stowarzyszeniem Potomków Żydów Polski Centralnej z Marysią Galbraith i Leonem Zamościem oraz Jewish Kutno Group z Yosefem Kutnerem. Wspólnie z Potomkami prowadzi różnorodne działania mające na celu odkrywanie mikrohistorii poszczególnych osób i rodzin żydowskich zamieszkujących w Kutnie, Żychlinie i okolicach. Wraz z Yosefem Kutnerem działa na rzecz restauracji cmentarza żydowskiego w Kutnie. W 2024 roku będzie realizowany jej czwarty zwycięski projekt w Budżecie Obywatelskim województwa łódzkiego pn. „Zachor znaczy pamiętaj”.

 **Ewa Paul,** Bełchatów i Sulmierzyce

**Współorganizatorka konferencji „Przedwojenny Bełchatów – miasto trzech kultur” oraz współautorka książki pod tym samym tytułem. Współautorka książki pt. „Żydzi z Bełchatowa i okolic”, wydanej również w jęz. angielskim. Prowadzi na Facebooku dwujęzyczną polsko-angielską grupę „The Jews of Belchatow / Bełchatowscy Żydzi”, do której należy ok. 500 potomków bełchatowskich Żydów rozsianych po całym świecie oraz dzisiejszych bełchatowian zainteresowanych historią miasta.**

Współorganizatorka Dnia Pamięci, odbywającego się co roku 18 sierpnia, upamiętniającego likwidację bełchatowskiego getta. W ramach corocznych obchodów organizowane są koncerty muzyki żydowskiej, odczyty, spotkania autorskie, wspólne odmawianie modlitwy Kadysz na Cmentarzu Żydowskim, odczytanie imion i nazwisk pomordowanych bełchatowskich dzieci, wspólne wyjazdy do obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, ceremonie składania kwiatów i palenie zniczy oraz wystawa plenerowa pt. „Zapomniani sąsiedzi”, złożona z prywatnych zdjęć rodzinnych przesłanych przez żydowskich bełchatowian z grupy „The Jews of Belchatow / Bełchatowscy Żydzi”.

Współinicjatorka wydobycia ogromnej liczby macew podczas przebudowy mostu na ul. Cegielnianej w Bełchatowie. Most został w czasie wojny umocniony przez Niemców macewami z bełchatowskiego Cmentarza. Inicjatorka apeli w lokalnym kościele o zwrot macew zalegających na podwórkach.

Współinicjatorka planów ogrodzenia i posprzątania zdewastowanego cmentarza w Sulmierzycach k. Bełchatowa. Współorganizatorka wydobycia 34 macew z Sulmierzyc, zachowanych w całości (plus wielu fragmentów), które do tej pory tworzyły chodnik na jednym z lokalnych podwórek.

Nominowana do tytułu Człowiek Roku 2018 (Dziennik Łódzki) oraz uhonorowana nagrodą „Chroniąc Pamięć. Preserving memory” (2023).

**Mariusz Sokołowski,** Wasilków i Białystok

**Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku. Od 2007 roku jest zaangażowany w przywracanie pamięci o Żydach Wasilkowa i Białegostoku. Jeszcze jako student współtworzył Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku i brał udział w porządkowaniu cmentarzy w Krynkach i Michałowie. Następnie jako nauczyciel angażował uczniów do poznawania lokalnej, wielokulturowej przeszłości poprzez opiekę nad cmentarzem, zbieranie relacji świadków, tworzenie filmów, wystaw fotograficznych, murali i gier miejskich.**

Jest również autorem publikacji i artykułów poświęconych metodologii nauczania o wielokulturowości. Od ponad 10 lat jest członkiem sieci Forum Dialogu i uczestnikiem programu „Ambasadorzy Muzeum POLIN”. Współpracował przy organizacji obchodów likwidacji gett w Wasilkowie i Białymstoku.

Jest inicjatorem i współautorem tablicy upamiętniającej dzieci z białostockiego getta, które zostały wywiezione do Terezina, a następnie do Auschwitz. W sierpniu br. we współpracy z Miastem Białystok zorganizował uroczystość wmontowania kamieni pamięci „Stolpersteine” poświęconych zamordowanym członkom rodziny Ocalonego z Holokaustu Samuela Pisara.

 **Stowarzyszenie Saga Grybów,** Grybów

**Stowarzyszenie „Saga Grybów” to grupa lokalnych aktywistów, od 13 lat działających na rzecz ocalania materialnego i niematerialnego dziedzictwa miasteczka i regionu Grybowa, które obejmuje kultury żydowską i łemkowską. Edukuje o Zagładzie żydowskich grybowian i tworzy przestrzeń polsko-żydowskich spotkań.**

Nazwa stowarzyszenia pochodzi od Społecznego Archiwum Grybowa - SAGA, które powstało jako efekt budowania sieci społecznościowej. Odkrywane, gromadzone i dokumentowane materiały: pamiątki, fotografie i nagrania, oplecione narracjami międzykulturowej „Sagi”, tworzą nowe wymiary tożsamości miasteczka. Kilkanaście lat starań grupy włączyło w nią historię Żydów, którzy do Zagłady stanowili 1/3 mieszkańców, lecz przez wiele dekad ich istnienie i śmierć zostawały skazywane na zapomnienie.

Od 2010 roku, kiedy grybowianin Kamil Kmak stworzył grupę, przyłączyło się do niej kilkanaście osób, a projekty edukacyjne, dokumentacyjne i artystyczne wspierają setki mieszkańców Grybowa, obecnych i dawnych, w tym członkowie ponad 30 odnalezionych rodzin Żydów grybowskich, od Kanady, przez Izrael, po Nową Zelandię.

W 2011 r. przy współudziale członków „Sagi” powstała biografia chłopca ocalałego z Zagłady, grybowianina Leona Schagrina. W 2013 r. grupa rozpoczęła porządkowanie cmentarza żydowskiego, a od 2015 r. upamiętnia rocznice Zagłady więźniów getta w Grybowie nad masową mogiłą w Białej Niżnej, którą odnowiła w 2022 roku. W 2019 r. jej członkowie wzięli udział w projekcie „Ludzie, nie liczby”, w którym upamiętnili 1770 ofiar getta grybowskiego z imienia i nazwiska, dzięki 9-letnim kwerendom archiwalnym.

W latach 2020-2023 przeprowadzili projekt „Cichy Memoriał – Grybowska Saga”, w którym upamiętnili muralami i wydaniem albumu m.in. dwie rodziny żydowskie, ofiary Bełżca. W 2022 roku, w partnerstwie z miejscowym liceum, zorganizowali projekt i wystawę sztuki grybowian-artystów z pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia Ocalałych z Zagłady, pt. „Wykorzenieni/Ukorzenieni”, budując płaszczyznę empatii dla rodzin ofiar Szoah.

## Dotychczasowi laureaci konkursu Nagroda POLIN

Pierwszym laureatem nagrody został **Tomasz Pietrasiewicz**, twórca i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Kolejny laur trafił do **Jacka Koszczana**, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej – Sztetl Dukla.

Laureatką trzeciej edycji konkursu została **Joanna Podolska**, działająca na rzecz zachowania pamięci o historii łódzkiej społeczności żydowskiej, dyrektorka Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Wyróżnienia otrzymali: Dariusz Paczkowski z Żywca i Ireneusz Socha z Dębicy. Nagrodę Specjalną POLIN 2017 otrzymało Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce.

Laureatem Nagrody POLIN 2018 został **Tomasz Wiśniewski**, założyciel Społecznego Muzeum Żydów Białegostoku i regionu. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Lewkowicz i Dariusz Popiela. Nagrodę specjalną odebrali Bogdan Białek i Adam Bartosz.

W 2019 laur zwycięstwa w konkursie Nagroda POLIN przypadł **Natalii Bartczak** z Wińska (woj. dolnośląskie), która jest społeczną opiekunką cmentarza żydowskiego w Wińsku (woj. dolnośląskie). Kapituła przyznała również dwa wyróżnienia – Adamowi Musiałowi i Katarzynie Winiarskiej. Nagrodę Specjalną, przyznaną przez p.o. dyrektora Muzeum POLIN, otrzymała instytucja pozarządowa – Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

W 2020 roku laureatem konkursu został **Paweł Kulig**, który opiekuje się Nowym Cmentarzem Żydowskim w Łodzi, jest prezesem Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci.

W 2021 roku kapituła konkursu nagrodziła **Dariusza Popielę** – sportowca, kajakarza, który przywraca pamięć o Żydach, autora projektu „Ludzie, nie liczby”, w ramach którego na cmentarzach, gdzie przeprowadzano projekt upamiętniane są z imienia i nazwiska ofiary Holocaustu.

**Katarzyna Łaziuk,** działająca na rzecz pamięci o wielokulturowej przeszłości Mińska Mazowieckiego, otrzymała Nagrodę POLIN w ubiegłym roku.

Pełne biogramy nominowanych, regulamin konkursu, skład kapituły oraz sylwetki dotychczasowych laureatów znajdują się na stronie [www.polin.pl/nagroda](http://www.polin.pl/nagroda).

**Kontakt dla prasy:**

**Marta Dziewulska**

**Rzeczniczka Prasowa Muzeum POLIN****mdziewulska@polin.pl** **Kom. +48 604 464 675**