TEMAT: POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO WOBEC ŻYDÓW PODCZAS ZAGŁADY

**GRUPA DOCELOWA:** szkoły ponadpodstawowe

# CEL EDUKACYJNY:

po obejrzeniu filmu osoba:

* rozumie, że postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów podczas Zagłady były **złożone i zróżnicowane**, potrafi je scharakteryzować (bierność, wrogość i niechęć, pomoc);
* rozumie, że postawa pomocy nie była reprezentatywną dla społeczeństwa polskiego wobec dominującej postawy bierności, zna rolę i znaczenie świadka Zagłady;
* rozumie, że Polacy udzielający Żydom pomocy działali pod groźbą kary śmierci ustanowionej przez Niemców, oraz w strachu przed donosem ze strony innych Polaków.

# ZAKRES TEMATYCZNY:

### Zakres tematyczny:

* tzw. strategie przetrwania Żydów w okupowanej Polsce: pozostanie w getcie do czasu wysiedlenia, życie po tzw. aryjskiej stronie z fałszywymi dokumentami tożsamości (znaczenie wyglądu, języka, stopnia akulturacji oraz możliwości utrzymania się), ukrywanie się po tzw. aryjskiej stronie (rodzaje i charakterystyka kryjówek, możliwości i warunki życia w ukryciu, rola i udział Polaków w ukrywaniu się);
* bierność Polaków wobec Żydów podczas Zagłady jako postawa powszechna? (czy bierna postawa była w ogóle możliwa?; czy bierność to obojętność?; jaka była rola i znaczenie świadka Zagłady?).
* motywacje i sposoby udzielania Żydom pomocy o charakterze indywidualnym oraz instytucjonalnym (Rada Pomocy Żydom „Żegota”, Polskie Państwo Podziemne, Kościół rzymskokatolicki), strach przed zagrożeniem ze strony innych osób (np. donosy sąsiadów) oraz Niemców (groźba kary śmierci);
* wrogość i niechęć części Polaków wobec Żydów podczas Zagłady (szmalcownictwo, szantaże, donosy na ukrywających się, pogromy na Kresach Wschodnich).

## 1. ZŁOŻONOŚĆ I ZRÓŻNICOWANIE POSTAW POLAKÓW WOBEC ŻYDÓW PODCZAS ZAGŁADY

Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej toczyła się na oczach Polaków, którzy jednocześnie sami poddawani byli terrorowi niemieckiego okupanta. Większość pozostawała wobec Zagłady bierna, wielu okazywało Żydom niechęć, niektórzy z nich wrogość, nieliczni nieśli im pomoc. Odpowiadając na pytanie o postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów podczas Zagłady, ich złożoność i zróżnicowanie, odwołujemy się do społeczno-politycznych motywów, które stały za każdą z wymienionych postaw, oraz realnych skutków, które za sobą niosły dla ukrywających się Żydów. Dla omówienia spektrum postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady kluczowe jest skrótowe przedstawienie przyczyn i przebiegu ukrywania się Żydów w okupowanej Polsce (tzw. strategie przetrwania) oraz roli i znaczenia w tym doświadczeniu Polaków. Chcielibyśmy, aby omówienie postaw społeczeństwa polskiego wobec Żydów nastąpiło w dużej mierze z perspektywy Żydów ukrywających się - w takiej perspektywie ukrywający się Żydzi są prezentowani jako osoby upodmiotowione, pełnoprawni uczestnicy opisywanych wydarzeń historycznych. Ich losy w ukryciu chcemy przedstawić poprzez ich doświadczenie spotkania na swej drodze Polaków reprezentujących poniższe postawy:

* **Bierność**: postawa wynikająca z obawy o los własny i swojej rodziny w świetle panującego w okupowanej Polsce terroru niemieckiego oraz trudności dnia codziennego związanych z biedą i głodem, jak również wynikająca z przedwojennego, wyrażanego wprost, m.in. w kręgach Kościoła rzymskokatolickiego i środowiskach nacjonalistycznych, antysemityzmu.
* **Wrogość i niechęć**: postawa wynikająca z pobudek antysemickich czy chęci zysku, przywłaszczenia dóbr materialnych należących do Żydów poddawanych eksterminacji (pieniądze, biżuteria, domy, grunty). Osoby wrogie lub niechętne Żydom współpracowały z Niemcami i wydawały ukrywających się Żydów - (w drodze szantażu lub donosu bądź samodzielnie dokonywały aktów agresji na Żydach).
* **Pomoc**: postawa rzadka, wynikająca z różnych pobudek: ideologicznych, religijnych, finansowych, przedwojennej znajomości ukrywających się i udzielających pomocy. Pomoc Żydom nie spotykała się z powszechną aprobatą społeczeństwa (z różnych powodów); istniały formy pomocy bezinteresownej, jak również interesownej (bywało, że pomoc interesowna przeradzała się w pomoc bezinteresowną bądź też bezlitosne wykorzystywanie ukrywających się finansowo, a nawet psychicznie czy seksualnie).

## 2. DOMINUJĄCA POSTAWA BIERNOŚCI A ROLA I ZNACZENIE ŚWIADKA ZAGŁADY

Dlaczego większość Polaków była bierna wobec Żydów podczas Zagłady? Co oznaczała owa bierność? Czy bierność to obojętność? Czy zajęcie biernej postawy wobec Zagłady było w ogóle możliwe? Chcielibyśmy sproblematyzować pytanie o tę dominującą postawę w społeczeństwie polskim poprzez przybliżenie roli Polek i Polaków jako świadków Zagłady.
Kluczowe w tym zakresie będzie przybliżenie pojęcia świadka (ang. *Bystander, Witness*), jego sprawczości i odpowiedzialności.

## 3. STRACH PRZED SĄSIADAMI JAKO JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH CECH DOŚWIADCZENIA POLAKÓW UDZIELAJĄCYCH ŻYDOM POMOCY

Pomoc przeważnie przybierała formę indywidualną – niesiona była przez poszczególne osoby lub rodziny, z reguły w ich własnych domach lub gospodarstwach. Wsparcie polegało na doraźnym lub długotrwałym ukrywaniu osoby lub wielu osób, organizowaniu czy opłacaniu ich kryjówek, ucieczek z gett, dostarczaniu fałszywych dokumentów tożsamości, pieniędzy, żywności, ubrań czy leków. Ukrywanie Żydów we własnym domu wiązało się z koniecznością zaaranżowania kryjówki, zapewnienia żywności, warunków do zaspokajania potrzeb fizjologicznych oraz utrzymania wszystkiego w tajemnicy przed najbliższym otoczeniem.

Dla każdego, kto zapewniał Żydom schronienie, przedsięwzięcie to było wyjątkowo trudne i ryzykowne. Było to działanie w pełnej konspiracji, w strachu przed Niemcami, ale przede wszystkim przed własnymi sąsiadami. Ci, odkrywszy zakazaną działalność, motywowani chęcią zysku, strachem czy niechęcią, mogli złożyć donos. Strach przed innymi Polakami to jedna z cech doświadczenia osób udzielających Żydom pomocy.

Udzielający pomocy działali w warunkach bardzo trudnych – obciążeni całością organizacji schronienia, ponoszeniem kosztów życia, czasem także emocjonalnie związani z ukrywającymi się.

Chcielibyśmy ukazać jak heroiczne było to przedsięwzięcie – wyczerpujące fizycznie i nerwowo, wymagające odwagi i wytrwałości. W tym celu kluczowe będzie przedstawienie codzienności Żydów ukrywających się i roli, jaką odgrywali w niej Polacy, a także przedstawienie zagrożeń z tym związanych.

## 4. MATERIAŁY KONTEKSTOWE ONLINE

Na portalu Polscy Sprawiedliwi – www.sprawiedliwi.org.pl :

* [Postawy Polaków wobec Żydów podczas Zagłady | Polscy Sprawiedliwi](https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/postawy-polakow-wobec-zydow-podczas-zaglady)
* [Opracowanie na portalu Polscy Sprawiedliwi: Sytuacja Żydów w okupowanej Polsce](https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/zydzi-ukrywajacy-sie/zydzi-w-ukryciu)
* [Opracowanie na portalu Polscy Sprawiedliwi: Pomoc dla Żydów](https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/pomoc-zydom-podczas-zaglady);
* [Opracowanie na portalu Polscy Sprawiedliwi: Kara śmierci za udzielanie pomocy Żydom](https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/kara-smierci-za-udzielanie-pomocy-zydom);

Na kanale Youtube Polscy Sprawiedliwi: <https://www.youtube.com/user/PolscySprawiedliwi/> :

* [Film Muzeum POLIN: Zapukali do drzwi. Relacje Polaków i Żydów o Zagładzie](https://www.youtube.com/watch?v=eWbfPcOrElc&list=PLIbOS5EgDJuZR9s7pHgTNMU-MfFPG_1GK&index=1);
* [Film Muzeum POLIN: Ktoś doniósł, że jest tu Żyd. Relacje Polaków i Żydów o Zagładzie](https://www.youtube.com/watch?v=Z5m8BVWZBBE);
* [Film Muzeum POLIN: Kryjówka pod podłogą. Relacje Polaków i Żydów o Zagładzie](https://www.youtube.com/watch?v=y2bkNxKdssU&list=PLIbOS5EgDJuZR9s7pHgTNMU-MfFPG_1GK&index=2);
* [Film Muzeum POLIN: Codzienność w ukryciu. Relacje Polaków i Żydów o Zagładzie](https://www.youtube.com/watch?v=7oL_JPfe_j4&list=PLIbOS5EgDJuZR9s7pHgTNMU-MfFPG_1GK&index=3);
* **M.** Bilewicz**i M.** Babińska, *Bystander, czyli kto? Potoczne wyobrażenia Polaków na temat stosunku do Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej*, „Teksty Drugie” 3/2018, s. 97-116:

[Bystander, czyli kto? Potoczne wyobrażenia Polaków na temat stosunku do Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej.](https://journals.openedition.org/td/9547#tocto1n1)