Rys historyczny

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 150 lat Kieleckiej Straży Pożarnej

Szanowni Państwo pozwólcie, że przedstawię najważniejsze wydarzenia ze 150 letniej historii Kieleckiej Straży Pożarnej.

Ideę tworzenia w miastach obowiązkowych straży ogniowych, odpowiednio zorganizowanych i dowodzonych, wyposażonych w sprzęt i przestrzegających dyscypliny, wysunął już w XVI wieku Andrzej Frycz Modrzewski sekretarz króla Zygmunta Augusta w swym dziele „O poprawie Rzeczypospolitej”.

Jednak przez kolejne trzy wieki idei tej nie udało się zrealizować. Ochronę przeciwpożarową regulowały uchwały rad miejskich, a z pożarami musieli walczyć sami mieszkańcy, którymi dowodził „mistrz pożarniczy”.

Zasadnicza zmiana w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nastąpiła dopiero w XIX wieku, władze Królestwa Polskiego wydały przepisy przeciwpożarowe oraz ustaliły wymaganą ilość narzędzi potrzebnych do walki z pożarami.

Inicjatywa utworzenia w Kielcach straży pożarnej powstała już na początku XIX wieku po wielkim pożarze, który strawił wszystkie drewniane budynki stanowiące zdecydowaną większość miejskiej zabudowy wokół Rynku. Ocalały tylko przedmieścia Kielc i zabudowa wzgórza zamkowego na którym się znajdujemy.

Plan utworzenia straży pożarnej udało się urzeczywistnić w czerwcu 1873 roku. Wtedy to w Pałacu Biskupim, będącym wówczas siedzibą rządu gubernialnego odbyło się uroczyste otwarcie działalności kieleckiego Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej.

Jak podają źródła historyczne uczestnicy udali się do pobliskiej Katedry, gdzie biskup Tomasz Teofil Kuliński odprawił nabożeństwo i wygłosił okolicznościowe przemówienie, po czym wszyscy wrócili do pałacu, gdzie wybrano władze stowarzyszenia. Powstała straż ogniowa liczyła około 200 członków, głównie rzemieślników.

Pierwszym naczelnikiem straży pożarnej został Karol Reichelt. Zatrudniono instruktora ogniomistrza, którym został podoficer warszawskiej straży Jan Stróżyk.

Nowo powstała straż pożarna posiadała min.: 5 sikawek, w tym 2 przewoźne, 19 beczek na kołach, wóz do przewozu sprzętu, 21 toporów z pasami, 4 siekiery, 16 osęk, 11 drabin i torbę felczera.

Głównym zadaniem kieleckiej straży ogniowej była walka z pożarami na terenie miasta. Oprócz gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zagrożonego majątku oraz stróżowania, straż przyjęła także zadania służby kominiarskiej.

W 1877 roku na działce przy ul. św. Leonarda, gdzie stała szopa na narzędzia pożarnicze wybudowano dwupiętrową kamienicę oraz wieże wartowniczą. Była to pierwsza remiza strażacka w mieście.

Oprócz działalności ratowniczej w straży rozwijała się także działalność kulturalna, strażacy organizowali spotkania, uroczystości, założyli orkiestrę dętą oraz bibliotekę.

W 1914 roku do Kielc wkroczył batalion kadrowy na czele z Józefem Piłsudzkim, w tym czasie strażacy pomagali strzelcom w dostarczaniu żywności i kwater.

Do utworzonego w Kielcach I Pułku Legionów Polskich zgłosiło się ponad 900 ochotników w tym w całości orkiestra straży ogniowej, przekształcając się w orkiestrę wojskową.

To kielecki marsz nr 10 znajdujący się w repertuarze kieleckiej orkiestry strażackiej stał się podkładem muzycznym znanego wszystkim Polakom Marszu Pierwszej Brygady.

W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku kielecka straż ogniowa modernizuje się, pozyskano dwie sikawki motorowe Rekord i Silesia oraz dwa samochody strażackie Chevrolet i Renault. W tym czasie strażą dowodzi naczelnik Edward Karsch, znany kielecki przemysłowiec.

W 1934 roku władze Państwa Polskiego zdają sobie sprawę z narastającego niebezpieczeństwa ze strony III Rzeszy. W Kielcach powstają przy kieleckiej straży ogniowej oddziały obrony przeciwlotniczej i obrony przeciwgazowej. Przy straży zostaje utworzona żeńska drużyna samarytańska.

W 1939 roku po napaści Niemiec na Polskę strażacy wykazali się niezwykłą odwagą podczas gaszenia pożarów powstałych w wyniku bombardowań. Po zajęciu terytorium Polski przez Niemcy i powołaniu przez okupanta Generalnego Gubernatorstwa władze okupacyjne zlikwidowały Ochotniczą Straż Pożarną, a utworzyły Miejską Zawodową Straż Pożarną.

Po wojnie do walki z pożarami została utworzona Zawodowa Straż Pożarna, która przejęła budynki ochotniczej straży pożarnej przy ul. św. Leonarda.

4 lutego 1950 roku Sejm uchwalił ustawę o ochronie przeciwpożarowej, powołując po raz pierwszy w historii polskiego pożarnictwa państwowe organy ochrony przeciwpożarowej.

Kolejne pół wieku zawodowej straży pożarnej to kolejne pokolenia strażaków, którzy tworzyli ochronę przeciwpożarową w Kielcach. W tym czasie w dużych zakładach na terenie miasta powstają zakładowe straże pożarne.

W 1972 strażacy wyprowadzają się z siedziby przy ul św. Leonarda do nowej siedziby przy ul. Armii Czerwonej, obecnie Sandomierskiej. Nowa strażnica posiadała garaż na samochody gaśnicze z 6 stanowiskami , zapleczem magazynowym, placem do ćwiczeń, własną stacją paliw.

W 1989 roku nastąpiły zmiany ustrojowe w Polsce, 24 sierpnia 1991 roku została uchwalona przez Sejm RP ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Utworzona została Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze

Wyposażenie i wyszkolenie kieleckich strażaków zmieniło się przez ostatnie 150 lat zasadniczo, nie zmieniła się natomiast główna idea, która przyświecała założycielom kieleckiej straży pożarnej w 1873 roku , zawarta w rocie strażackiej przysięgi

„Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia

ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia’

Dzisiejsza uroczystość to doskonała okazja, aby złożyć wyrazy uznania wielu pokoleniom strażaków, którzy w strukturach ochotniczego i zawodowego pożarnictwa dbali o bezpieczeństwo mieszkańców Kielc. Szczególnie chciałbym podziękować obecnym na dzisiejszej uroczystości moim poprzednikom, którzy przez ostatnie 31 lat funkcjonowania PSP decydowali o kształcie ochrony przeciwpożarowej w naszym mieście.

Wtedy 150 lat temu kielecką straż założyli społecznicy, mieszkańcy naszego miasta, dzisiaj Kielecka Straż Pożarna to profesjonalna, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt formacja ratownicza, która jest filarem bezpieczeństwa wewnętrznego nie tylko miasta Kielce, ale również całego województwa świętokrzyskiego.

Opracowanie: *bryg. Mariusz Góra, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach*