Szanowny Panie Prezydencie,

Panowie Ministrowie,

Państwo Parlamentarzyści,

Panowie Wojewodowie,

Koleżanki i Koledzy Samorządowcy,

Panie Prezesie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego,

Szanowni Państwo!

Każdego roku w tym miejscu oddajemy hołd zwycięskim Powstańcom Wielkopolskim.

27 grudnia 1918 roku o godzinie 16:40 padły pierwsze strzały, dając początek Wielkopolskiej Insurekcji.

W jej rezultacie Wielkopolska stała się w roku następnym częścią odradzającego się Państwa Polskiego, przyniosła II Rzeczypospolitej swój potencjał gospodarczy i społeczny, wzmocniła ją siłą bojową Armii Wielkopolskiej.

I przywróciła ojczyźnie piastowskie korzenie.

Stało się tak dzięki ogromnej mobilizacji wszystkich Wielkopolan – naszych przodków, którzy w krótkim czasie potrafili sformować i wyposażyć stutysięczną armię, zdolną stawić czoła zaborcy i potwierdzić przed autorami powojennego traktatu wolę wielkopolskiego społeczeństwa.

W ślad za romantyczną motywacją pojawiła się pragmatyczna realizacja, a po wykonaniu wszystkich zadań wojskowych, rozpoczęto budowę nowej polskiej rzeczywistości według najlepszych europejskich wzorców.

Trochę zabrakło homeryckich wysiłków, natchnionych piewców bohaterskich czynów. Nie stworzyliśmy patriotycznego mitu. Najwyraźniej trudniej nam to przychodzi na wielkopolskiej ziemi, wśród praktycznie myślących obywateli.

Świadomość tego faktu nie zwalnia nas jednak z obowiązku zadbania o wdzięczną pamięć dla naszych bohaterów.

Co więcej, chcielibyśmy, aby ta wdzięczna pamięć była obecna w świadomości wszystkich Rodaków.

To bardzo poważne wyzwanie, z którym – jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z naszym najważniejszym partnerem Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego – mierzymy się od kilkunastu lat.

Bardzo wiele w tej misji się udało, ale jest to proces wymagający uporu, konsekwencji i cierpliwości, a także wytężonej pracy i niemałych nakładów finansowych.

Nie sposób przywołać wszystkich inicjatyw i ich owoców, bowiem jest ich zbyt wiele, dlatego wspomnę tylko o jednej: corocznych wizytach w dniu 28 grudnia w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Dziękuję, że Pan Prezydent zechciał w pierwszym roku swojej prezydentury być z nami w tym dniu na placu Piłsudskiego, co zachowujemy w życzliwej pamięci.

Przez te lata towarzyszyli nam przy Grobie Nieznanego Żołnierza: wysocy przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu, Senatu i Rządu, posłowie do Parlamentu Europejskiego i wysocy rangą reprezentanci korpusu dyplomatycznego, w tym Ambasador Republiki Federalnej Niemiec. Każdego roku był obecny ks. Kardynał Kazimierz Nycz lub w zastępstwie biskup pomocniczy metropolii warszawskiej. Byli z nami reprezentanci władz stołecznego miasta Warszawy i jej mieszkańcy, a także coraz liczniejsza grupa Wielkopolan wraz z grupami rekonstrukcyjnymi i harcerzami.

Po trzynastu latach pielgrzymowania do Warszawy każdego roku, nie spotykamy się już z wyrazami zdziwienia. Wręcz przeciwnie – z sympatią i wsparciem wielu osób i instytucji z dowództwem Garnizonu Warszawskiego na czele.

Dziś zamykamy ten pierwszy rozdział naszej „powstańczej pracy” i otwieramy kolejny.

Dzięki inicjatywie ustawodawczej Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który życzliwie przyjął wniosek sześciu organizacji i instytucji, licznie poparty przez samorządy i obywateli, świętujemy dziś – po raz pierwszy – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W tym miejscu chcę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za zrozumienie i akceptację naszych aspiracji.

Aspiracji Wielkopolan do podniesienia Wielkopolskiej Wiktorii – jak nazywał powstanie profesor Lech Trzeciakowski – do rangi święta państwowego.

Dziękuję również Paniom i Panom posłom i senatorom Rzeczypospolitej Polskiej za jednomyślność w głosowaniu nad przyjęciem tej ustawy.

To miejsce przy pomniku Powstańców Wielkopolskich jest szczególne i niezwykłe – tu odsuwamy na bok wszelkie polityczne podziały.

Tu na chwilę zapominamy o rachunkach krzywd i stajemy razem, w szeregu, aby oddać hołd Wielkopolskim Powstańcom.

Tak było w 2008 roku, w 90-lecie Powstania, kiedy mieliśmy honor gościć jednocześnie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Premiera Donalda Tuska.

Tak było także podczas stulecia wybuchu Powstania z udziałem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Bardzo dziękuję za to wszystkim uczestnikom tych wydarzeń. To dowód wspólnej odpowiedzialności za pielęgnowanie najcenniejszych narodowych tradycji.

I jeszcze jedna refleksja – zwieńczeniem obchodów 90. rocznicy było, zamówione przez samorząd województwa, wielkie historyczne widowisko na pl. Wolności w Poznaniu, realizowane i transmitowane na cały kraj przez telewizję publiczną, a 100. rocznicę wieńczył wielki powstańczy koncert na poznańskim stadionie, wyprodukowany i transmitowany przez telewizję TVN. Chciałbym, aby takie wydarzenia były możliwe także w przyszłości!

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,

przed nami zapewne jeszcze wiele zadań i wyzwań, które zbliżą nas do upragnionego celu, którym jest powszechny, ogólnopolski szacunek dla Wielkopolskiego Czynu Powstańczego i jego trwałe miejsce w panteonie narodowym.

Mam także ogromną nadzieję, że projekt budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego już wkrótce uzyska gwarancje finansowania i będzie mógł rozpocząć się proces inwestycyjny.

Życzę Władzom Miasta Poznania i Panu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego pomyślnego zakończenia negocjacji.

Oferuję pomoc i wsparcie, jeśli taka będzie wola stron i potrzeba.

Panie Prezydencie, dziękuję, że zechciał Pan być dziś z nami podczas pierwszych – historycznych obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, choć, niestety, bardzo ograniczonych w formie ze względu na pandemię.

Dziękuję wszystkim Parlamentarzystom i Ministrom, przedstawicielom samorządu, instytucji i organizacji, a także wszystkim obecnym tu – przy pomniku – i łączącym się z nami za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Nasze wspólne i coraz liczniejsze zaangażowanie w to powstańcze dzieło, pozwala mi z optymizmem spoglądać w przyszłość.