**U C H W A Ł A**

**Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej**

**z dnia …**

**w sprawie upamiętnienia Ofiar Obławy Augustowskiej w 80. rocznicę zbrodni**

Wielka akcja pacyfikacyjna przeprowadzona z rozkazu Józefa Stalina w lipcu 1945 roku   
na terenie północno-wschodniej Polski przez Armię Czerwoną, NKWD i SMIERSZ przy udziale polskich komunistycznych sił milicyjno-wojskowych (UB, MO, I Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego), nazywana dzisiaj Obławą Augustowską, była wymierzona w żołnierzy poakowskiego podziemia niepodległościowego i miała na celu złamanie oporu przeciwko podporządkowaniu Polski Związkowi Sowieckiemu i narzuconej siłą komunistycznej władzy. W czasie tej zbrodniczej operacji przeprowadzonej po zakończeniu działań wojennych w Europie, w okresie obowiązującego już pokoju, która rozpoczęła się 12 lipca 1945 roku aresztowano ponad 7 tys. żołnierzy Armii Krajowej i Ich rodzin. Listy aresztowanych pomogli sporządzić współpracujący z NKWD polscy konfidenci. Wielu spośród aresztowanych nigdy nie wróciło do swoich domów, a wszelki ślad po nich zaginął.

Działającemu w ostatnich latach PRL Obywatelskiemu Komitetowi Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 roku udało się ustalić listę około 600 nazwisk osób zamordowanych w Obławie. Dzięki wysiłkom rodzin zrzeszonych w Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej oraz badaniom rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał na czele z prof. Nikitą Pietrowem wiemy, że liczba zamordowanych – mieszkańców powiatów augustowskiego, suwalskiego, sokólskiego i sejneńskiego oraz terenów pozostających obecnie poza wschodnią granicą Polski - mogła przekroczyć nawet 2 tys. osób. Badania w sprawie okoliczności i przebiegu Obławy Augustowskiej prowadzi od czasu jego powołania Instytut Pamięci Narodowej. Mimo upływu 80 lat wciąż nie znamy miejsca spoczynku doczesnych szczątków Ofiar.

W okresie PRL zbrodnia Obławy Augustowskiej i jej Ofiary skazane były na zapomnienie. Droga do prawdy i godnej pamięci o Obławie nie była też łatwa w wolnej Polsce po 1989 roku, głównie z powodu braku dostępu do rosyjskich i białoruskich archiwów oraz ułomności życia publicznego w ostatnim 35-leciu.

W 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę w sprawie ustanowienia 12 Lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Dzięki temu, a także dzięki organizowanym każdego roku uroczystościom na symbolicznym Wzgórzu Krzyży w Gibach w powiecie sejneńskim oraz w innych miejscach, upamiętnieniom w postaci tablic memorialnych i pomników oraz środkom publicznego przekazu wiedza o tej zbrodni staje się coraz bardziej powszechna. Powinniśmy uczynić wszystko, by stała się ona częścią patriotycznej świadomości zbiorowej wszystkich Polaków.

Wobec współczesnej odsłony rosyjskiego imperializmu i zbrodni dokonywanych po agresji Rosji na Ukrainę, zwłaszcza na ludności cywilnej, których symbolem stało się Bucza, pamięć o Obławie Augustowskiej powinna być także przestrogą przed tym, aby historia ta nigdy się nie powtórzyła.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 80. rocznicę zbrodni oddaje hołd Ofiarom Obławy Augustowskiej, niezłomnym żołnierzom drugiej konspiracji, którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli heroiczną, niestety z góry skazaną na niepowodzenie, walkę o prawdziwą niepodległość Polski oraz ich rodzinom, które przez tyle lat czekają na pełną prawdę i godną pamięć o Obławie Augustowskiej, a także na odnalezienie dołów śmierci, w których spoczywają ich najbliżsi.