Szczecin, 00 maja 2018 roku

**Jan Nowak**

Adres dla doręczeń:

**ul. Polna 12**

**70-000 Szczecin**

 **Instytut Pamięci Narodowej**

 **Komisja Ścigania Zbrodni**

 **przeciwko Narodowi Polskiemu**

 **ul. Wołoska 7**

 **02-675 Warszawa**

 **WNIOSEK**

 **o sprostowanie danych**

 Działając w imieniu własnym składam wniosek o:

1) sprostowanie danych zawartych w *Informacji o przebiegu służby Nr 000000/2017* z dnia

 00 kwietnia 2017 roku w zakresie pełnienia służby w organach *Służby Bezpieczeństwa*;

2) sporządzenie i przesłanie nowej informacji o przebiegu służby;

3) przesłanie nowego dokumentu do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW oraz,

 potwierdzonej za zgodność kopii, na wskazany adres dla doręczeń wnioskodawcy.

 **Uzasadnienie**

 W dniu 00 kwietnia 2017 roku w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej sporządzono *Informację* *o przebiegu służby Nr 000000/2017.*

Z danych zawartych w treści informacji wynika, iż wnioskodawca pełnił służbę na rzecz *totalitarnego państwa* w okresie *od 01.00.1987 do 31.07.1990.*

W świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiejz dnia 2 kwietnia 1997 r., faktów historycznych, dokumentów posiadanych przez IPN oraz w świetle publikacji pracownika IPN-u, wskazany w treści informacji okres stanowi potwierdzenie nieprawdy.

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w pierwszym zdaniu preambuły stanowi (…) „*W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,* (…)”.

 24 sierpnia 1989 na wniosek prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego [Sejm PRL X kadencji](https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej_X_kadencji) (tzw. Sejm kontraktowy) wybrał na premiera Tadeusza Mazowieckiego (za głosowało 378 posłów, 4 było przeciwko, a 41 wstrzymało się od głosu), powierzając mu misję tworzenia nowego rządu. W głosowaniu **12 września 1989** zatwierdzającym pierwotny skład Rady Ministrów udział wzięło 415 posłów, z których 402 poparło nowy gabinet, zaś 13 wstrzymało się od głosu. Głosów przeciwnych nie oddano.

Nie sposób stwierdzić, aby premier Tadeusz Mazowiecki był premierem rządu ***państwa totalitarnego.***

 Jak wynika z akt, będących w posiadaniu IPN-u od 01 lutego 1990 roku wnioskodawca, na podstawie rozkazu personalnego, przeniesiony został do dyspozycji Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, a służbę pełnił w ………………. do 31 lipca 1990 roku.

A od 01 sierpnia 1990 roku wnioskodawca kontynuował pełnienie służby we wskazanej jednostce.

 Prof. dr hab. Andrzej Friszke stwierdził, że *„…określanie PRL jako państwa*

*totalitarnego weszło do języka opozycjonistów w latach siedemdziesiątych, a ze szczególną*

*siłą upowszechniło się po wprowadzeniu stanu wojennego. Mniejsze znaczenie miały przy*

*tym politologiczne analizy pojęcia, bardziej jego emocjonalne, negatywne zabarwienie.*

*Problemy zaczęły się po 1989 r., gdy – przynajmniej naukowcy i poważni publicyści – musieli*

*szukać odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu PRL pasuje do modelu totalitaryzmu*

*sformułowanego przed laty przez Hannah Arendt, Zbigniewa Brzezińskiego, Carla Friedricha. Bodaj jako pierwszy stanowczo zakwestionował nazywanie całej epoki PRL totalitaryzmem Andrzej Walicki(…) Powołując się na klasyczne definicje totalitaryzmu, Walicki stwierdził, że jego niezbywalnymi cechami są wszechogarniająca i ekspansywna ideologia wsparta siłą terroru oraz dążenie do wtłoczenia w umysły wszystkich obywateli zasad ideologii tak, by nie z przymusu, ale z dobrowolnego zaangażowania byli bojownikami nowej wiary. Takie cechy PRL przejawiał w okresie stalinizacji, czyli od końca lat czterdziestych do odwilży 1956 r.. Potem państwo nie miało już takich ambicji, więc „można mówić o całkowitym przejściu do posttotalitarnej i de facto niekomunistycznej wersji realnego socjalizmu (…). Na ogół nie budzi wątpliwości nazywanie totalitaryzmem najbardziej agresywnej ideologicznie i najbardziej represyjnej fazy systemu (1948-1956). Bodaj wszyscy zauważają także różnice, które przyniósł rok 1956.”.*

(prof. dr hab. Andrzej Friszke, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej,

Pamięć i Sprawiedliwość nr 1(1)2002, rozdz. II Dyskusje, art. „Spór o PRL w III

Rzeczpospolitej (1989-2001), w części pt. „*Totalitaryzm*” str. 18 -24 wyd. Instytut Pamięci

Narodowej oraz w art. „*Stopniowanie zniewolenia*” (Tygodnik Powszechny, Nr 16 z 21

kwietnia 2002 roku).

 W świetle powyżej przedstawionej argumentacji wniosek jest w pełni uzasadniony.

 **………………………………………….**