Polski Wydział Lekarski w Edynburgu

Historia Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu to wydarzenie bez precedensu w historii uniwersytetów. Powstał on na terenie Szkocji w roku 1941 i działał przez blisko dekadę do roku 1949. W tym okresie wykształcił 227 medyków, a 19 lekarzy uzyskało doktorat. Jego wykładowcy i wychowankowie w tym okresie opublikowali ponad 120 prac naukowych w literaturze fachowej. Ośrodek kliniczny należący do Wydziału, to placówka licząca 150 łóżek dla chorych w ramach Szpitala im. Ignacego Paderewskiego (The Paderewski Hospital). Szpital kliniczny działał w latach 1941-1947, niosąc pomoc przede wszystkim Polakom przebywającym w Szkocji, ale też, co warto podkreślić, służąc również miejscowej ludności.

W 1940 roku część wojska polskiego została ewakuowana z Francji do Anglii i Szkocji. I Korpus Polskich Sił Zbrojnych stacjonujący w Szkocji liczył blisko 300 lekarzy, w tym wielu wybitnych, którzy w wojsku znaleźli się z powodu powszechnej mobilizacji. Początkowy okres niósł za sobą pewne trudności w zatrudnieniu tak dużej rzeszy lekarzy. W związku z tym płk dr Irvin Fortescue, oficer łącznikowy pomiędzy brytyjskimi służbami, a dowództwem wojsk polskich w Szkocji, w porozumieniu z Szefem Służby Zdrowia I Korpusu ppłk dr Adamem Kutzem, wystąpił z inicjatywą przydzielenia polskich lekarzy specjalistów na krótkie staże w szpitalu wojennym w Edynburgu. Komendantem tego szpitala był ppłk Francis Crew, który w czasach pokoju był profesorem genetyki Uniwersytetu w Edynburgu. To on, świadomy tego, że po zakończeniu wojny polscy lekarze będą potrzebni w kraju, wystąpił z propozycją utworzenia Polskiego Wydziału Lekarskiego. Miało to miejsce na zebraniu Rady Wydziału Uniwersytetu w Edynburgu w dniu 4 października 1940 roku. Dalej wydarzenia potoczyły się błyskawicznie, dr Kutz zameldował o propozycji prof. F. Crew dowódcy Wojsk Polskich w Szkocji, gen. dr Marianowi Kukielowi. Następnie stosowny raport przekazano Generałowi Władysławowi Sikorskiemu, Naczelnemu Wodzowi i Generalnemu Inspektorowi Polskich Sił Zbrojnych. Zaledwie w ciągu 10 dni po otrzymaniu meldunku od dr Kutza ze Szkocji, 22 października 1940 roku Rada Ministrów upoważniła Antoniego Jurasza, profesora chirurgii Uniwersytetu w Poznaniu, do prowadzenia w imieniu Rządy Polskiego pertraktacji z Uniwersytetem w Edynburgu. Utworzony został komitet organizacyjny Polskiego Wydziału Lekarskiego w składzie: prof. Stanisław Kot, prof. Jerzy Fegler, prof. Antoni Jurasz, prof. Włodzimierz Koskowski, prof. Tadeusz Rogalski oraz ppłk dr Władysław Gergovich. W dniu 24 lutego 1941 roku została podpisana umowa pomiędzy Rządem Polskim a Uniwersytetem w Edynburgu w sprawie otwarcia Polskiego Wydziału Lekarskiego, ze strony polskiej przez prof. S. Kota, ze strony szkockiej przez prof. Sir Thomasa Holland’a. 17 marca 1941 r. ukazał się Dekret Prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Władysława Raczkiewicza o powstaniu Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu na podstawie Ustawy Konstytucyjnej. Uroczyste otwarcie Wydziału nastąpiło 22 marca 1941 roku.

*Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu.  
Dz.U.41.2.4  
DEKRET  
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ  
z dnia 17 marca 1941 r.  
o Polskim Wydziale Lekarskim przy Uniwersytecie w Edynburgu.  
Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:*

*Art. 1.  
Utworzony na czas trwania wojny na mocy umowy z dnia 24 lutego 1941 r. pomiędzy Rządem Polskim a Uniwersytetem w Edynburgu (Szkocja) Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu uznaje się za jednowydziałową szkołę akademicką.  
 Art. 2.  
(1) Organizację Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu określa statut Wydziału stanowiący załącznik do umowy wymienionej w art. 1.  
(2) Ilekroć w statucie powyższym jest mowa o właściwych władzach polskich, należy przez to rozumieć Ministra, wyznaczonego uchwałą Rady Ministrów.  
 Art. 3.  
Czynności Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, przewidziane w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz.U.R.P. z 1938 r. Nr 1, poz. 6), wykonywa w stosunku do Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu Minister wyznaczony uchwałą Rady Ministrów.  
 Art. 4.  
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów.  
 Art. 5.  
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*Wśród profesorów, docentów i wykładowców odnajdujemy kilkunastu lekarzy mniej lub bardziej związanych z Krakowem:

1. Tadeusz Rogalski, prof. anatomii,
2. Brunon Antoni Nowakowski, prof. higieny,
3. Bolesław Skarżyński, prof. chemii fizjologicznej,
4. Henryk Reiss, doc. dermatologii,
5. Adam Straszyński, prof. dermatologii
6. Jerzy Fegler, prof. fizjologii
7. Czesław Uhma, ginekolog i położnik
8. Józef Japa, hematolog i internista
9. Antoni Wadoń, laryngolog
10. Zygmunt Menschik, anatom
11. Bronisław Śliżyński, doc. genetyki
12. Helena Śliżyńska (siostra prof. Janiny Kowalczykowej), genetyk zwierząt
13. Zdzisław Malkiewicz, pediatra
14. Zbigniew Godłowski, internista
15. Tadeusz Sokołowski, prof. chirurgii.

Wśród absolwentów z 227, którzy ukończyli studia w Edynburgu 36 miało związek z Krakowem, w tym między innymi, Antoni Kępiński, późniejszy prof. psychiatrii, który po powrocie do Polski związał swoje losy Akademią Medyczną w Krakowie.

Po zamknięciu Wydziału część lekarzy wróciła do Polski, niestety w związku z układem politycznym po II wojnie światowej wielu lekarzy nie zdecydowało się na powrót do kraju, pozostali w Wielkiej Brytanii lub emigrowali do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

mgr Maria Przybyszewska