**Józef Aleksiewicz ( 1998-1957) chirurg-ortopeda**

**W działalności organizacyjnej, naukowej i zawodowej, którą dr Aleksiewicz prowadził na rzecz rozwoju ortopedii i rehabilitacji w przedwojennej Polsce rozróżnia się dwa okresy: lwowski oraz działalność w Iwoniczu-Zdroju.**

Aleksiewicz urodził się w roku 1957 w Samborze, gdzie jego ojciec Józef, był właścicielem apteki „Pod Orłem”. Matka Julia była siostrą znanego profesora okulistyki Emanuela Macheka.

Po zdaniu matury w 1905 roku Aleksiewicz rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Lwowskim. W trakcie studiów pracował w Klinice Chirurgicznej prowadzonej przez prof. Ludwika Rydygiera. Po uzyskaniu stopnia doktora medycyny w 1912 roku, kontynuował pracę u prof. Rydygiera na stanowisku asystenta. Swoje zainteresowania kierował w stronę ortopedii. Szczególnie interesowało go leczenie przypadków gruźlicy kostno-stawowej dzieci. W tym celu odbył kilka podróży naukowych do znanych ośrodków niemieckich. Przebywał na stażach m.in.  u  prof. Alfreda Schantza w Dreźnie i prof. Fritza Langego w Monachium.

Lata I wojny światowej Aleksiewicz spędził w szeregach armii austriackiej, służąc jako samodzielny chirurg w szpitalach polowych i rezerwowych. Zdobył tam duże doświadczenie w zakresie leczenia przypadków ortopedyczno-urazowych. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego i odbył służbę jako lekarz naczelny II Szpitala Woskowego „Technika” we Lwowie. W 1919 roku otrzymał rozkaz z Ministerstwa Spraw Wojskowych zorganizowania szpitala chirurgiczno-ortopedycznego oraz Fabryki Protez w Domu Inwalidy we Lwowie. Ogromnym wysiłkiem pod koniec 1919 roku szpital i produkcja protez zostały uruchomione. Cenną i nowatorska inicjatywą było stworzenie 200-łóżkowego oddziału dla inwalidów ociemniałych, którzy w ramach rekonwalescencji mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie koszykarstwa, szczotkarstwa, a także kursów masażu.

Jednocześnie w 1919 roku dr Aleksiewicz otworzył we Lwowie własną, prywatna „ Lecznicę Ortopedyczna z Fabryk aparatów ortopedycznych i protez” oraz „Sanatorium dla Chorych Leżących”. Lecznica wyposażona była w salę operacyjną, nowoczesne aparaty go fizjoterapii i gimnastyki leczniczej. Specjalizowano się tutaj w leczeniu gruźlicy chirurgicznej, złamań, zwichnięć oraz skrzywień kręgosłupa.

W roku 1921 zaczyna się dla Aleksiewicza nowy okres pracy. Objął on wtedy stanowisko Naczelnego lekarza Komisji Uzdrowiskowej w Iwoniczu-Zdroju, zaproponowane przez właścicieli Iwonicza, Józefa i Emmę Załuskich. Będąc świetnym organizatorem natychmiast przystąpił do unowocześnienia uzdrowiska. Wprowadził do leczenia aparaty do światłolecznictwa, rozpoczął produkcję kostki borowinowej „Iwonka”. W celu zwiększenia oferowanych w uzdrowisku świadczeń medycznych otworzył filię własnej lwowskiej Lecznicy Ortopedycznej i Zakład Terapii Fizykalnej. W skład Lecznicy wchodziły: sala operacyjna, laboratorium chemiczno-mikroskopowe oraz rentgen. Był to pierwszy na terenie obecnego województwa podkarpackiego ośrodek ortopedyczny.

W roku 1925 Aleksiewicz podjął się budowy własnego sanatorium znanego jako „Sanato”. Inwestycje ukończył dużej mierze dzięki środkom finansowym uzyskanym ze sprzedaży kamienicy we Lwowie należącej do jego żony. W 1930 roku sanatorium otwarto i od tego roku Aleksiewicz za stałe zamieszkał w Iwoniczu. Wcześniej w zimie przebywał i leczył we Lwowie, latem w  Iwoniczu.

W celu poznania metod terapeutycznych stosowanych w wiodących ośrodkach leczenia gruźlicy kostno-stawowej odbył kilka podróży naukowych m.in. do Leysin, położonego w Alpach Szwajcarskich, gdzie od 1903 roku prof. Auguste Roller leczył gruźlicę kości. Roller stosował leczenie skojarzone wykorzystując klimat wysokogórski, helioterapię, unieruchamianie i  psychoterapię. W trakcie pobytu w sanatorium w Hohenlychen, poznał niemiecką szkołę leczenia gruźlicy. We Francji w Szpitali Morskim w Beck-Plage zapoznał się z metodą talasoterapii (leczenie z wykorzystaniem klimatu morskiego), a w czasie pobytu we Włoszech odbył staż w Mediolańskiej Klinice Ortopedycznej kierowanej przez prof. Francisco Galeazziego, odwiedził również ośrodek leczenia gruźlicy kości w Cortina d’Ampezzo.

Najlepsze metody poznane w trakcie podróży po Europie zastosował w swoim sanatorium. Budynek powstał na południowym stoku wzgórza, posiadał dużą przestronna werandę, na którą wywożono chorych wraz z ich łóżkami. Umożliwiło to te z leczenie helioterapią stosowaną w alpejskich ośrodkach. Jeden z tarasów był przystosowany do natrysków i kąpieli hydropatycznych. Sanatorium posiadało własną salę operacyjną, gabinet zabiegowy, salę opatrunków gipsowych, gabinet lekarski, laboratorium bakteriologiczno-chemiczne, a także aparat rentgenowski. Stosowana oprócz wspomnianych zabiegów hydrologicznych i kąpieli słonecznych również, elektroterapię, szwedzką gimnastykę na świeżym powietrzy oraz bardzo modną wówczas mechanoterapię.

Budynek sanatoryjny był ogrzewany gazem, posiadał oświetlenie elektryczne, bieżącą ciepłą wodę, a ze stacji kolejowej kursował specjalny samochód dowożący kuracjuszy. Dla dzieci bez opieki rodziców zorganizowany był specjalny oddział. Kuracjusze mogli korzystać z biblioteki oraz czytelni gazet.

Sanatorium dr Aleksiewicza cieszyło bardzo dobrą renomą w kraju i za granicą. Polecane było przez znanych polskich lekarzy jak; prof. Hilary Schramm, Wiktor Dega czy Antoni Sabatowski. Pacjentem dr Aleksiewicza był m.in. Janusz Kusociński, polski lekkoatleta, złoty medalista olimpijski. Z powodu trudnej sytuacji materialnej wielu pacjentów, a zwłaszcza dzieci, leczonych było bezpłatnie.

Aleksiewicz działał nie tylko, jako lekarz, ale udzielał się również społecznie. Przyczynił się w latach 30. XX wieku do uruchomienia kina letniego, powstania gazety „Iwoniczanka”, był też pomysłodawcą i dowódcą Iwonickiej Drużyny Strzeleckiej.

W czasie wojny Aleksiewicz uczestniczył w Kampanii Wrześniowej, a później działał jako lekarz w szeregach Armii Krajowej. Po wojnie utworzone przez niego sanatorium upaństwowiono, przyznając mu stanowisko dyrektora. Zmarł w roku 1957 i pochowany jest na cmentarzu w Iwoniczu.

Aleksiewicz chciał zostać śpiewakiem operowym miał mocny głos, świetny słuch i zdolności muzyczne. Ojciec przekonał go do zawodu lekarza. Jako praktyk osiągnął wszystko, po wojnie nie przyjął profesury, ponieważ chciał być blisko pacjentów. Doktor był przykładem człowieka, który wychowany według wzorów z przełomu XIX i XX wieku żył nie marnując szansy, jaką posiada każdy człowiek, żył poświęcając się nauce, pracy, chorym i wszystkim ludziom potrzebującym - służąc ojczyźnie w czasie pokoju i wojny. Był patriotą, co udowodnił, jako lekarz, żołnierz i społecznik. Nie skorzystał z możliwości wyjazdu do Austrii czy Szwajcarii pozostał, aby pracować w Iwoniczu.

mgr Maria Przybyszewska