Mgr Agnieszka Krawczuk

Cmentarz Rakowicki zajmuje szczególne miejsce w historii Krakowa. Jeden z najstarszych cmentarzy, w XIX wieku nazywany był cmentarzem powszechnym, generalnym lub krakowskim. Nazwa Cmentarz Rakowicki upowszechniła się u schyłku XIX wieku, pochodzi od drogi wiodącej na Rakowice, wsi oddalonej o kilka kilometrów od Krakowa. Plany powstania tego cmentarza sięgają XVIII wieku. Wtedy to na mocy tzw. edyktu józefińskiego, wydanego przez cesarza Józefa II w 1784 zakazano pochówków na cmentarzach przykościelnych. Dokonano więc likwidacji miejskich cmentarzy, zlokalizowanych przy kościołach parafialnych bądź klasztornych, zakładając nową nekropolię na terenie podmiejskiego folwarku Bosackie, we wsi Prądnik Czerwony. Teren o powierzchni 10 morgów chełmińskich został odkupiony przez władze austriackie od skasowanego zakonu karmelitów bosych, natomiast koszt urządzenia cmentarza pokryło miasto Kraków wraz z okolicznymi gminami, którym przyznano prawo grzebania zmarłych na tym cmentarzu. Reforma ta nie została przyjęta z entuzjazmem przez mieszkańców Krakowa. Brak jest informacji dotyczących daty otwarcia nowego cmentarza czy tez jego poświęcenia. Nie wspominają o tym oficjalne dokumenty, brak też jakichkolwiek wzmianek w prasie, co wraca uwagę, gdyż ówczesna „Gazeta Krakowska” dość drobiazgowo podawała wszelkie nowiny związane z życiem miasta. Wiemy natomiast, że pierwszy pogrzeb na cmentarzu Rakowickim odbył się w 1803 roku. Grzebano wówczas mieszczkę krakowską, zmarłą na gruźlicę niespełna osiemnastoletnią Apolonię Bursikową. Jej grób niestety nie przetrwał do naszych czasów. Przy okazji obchodów 200-lecia założenia cmentarza zrekonstruowano jej epitafium, znane z odpisów, liternictwo odwzorowano z jednej z najstarszych zachowanych inskrypcji - tablicy upamiętniającej Szymona Hellmonda, z 1804 roku. Tablica upamiętniająca Apolonie Bursikową została umieszczona w murze cmentarnym. Wspomnieć należy też, że w początkowym okresie istnienia cmentarza nie stawiano żadnych nagrobków bowiem surowe przepisy sanitarne wprowadzone przez władze austriackie zabraniały tego. Uważano bowiem, że kamienne nagrobki hamują naturalny proces rozkładu ciał, co było niekorzystne z punktu widzenia epidemiologicznego. Wynikiem tego jest fakt, że najstarsze zabytki cmentarza, to 18 tablic epitafijnych z lat 1804 – 1809. Zmiana nastąpiła w latach 40-tych XIX wieku, wraz z nastaniem epoki romantyzmu. Zaczęto wtedy wznosić okazałe grobowce w formie kapliczek, katakumb bądź sarkofagów. W 1839 roku, po pierwszym powiększeniu obszaru cmentarza, zaprojektowano jego założenie parkowe. Uczynił to architekt Karol R. Kremer. W ciągu lat obszar nekropolii powiększał się kilkukrotnie, ostatni raz na przełomie 1933 i 1934 roku, kiedy to osiągnął obecną wielkość. W 1976 roku Cmentarz Rakowicki został wpisany do rejestru zabytków. W ciągu wieków stał się on miejscem wiecznego spoczynku wielu zasłużonych krakowian. Również świat medyczny jest na nim licznie reprezentowany. Posiłkując się znakomitym przewodnikiem Karoliny Grodziskiej „ Zaduszne ścieżki” przybliżymy nazwiska kilku wybitnych przedstawicieli profesji medycznej, pochowanych na cmentarzu Rakowickim. Znaleźć tu można groby słynnych lekarzy z XIX wieku. Są to:

* Józef Dietl (1804-1878), profesor i kierownik Katedry Medycyny Wewnętrznej, przyczynił się m.in. do rozwoju wielu polskich uzdrowisk, a także uruchomienia wodociągów w Krakowie.
* Maciej Brodowicz (1790-1885), dziekan wydziału lekarskiego i rektor UJ, organizator szpitalnictwa krakowskiego.
* Józef Majer, (1808-1899), dziekan Wydziału Lekarskiego i rektor UJ.
* Henryk Jordan ( 1842 – 1907), profesor UJ i kierownik Kliniki Ginekologiczno – Położniczej, założył park miejski nazwany jego imieniem, propagator sportu i gimnastyki.

Z I poł. wieku XX pochowani tu zostali:

* Maciej Jakubowski (1837-1915), pierwszy w Polsce specjalista w dziedzinie pediatrii, współtwórca pierwszej w Polsce kliniki pediatrycznej.
* Wincenty Łepkowski, (1866-1935), kierownik i założyciel Instytutu Stomatologii UJ w 1903 roku, współtwórca Towarzystwa Stomatologów Krakowskich w 1906 roku.
* Odo Bujwid, (1857-1942), bakteriolog i immunolog, współtwórca polskiej mikrobiologii, profesor i dziekan UJ, założyciel Wytwórni Surowic Leczniczych i Szczepionek Zapobiegawczych, w 1894 wyprodukował surowicę przeciwbłoniczą.
* Emil Godlewski junior, (1875-1944), lekarz embriolog, od 1906 roku profesor UJ, autor licznych prac naukowych, członek PAU.
* Maksymilian Rutkowski, (1867-1947), profesor chirurgii UJ, wprowadził wiele nowatorskich metod operacyjnych, w czasie okupacji hitlerowskiej działacz Rady Głównej Opiekuńczej i prezes krakowskiego oddziału PCK.

Z czasów bardziej współczesnych:

* Ada z Sarnów Markowa, 2v Rutkowska, (1883-1963) , profesor i kierownik Państwowej Szkoły Położnych w Krakowie.
* Hanna Chrzanowska, (1902-1973) roku, dyrektorka Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie i współorganizatorka parafialnej sieci opieki nad przewlekle chorymi.
* Henryk Godlewski, (1914-1989), profesor Instytutu Patologii Doświadczalnej PAN, twórca i organizator polskiej histochemii.
* Józef Bogusz, (1904-1993), profesor Akademii Medycznej w Krakowie, kierownik I Katedry i Kliniki Chirurgii UJ, wieloletni przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego.

Jest to zaledwie garść nazwisk przedstawicieli służby zdrowia pochowanych na terenie krakowskiej nekropolii. Zwiedzając cmentarz, uważny obserwator dostrzeże, że grobów takich osób jest znacznie więcej. Pomocne mogą być publikacje wydawane przez Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skorzystać można także w wyszukiwarki grobów lub spisu osób pochowanych na Rakowicach przed 1939 rokiem, znajdującego się pod adresem <http://cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze/spisRakow.html> .

 Mgr Agnieszka Krawczuk