Protokół z 51. uroczystej sesji Rady Miasta Torunia VIII kadencji

inaugurującej obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

z dnia 16 lutego 2023 r.

Uroczysta sesja Rady Miasta Torunia inaugurująca obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika odbyła się w dniu 16 lutego 2023 r. w Ratuszu Staromiejskim o godz. 12.00.

**p. Marcin Czyżniewski:** Przewodniczący Rady Miasta Torunia poprosił wszystkich zgromadzonych uczestników sesji w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu o powstanie, a poczet sztandarowy o wprowadzenie chorągwi miasta.

Następnie podał komendę: „Do hejnału!”.

**p. Łukasz Ignac**: hejnalista, zagrał na trąbce hejnał miasta.

**I. Otwarcie sesji**

**p. M. Czyżniewski:** Przewodniczący Rady Miasta otworzył uroczystą sesję Rady Miasta Torunia
z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;

- poprosił zgormadzonych o zajęcie miejsc;

- powitał przybyłych na sesje następującymi słowami:

„Jest dla nas zaszczytem, że całoroczne obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

16 listopada 2022 roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezydenta Miasta Torunia przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Senacką uchwałę odebrali osobiście w siedzibie izby wyższej parlamentu Prezydent Michał Zaleski oraz Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Sokala.

550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika uczcił również Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, podjął
8 lutego 2023 roku stosowną uchwałę, w której podkreślono ogromny wkład polskiego astronoma
w rozwój światowej nauki.

Ponadto 19 grudnia 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko
w sprawie ustanowienia roku 2023 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Mikołaja Kopernika. Sejmik zaznaczył w ten sposób wymowę aż trzech rocznic: 550. rocznicy urodzin Kopernika, 480. rocznicy jego śmierci oraz 480. rocznicy wydania dzieła „De revolutionibus orbium coelestium”.

Natomiast Rada Miasta Torunia 15 grudnia 2022 roku przyjęła stanowisko w sprawie upamiętnienia 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu i nadania okolicznościowej nazwy „Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w Toruniu”. Rok Mikołaja Kopernika świętujemy również pod wysokimi auspicjami UNESCO.

W imieniu swoim, a także Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego mam przyjemność powitać Państwa jako gości honorowych dzisiejszej sesji. Proponuję, aby powitanie oklaskami było jednoczesne dla wszystkich, po zakończeniu przeze mnie prezentacji.

Miło nam gościć parlamentarzystów ziemi toruńskiej: Panią Poseł Iwonę Michałek, Panów Posłów:

Roberta Kwiatkowskiego, Tomasza Lenza, Arkadiusza Myrchę, Pawła Szramkę, Pana Senatora Ryszarda Bobera.

Witam Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomira Kopyścia, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbietę Piniewską wraz z Radnymi, Władze Powiatu Toruńskiego: Starostę Marka Olszewskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Pawła Polikowskiego.

Witam serdecznie samorządowców z Miast Kopernikańskich i miast naszego regionu: Zastępcę Prezydenta Krakowa Jerzego Muzyka, Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego i Przewodniczącego Rady Łukasza Kowarowskiego, Burmistrza Fromborka Zbigniewa Pietkiewicza, Burmistrza Malborka Marka Charzewskiego
wraz z wiceburmistrzem Janem Tadeuszem Wilkiem oraz Przewodniczącym Rady Pawłem Dziwoszem, Burmistrza Chełmna Artura Mikiewicza oraz Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Włocławek Elżbietę Rutkowską.

Mam zaszczyt powitać Honorowych Obywateli Miasta Torunia: Ekscelencję Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego, Biskupa Seniora Diecezji Toruńskiej oraz przedstawicieli duchowieństwa, Doktora Jerzego Wieczorka.

Serdecznie witam proboszcza Parafii Prawosławnej w Toruniu księdza pułkownika Mikołaja Hajduczenię, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu księdza Michała Walukiewicza, Konsulów Honorowych Republik: Peru - doktora Stanisława Rakowicza, Mołdawii - Jana Mrozowskiego, Tunezji - Lotfi Mansoura.

Witam: Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika, Magnificencje Rektorów Toruńskich Uczelni Wyższych: Profesora Andrzeja Sokalę Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Profesora Marka Jacka Stankiewicza Rektora Wyższej Szkoły Bankowej, Księdza profesora Stanisława Adamiaka Rektora Wyższego Seminarium Duchownego, Ojca doktora Zdzisława Klafkę Rektora Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, Profesora Grzegorza Górskiego Rektora Akademii Jagiellońskiej.

Serdecznie witam komendantów i dowódców służb mundurowych Rektora Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kontradmirała profesora Tomasza Szubychta, Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkomisarza Mariusza Gaika, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu starszego brygadiera Sławomira Reszkowskiego, Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu inspektora Pawła Pańczyka, Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia podpułkownika Romana Piotrowskiego, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu starszego brygadiera Marka Rusona, Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu Mirosława Bartulewicza, Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej podpułkownika Romana Popławskiego, Zastępcę Dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpułkownika Marcina Piwowarczyka.

Byłych prezydentów Torunia oraz przewodniczących rady minionych kadencji. Miło nam, że zaszczycili nas swoją obecnością: Członkowie Rady Prezydenckiej, Dyrektorzy działów Urzędu Miasta, prezesi spółek
oraz szefowie jednostek organizacyjnych Gminy, Przewodniczący rad okręgów, Przedstawiciele biznesu, sztuki, kultury i sportu.

Witam wszystkich Państwa, którzy swoją obecnością zaszczyciliście dzisiejszą uroczystość.

**II. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta**

**p. Marcin Czyżniewski:** Przewodniczący Rady Miasta wygłosił następujące przemówienie:

„ Szanowni Państwo,

Dzisiejszą uroczystą sesją Rady Miasta chcemy uczcić pamięć wielkiego torunianina, wyrazić dumę,
że łączy nas ta wyjątkowa przestrzeń, z którą sami związaliśmy swoje życie, oddać szacunek rewolucyjnemu dziełu, które zmieniło widzenie świata i sposób poznawania jego praw, wreszcie podkreślić, że traktujemy przesłanie Mikołaja Kopernika, wynikające z jego życia i dzieła, jako ponadczasowe i niezmiennie aktualne.

Znaczenie Mikołaja Kopernika wynika w oczywisty sposób z jego największego dzieła, będącego zarazem jednym z największych przejawów ludzkiego geniuszu w całej historii cywilizacji. Gdyby
nie zainteresowanie Kopernika astronomią i efekty, jakie ono przyniosło, pozostałby jednym z wielu szlachetnych obywateli naszego miasta, znanym wąskiemu gronu historyków. Tymczasem Mikołaj Kopernik, o czym chciałbym przypomnieć podczas tej uroczystej sesji, podejmował liczne działania
na rzecz swojego otoczenia, z których każde zasługuje na pamięć i szacunek, zachował głęboką lojalność wobec swojej ojczyzny, zwłaszcza tej małej, której poświecił większość swojego życia,
był wzorem cnót i wartości cennych także w naszych czasach. Cieszył się szacunkiem współczesnych nie jako wielki astronom, lecz jako prawy i sumienny człowiek.

Pan Profesor Janusz Małłek podkreśla, że „przeciętny człowiek, który spotkał się z Kopernikiem,
nie zdawał sobie sprawy, iż rozmawia z jednym z wielkich uczonych w skali globu”.
Tę rocznicową opowieść o Mikołaju Koperniku chciałbym oprzeć na postaci, z którą - jak mogłoby
się wydawać - niewiele go łączy, tak pod względem epoki jak i działalności. To skazany właśnie
przez dyktaturę Łukaszenki Andrzej Poczobut. Ten białoruski opozycjonista i działacz na rzecz praw człowieka powiedział kiedyś: człowiek nie wybiera w jakim czasie żyje, ale może wybrać jak w tym czasie żyć.

Kopernik, poza wszystkimi swoimi osiągnięciami, pokazuje nam jak odczytywać znaki czasów
i odpowiadać na wyzwania, które niosą. Można przejść przez życie nie dostrzegając wymogów epoki, być może czasem będzie to nawet życie spokojniejsze i bezpieczniejsze. Trudno jednak takim życiem zapisać się w pamięci potomnych, a nawet współczesnych, takie życie nie przyczyni się do postępu. Mikołaj Kopernik nie tylko zmienił świat, ale skorzystał też z tych rewolucyjnych zmian,
które, przecież przypadkiem, dokonywały się właśnie za jego życia. Symboliczny jest fakt, że drugi rok studiów na Akademii Krakowskiej rozpoczynał w dniach, w których Krzysztof Kolumb dopływał właśnie do brzegów Nowego Świata. Studia we Włoszech odbywał w czasach umysłowego i ideowego przełomu, nie było lepszego miejsca, by uczestniczyć w narodzinach Renesansu niż to, w którym więź ze starożytnością była tak dosłowna i namacalna. Największe postaci tamtej epoki należały do tego samego pokolenia, Erazm z Rotterdamu był starszy od Kopernika o zaledwie 6 lat, Machiavelli
o 4 lata, Thomas Moore był rówieśnikiem naszego astronoma, Michał Anioł był od niego o 2 lata młodszy. W tym samym roku, w którym Kopernik odbierał dyplom doktorski na Uniwersytecie
w Ferrarze, zaledwie 150 kilometrów dalej, we Florencji, Leonardo da Vinci rozpoczynał portretowanie Mona Lisy. A przecież większość z tamtego pokolenia nie dostrzegła wyzwań epoki, albo nie była w stanie im sprostać - krakowski mistrz Kopernika, Wojciech z Brudzewa, przytłoczony fundamentalnymi zmianami w kształcie znanego mu świata zrezygnował z kariery uniwersyteckiej. Życie Mikołaja Kopernika przypadło także na wyjątkowy okres w historii Królestwa Polskiego,
w tym Prus Królewskich, w których urodził się, działał i zmarł. Przyszedł na świat siedem lat
po zakończeniu wojny trzynastoletniej rozpoczętej powstaniem mieszczan toruńskich i aktem inkorporacji Prus. Żył w czasach największej potęgi państwa polskiego, złotego wieku Jagiellonów, były to jednak czasy wciąż realnego zagrożenia ze strony zakonu krzyżackiego, który nie godził
się z ustaleniami II pokoju toruńskiego. Wielcy mistrzowie starali się o rewizję traktatu, łącznie
z przywróceniem władztwa nad Prusami Królewskimi, prowadzili akcje dyplomatyczne i zbrojne. Polityka zakonu doprowadziła ostatecznie do wybuchu wojny pruskiej, w której Kopernik odegrał istotną rolę, organizując obronę zamku w Olsztynie.

Były to także czasy, w których z trudem kształtował się charakter Prus Królewskich. Przez całe życie Kopernika trwał spór między stanami pruskimi a Koroną o charakter związku ustrojowego, rozgrywający się między zwolennikami daleko posuniętej autonomii, a polityką inkorporacyjną
i centralistyczną. Jak pisze profesor Krzysztof Mikulski, „Kopernik był wiernym poddanym króla polskiego, ale też zaangażowanym obrońcą autonomii Warmii, czy szerzej Prus Królewskich,
w obrębie Królestwa Polskiego”. Polityka wewnętrzna Prus Królewskich w znacznej mierze znajdowała się w rękach miejscowych elit, do których Kopernik bez wątpienia należał.

Był jednym z najbliższych współpracowników swojego wuja, biskupa Łukasza Watzenrodego, centralnej postaci Prus Królewskich, który prowadził niezwykle aktywną, można by nawet powiedzieć, że momentami awanturniczą, politykę. Już w 1496 r. Mikołaj Kopernik, miał wówczas 23 lata, był sygnatariuszem skargi na wielkiego mistrza wystosowanej przez wuja do papieża. Brał czynny udział w wynegocjowaniu tzw. układu piotrkowskiego z 1512 r., regulującego udział króla polskiego
w wyborze biskupa warmińskiego.

Po zakończeniu wojny z zakonem i hołdzie pruskim uczestniczył w rokowaniach mających ustalić wzajemne stosunki Warmii i nowego księstwa powstałego po sekularyzacji Zakonu. Źródła odnotowują wielokrotną obecność Mikołaja Kopernika na obradach zjazdów stanów, a potem sejmików pruskich, a z zachowanych protokołów wynika, że był bardzo zaangażowany w sprawy Prus Królewskich. Przez uczestników sejmików był traktowany jako ekspert w wielu sprawach, zwłaszcza zaś w kwestiach polityki monetarnej. Miał istotny wkład w reformę systemu monetarnego Prus
i Królestwa, nad którą pracował 13 lat.

Pierwsza wersja traktatu o monecie, którą wygłosił na zjeździe stanów pruskich w Grudziądzu
w 1522 r. bywa uznawana za początek polskiej ekonomii. Najbardziej aktywna była działalność Kopernika w strukturach administracyjnych kapituły warmińskiej. Był m.in. administratorem dóbr kapituły, w późniejszych dokumentach bywa także tytułowany „komisarzem” i generalnym zarządcą Warmii. Jako opiekun dóbr wspólnych dbał o wzrost ich dochodów i odbudowę po kolejnych wojnach i napadach rabunkowych z ziem zakonnych, zajmował się lokacjami, nadzorował urzędników, sprawował sądownictwo, dbał o obronność i zaopatrzenie zamków. Kilkukrotnie pełnił funkcję kanclerza kapituły, reprezentując ją na zewnątrz, przygotowując oficjalne pisma, biorąc udział
w poselstwach. Jako przełożony kasy aprowizacyjnej zajmował się rozdziałem żywności, sprawował nadzór nad piekarnią, browarem i młynami.

Biografia Mikołaja Kopernika wciąż pozostaje tajemnicza, wiele faktów budzi dyskusje, od domu,
w którym się urodził, po miejsce, w którym go pochowano. Jednak co do jednego historycy mają pewność: w każdej sprawie, za którą się zabierał wykazywał moc charakteru, wysokie poczucie obowiązku, odwagę brania na siebie odpowiedzialności, rzetelność i sumienność.

Mikołaj Kopernik nie był biernym uczestnikiem wydarzeń, lecz istotnie przyczynił się do ich biegu. Chociaż wspominamy go przede wszystkim jako astronoma, interesowało go nie tylko to, co dzieje
się na niebie, ale i równie mocno to co dzieje się na ziemi, toczące się wokół wydarzenia, otoczenie, w którym działał, losy ludzi, z którymi się stykał.

Swoje największe osiągnięcia w działalności publicznej i naukowej osiągnął w innych miastach, wierzymy jednak, że były one możliwe dzięki otoczeniu, w którym urodził się i wzrastał. Jeśli na karcie tytułowej swojego największego dzieła podpisał się „Mikołaj Kopernik torunianin”, to odczytujemy
to jako dowód, że doceniał atmosferę domu rodzinnego i przekazane mu wartości i nauki w procesie poznawania i rozumienia świata.

W toruńskiej szkole parafialnej nauczył się czytania, pisania i liczenia, posiadł znajomość łaciny, podstaw arytmetyki i innych nauk, być może po raz pierwszy zetknął się z astronomią. Rodzinny dom przekazał mu wartości kultury mieszczańskiej, a rodzinne miasto najważniejsze cechy umysłowości pruskiej końca XV wieku, o której profesor Karol Górski pisał, że była przepełniona dążeniem
do wolności i umiłowaniem pokoju.

W Toruniu czasów Kopernika wciąż żywa była pamięć ucisku krzyżackiego, on sam wzrastał wśród opowieści o tym, jak toruńscy mieszczanie zdobyli zamek krzyżacki, z dumą pamiętając, że jego rodzina wspierała króla polskiego w wojnie przeciwko zakonowi. Toruń był silnie związany z interesami Korony, jeszcze pod rządami Zakonu wyraźne było dążenie do poddania się Polsce. Mieszczanie toruńscy uważali, że pomyślność i przyszłość gospodarcza miasta zależą od związku z państwem polskim, wspierali finansowo i militarnie akcje przeciw krzyżakom, a po inkorporacji zgadzali się na większość żądań i decyzji królewskich. Toruń Kopernika był miastem dwujęzycznym i wielokulturowym, otwartym na świat, utrzymującym liczne kontakty handlowe z innymi miastami
i ziemiami, często wzmacniane powiązaniami rodzinnymi.

Ten wpływ Torunia na swojego największego syna i koleje jego życia tak podsumował cytowany profesor Karol Górski: „Dom rodzinny dał mu niewątpliwie zalety, jakie cechowały mieszczan: pracowitość, uczciwość, obowiązkowość. Dał mu zapewne zamiłowanie do skromności w życiu
i oszczędności. Z domu wyniósł też zapewne prawość charakteru, o której piszą jego przyjaciele. Cechowała go życzliwość dla ludzi, co szczególnie wychwalali jego pacjenci. Jeżeli wszystkich tych cech nie wyniósł z domu - nie widzimy gdzie mógł je nabyć".

Niech rocznica, którą wspólnie świętujemy będzie dla nas nie tylko powodem do dumy z życia
i dokonań Mikołaja Kopernika, ale także inspiracją dla naszych działań, niezależnie od ich obszaru
i skali.

Miejmy odwagę i wyobraźnię, by dokonywać Kopernikańskich przewrotów w naszym własnym świecie, spojrzeć na sprawy z nowej perspektywy, umieć porzucać utarte schematy i wizje uznawane
przez innych i nas samych za stałe, pewne i oczywiste, zmieniać to, co wydaje się niezmienne. Bądźmy wrażliwi na otoczenie, wykorzystujmy szanse, jaką przynoszą nam czasy, w których żyjemy
i odważnie podejmujmy ich wyzwania, bądźmy zaangażowanymi uczestnikami zdarzeń i kształtujmy ich bieg. We wszystkim, co robimy, wykazujmy się solidnością i oddaniem. Niech to będzie dla nas wszystkich dziedzictwo tej wielkiej postaci, której oddajmy dziś cześć i szacunek”.

**p. Marcin Czyżniewski:** poprosił Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego o zabranie głosu.

**III. Wystąpienie Prezydenta Miasta**

**p. Michał Zaleski:** Prezydent Miasta Torunia wygłosił następujące przemówienie:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Dostojni Goście uroczystej sesji Rady Miasta Torunia, Szanowni Państwo!

Uczestniczymy w wydarzeniu, któremu nadaliśmy rangę oficjalnej inauguracji Roku Mikołaja Kopernika. Chcemy uhonorować najsławniejszego obywatela w dziejach naszego miasta
i jednocześnie najsławniejszego polskiego naukowca.

Całoroczne uroczystości kopernikańskie mają swoje dostojne uzasadnienia i inspiracje. Najważniejsze z nich dotyczą oczywiście tego, że przyszły astronom urodził się właśnie w Toruniu: dokładnie
19 lutego 1473 roku w rodzinie kupca Mikołaja Kopernika i jego żony Barbary Watzenrode. W Toruniu też: spędził swoje dzieciństwo, ukończył uznaną szkołę parafialną przy Świętych Janach
i stąd wyruszył w wielki świat, mając zaledwie 18 lat. Do końca życia podpisywał się też jako „Nicolaus Copernicus Thorunensis”, czyli „Mikołaj Kopernik torunianin”.

Ten znak toruńskiej tożsamości został umieszczony na stronie tytułowej przełomowego dzieła
„De revolutionibus”, a potem przez potomnych na cokole pomnika astronoma z toruńskiego Rynku Staromiejskiego.

Dlatego w rodzinnym mieście astronoma przyjęliśmy ze zrozumieniem i satysfakcją wysoką rangę Roku Mikołaja Kopernika ujętą w: patronacie honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, patronacie wskazanym przez UNESCO oraz w przywołanych uchwałach obu izb parlamentu polskiego i Sejmiku Wojewódzkiego.

To rocznicowe wspomnienie zachęca nas przede wszystkim do spojrzenia na najstarsze i obecne
w Toruniu artefakty dziedzictwa kopernikańskiego. Tu odnajdziemy: dom rodziny Koperników, oryginalną chrzcielnicę katedralną, przy której nadano Mikołajowi imię, nieodległą parcelę,
na której działała parafialna szkoła młodego Mikołaja, eksponowany dziś w Ratuszu tzw. portret gimnazjalny astronoma, który upowszechnił jego wizerunek na całym świecie.

Sobie, Toruniowi, Polsce i światu pokazujemy więc rodzinną przestrzeń dwóch zachowanych
i kopernikańskich kamienic toruńskich - znajdujących się oczywiście przy ul. Kopernika.

Muzeum poświęcone astronomowi funkcjonuje w nich od 60 lat (od 1963 roku), ale jego właściwe udostępnienie nastąpiło dokładnie 50 lat temu przy okazji ostatniej rocznicy kopernikańskiej
(w 1973 roku). Powracamy też do toruńskiej katedry i znajdującej się w niej tzw. kaplicy kopernikowskiej. Tu odnajdziemy oprócz gotyckiej chrzcielnicy także renesansowe epitafium poświęcone Mikołajowi Kopernikowi (to pierwszy przejaw zachowania pamięci po wielkim torunianinie) oraz popiersie Mikołaja z 1766 r. (a jest to najstarszy na świecie pomnik astronoma). Tradycja kopernikańska kształtowała i wciąż kształtuje potencjał i wizerunek Torunia. Czasami mamy wrażenie, że nie ma sfery toruńskiego życia, do której Kopernik nie pasowałby ze swoim zmysłem naukowym, odwagą cywilną, czy wiarą w odkrycie prawdy.

Jego nazwisko dotyka w Toruniu spraw wielkich i małych oraz określa reputację wydarzeń i instytucji, które przyjęły cząstkę jego dziedzictwa i patronat. O wielu z nich usłyszymy jeszcze podczas dzisiejszej sesji.

W toruńskiej przestrzeni Kopernik jest dosłownie wszędzie: w edukacji uniwersyteckiej, badaniach naukowych, ochronie zdrowia, integracji środowiska studenckiego, oświacie szkolnej i wychowaniu przedszkolaków, międzynarodowych turniejach sportowych, tradycjach ruchu harcerskiego,
w biznesie i tradycji piernikarskiej, handlu i gastronomii, ruchu przewodnickim i hotelarstwie, przewozach taksówkarskich, a także w działalności samorządu miejskiego, spółdzielczości mieszkaniowej i bankowej.

Dlatego też Toruń będzie świętował Rok Mikołaja Kopernika przy wielu okazjach w sposób wyjątkowy i radosny: pierwszym toruńskim i sportowym akcentem kopernikańskim był już renomowany Halowy Mityng Lekkoatletyczny „Copernicus Cup” sprzed tygodnia (8 lutego 2023) z rewelacyjnym
i rekordowym biegiem na 60 metrów przez płotki Polki, pani Pii Skrzyszowskiej, jutro obejrzymy premierowy pokaz „Copernicus 2473” w sławnym toruńskim Planetarium, które ma za sobą doskonały rok i rekordowy poziom wizyt gości sięgający 360 tys. osób.

Planetarium to instytucja wybitnie kopernikańska - także z racji rozpoczęcia swoich publicznych pokazów 29 lat temu dokładnie w dniu urodzin Kopernika, czyli 19 lutego, Kopernikański charakter będzie miało również sobotnie Ogólnopolskie Forum Metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, poświęcone „holistycznemu podejściu do edukacji i wychowania w świetle dokonań Kopernika”.

Tego samego dnia zaprosimy cały Toruń i jego gości na plenerowe „Przyjęcie urodzinowe Mikołaja Kopernika”: z paradą kopernikańską, zabawą, poczęstunkiem i złożeniem prezentów pod pomnikiem Kopernika.

W sobotę dotrą do Torunia również najlepsi polscy lekkoatleci na 67. Halowe Mistrzostwa Polski
w Lekkiej Atletyce. To najważniejsze tegoroczne, seniorskie, halowe zawody tej dyscypliny w Polsce. Blisko dwieście zawodniczek i zawodników będzie przez dwa dni walczyć o medale, które w tym roku zostaną ozdobione z racji świętowanej rocznicy kopernikańskimi akcentami.

Bliższemu oglądowi i poznaniu pierwodruków przełomowego dzieła „De revolutionibus” przysłuży
się z kolei oczekiwana i gotowa już wystawa oryginalnych i pierwszych wydań tej historycznej rozprawy. Będziemy ją mogli oglądać w Ratuszu Staromiejskim do 8 maja.

W najbliższą niedzielę skupimy uwagę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika - najważniejszej instytucji toruńskiej i polskiej, przechowującej tradycję kopernikańską. To uczelnia powołana w Toruniu
do życia kilka miesięcy po II wojnie światowej, zamykająca wówczas kilkusetletnie starania o szkołę wyższą na ziemiach pomorskich oraz wszechnica, dla której od stuleci rezerwowano jedyny
i kopernikański patronat, a dziś przygotowana już do swojego rocznicowego Święta Uniwersytetu.
Z tej też okazji swój muzyczny wkład w obchody kopernikańskie zaznaczy Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Specjalny koncert „Muzyczny Kosmos” w galowej oprawie zostanie zagrany w tym roku trzykrotnie: 18 i 19 lutego oraz 10 grudnia.

Z uznaniem odbieramy również to, że niedzielnym uroczystościom rocznicowym i liturgicznym
w toruńskiej katedrze będzie przewodniczył prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Przy tej okazji przywołamy zapewne nawiedzenie katedralnej kaplicy kopernikowskiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1999 roku, a także pamiętne spotkanie papieża ze światem polskiej nauki w Auli UMK, podczas którego wyraźnie zaznaczono przełomowe znaczenie odkrycia Kopernika.
W Toruniu zobaczymy też sławnych noblistów.

W dniu urodzin astronoma (19 lutego) swój wykład w ramach wydarzenia „Dies natalis Copernici” wygłoszą profesorowie James Peebles oraz Michael Mayor.

Za jedno z najważniejszych wydarzeń Roku Mikołaja Kopernika uznajemy Światowy Kongres Kopernikański. Jego inauguracja odbędzie się w niedzielę. Prezentacja stanu badań nad życiem
i działalnością toruńskiego astronoma będzie miała jednak również odsłonę krakowską (24-26 maja) oraz olsztyńską (21-24 czerwca). Toruńska część Kongresu (12-15 września) na nowo zgromadzi naukowców dyscyplin kopernikańskich i będzie zakończeniem tego wyjątkowego wydarzenia. Światowy Kongres Kopernikański oraz Gala Nauki Polskiej są też okazjami do faktycznej inauguracji
w Toruniu nowo powołanej Akademii Kopernikańskiej. Jest to międzynarodowa korporacja i główny ośrodek realizacji Narodowego Programu Kopernikańskiego.

W Toruniu zostaną wręczone nominacje dla członków Akademii i jej sekretarza generalnego, a także pierwsze Nagrody Kopernikańskie. Zaplanowano liczne i wyspecjalizowane debaty, w tym choćby debatę prezesów banków centralnych oraz ministrów edukacji czy spotkania z noblistami (profesorami Barishem, McDonaldem i Quelozą).

Swoją obecność w tradycji kopernikańskiej zaznaczą również harcerze z Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika. W przyszły weekend (24-26 lutego) będą oni gospodarzami jubileuszowego 40. Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego, zaliczanego do największych wydarzeń tego typu w Polsce. To tylko najbliższe i najważniejsze wydarzenia kopernikańskie. Ale będziemy przecież świętować
z Kopernikiem przez cały rok.

Mamy już za sobą pierwszy, szkolny i zainicjowany przez Toruń etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku. Etap wojewódzki potrwa do 3 marca, a centralny do 2 czerwca. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

W połowie czerwca Toruń ugości kilkuset uczestników krajowego Zlotu Szkół Kopernikańskich. Tydzień później będziemy gospodarzami 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy,
który wpleciemy w doroczne obchody Święta Miasta. Oczekujemy też na wrześniową wystawę
w Muzeum Okręgowym w Toruniu poświęconą Mikołajowi Kopernikowi „Misterium Słońca. Kopernik, syn Renesansu”, która będzie międzynarodowym projektem wystawienniczym
i wydawniczym.

Na tydzień przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego zostaniemy zaproszeni na atrakcyjne widowisko artystyczne na Wiśle „światło-dźwięk”.

Szanowni Państwo! W Toruniu doskonale wiemy o tym, że Kopernik jest gwiazdą pierwszej wielkości
i najważniejszym znakiem rozpoznawczym naszego miasta. Dzieje się tak dlatego, że jego życie
i przełom kopernikański ucieleśniają nigdy nieprzemijający wzorzec ludzkiego życia. Można tu dodać jeszcze powab toruńskiego nieba, które nadało Kopernikowi przywilej mędrca potrafiącego wstrzymać Słońce i poruszyć Ziemię.

Dlatego w tej podniosłej, radosnej i inauguracyjnej chwili chciałbym zadedykować rodzinnemu miastu astronoma, jego mieszkankom i mieszkańcom, ich dzisiejszym oraz całorocznym gościom
i przyjaciołom słowa samego Kopernika: „A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne?”. Niech ten zachwyt nad urodą wszechświata wpisze się w każde wydarzenie Roku Mikołaja Kopernika 2023.

**p. Marcin Czyżniewski:** poprosił o zabranie głosu Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

**IV. Wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.**

**p. Mikołaj Bogdanowicz:** Wojewodę Kujawsko-Pomorski wygłosił następujące przemówienie:

„Szanowny Panie Marszałku. Szanowny Panie Prezydencie. Szanowny Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo Radni. Szanowni Mieszkańcy Torunia. Szanowni Goście.

Już za trzy dni, 19 lutego, obchodzić będziemy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.
Dziś spotykamy się na uroczystej sesji Rady Miasta Torunia, aby zainaugurować obchody jubileuszowe.

Mikołaj Kopernik - [prawnik](https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawnik), [urzędnik](https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%99dnik), [dyplomata](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyplomata), [lekarz](https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz) i [duchowny katolicki](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82uga), doktor [prawa kanonicznego](https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_kanoniczne), zajmujący się również [astronomią](https://pl.wikipedia.org/wiki/Astronomia) i [astrologią](https://pl.wikipedia.org/wiki/Astrologia), [matematyką](https://pl.wikipedia.org/wiki/Matematyka), [ekonomią](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia), [kartografią](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kartografia)
i [filologią](https://pl.wikipedia.org/wiki/Filologia). Najbardziej oczywiście znany z dokonań w dziedzinie astronomii. Jest patronem wielu szkół, w tym przede wszystkim toruńskiej Alma Mater.

Życiorys Mikołaja Kopernika łączy takie miasta, jak Toruń - miejsce urodzenia, Frombork,
gdzie naukowiec zmarł, ale również Kraków, Bolonię i Padwę, gdzie zdobywał wykształcenie. Miejscami znaczonymi pobytem Kopernika są także Lidzbark Warmiński i Olsztyn, związane
z pełnioną przez niego bez mała 50 lat funkcją kanclerza kapituły warmińskiej.

Kopernik był nie tylko wielkim Polakiem, był też wielkim Europejczykiem, należącym do grona najtęższych umysłów epoki. Jego dokonania łączą w sobie wysokie przymioty intelektu z nie mniej cennymi zaletami charakteru i ducha - takimi, jak pracowitość, determinacja w dążeniu do prawdy, wierność ideałom, imperatyw służby bliźniemu i Ojczyźnie. Trudno o lepszy wzorzec nie tylko
dla dzisiejszych studentów i kadry naukowej, ale również dla każdego, komu dobro publiczne leży
na sercu.

Cieszę się, że Toruń jest miejscem, w którym odbywają się najważniejsze przedsięwzięcia związane
z rokiem jubileuszowym. Takim wydarzeniem będzie bez wątpienia Światowy Kongres Kopernikański, pomyślany jako forma hołdu wielkiemu uczonemu, a zarazem jako twórcza kontynuacja
jego dziedzictwa. Wyrazy wdzięczności składam na ręce Pana Prezydenta Michała Zaleskiego.

Współpraca między administracją rządową a toruńskim ratuszem przebiega bez zarzutu. Wielka
w tym zasługa Pana Prezydenta, z którym zawsze znajdujemy płaszczyznę porozumienia.

Dziękuję Panu Przewodniczącemu Marcinowi Czyżniewskiemu za zaproszenie do udziału w uroczystej sesji Rady Miasta Torunia.

Życzę Państwu radnym oraz mieszkańcom, których reprezentujecie, aby jubileusz 550. urodzin Mikołaja Kopernika rozsławił jego rodzinne miasto na całym świecie.

**p. Marcin Czyżniewski:** podziękował Wojewodzie, poprosił o zabranie głosu Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomira Kopyścia.

**V. Wystąpienie Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomira Kopyścia.**

**p. Sławomir Kopyść:** Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wygłosił następujące przemówienie:

„Szanowny Panie Przewodniczący. Rado Miasta. Panie Prezydencie. Czcigodni goście.

W związku z przypadającą 19 lutego 2023 roku 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika,
480. rocznicą jego śmierci oraz 480. rocznicą wydania jego dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowił w dniu 19 grudnia 2022 r.,
dla uczczenia tego genialnego uczonego, ogłosić rok 2023 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Mikołaja Kopernika.
Ogłoszenie roku 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika stało się okazją do przypomnienia dorobku
tego wybitnego człowieka renesansu, wielkiego astronoma i ekonomisty, który urodził się i mieszkał
przez część swojego życia na ziemiach, które obejmuje współczesne województwo kujawsko-pomorskie.

Rok Mikołaja Kopernika będzie również sprzyjał popularyzacji i rozpowszechnianiu dorobku nauki, szczególnie tych dziedzin, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik, a są to nie tylko astronomia i nauki przyrodnicze, ale również ekonomia, zarządzanie i administracja.
Województwo kujawsko-pomorskie planuje w 2023 roku wiele działań promujących miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem w naszym regionie. Powstanie m.in. aplikacja Kujawsko-Pomorski Paszport Turystyczny, zachęcająca do odkrywania tych miejsc, zostaną opracowane gry terenowe
i przygotowane będą dwie wystawy tematyczne - „Szlak Kopernikowski w województwie kujawsko-pomorskim”, a także wystawa „Nieznane oblicza Kopernika”, prezentująca wyniki badań Kujawsko-Pomorskiego Centrum Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika działającego przy Wydziale Sztuk Pięknych. Odbędą się liczne konferencje i imprezy poświęcone Kopernikowi.
Dwa listy intencyjne dotyczące historycznego turystycznego Szlaku Kopernikowskiego podpisane zostały 24 marca w Toruniu.

Pod pierwszym złożyli swoje podpisy Marszałkowie trzech województw związanych z postacią wybitnego astronoma, te województwa to: województwo kujawsko-pomorskie, województwo pomorskie i województwo warmińsko-mazurskie. Pod drugim - przedstawiciele 26 kujawsko-pomorskich samorządów wszystkich szczebli oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa.

Marszałkowie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego spotkali się 14 lipca we Fromborku. Piotr Całbecki, Mieczysław Struk oraz Gustaw Marek Brzezin podpisali umowy licencyjne dotyczące wspólnie tworzonego Szlaku Kopernikowskiego.

W naszej części szlaku, który na mapie jest wyznaczoną przez miejsca związane z Kopernikiem pętlą we wschodniej części regionu, znajdą się: Toruń, Piwnice, Świerczynki, Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo, Grzywna, Chełmża, Nawra, Grzybno, Unisław, Starogród, Kałdus, Chełmno, Grudziądz, Dusocin, Kowalewo Pomorskie, Golub-Dobrzyń, Brodnica, Wielki Głęboczek, Kaszczorek, Złotoria, Włocławek i Wąbrzeźno. W rejonie Dusocina nasza pętla połączy się z odcinkiem pomorskim
w kierunku Kwidzyn-Sztum-Malbork-Elbląg, w rejonie Wielkiego Głęboczka z odcinkiem warmińsko-mazurskim w kierunku Kurzętnika.

Kujawsko-pomorski odcinek szlaku wyznaczyła rada ekspercka złożona z historyków, muzealników
i specjalistów zajmujących się turystyką.

Szanowni Państwo, w imieniu wspólnoty mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego dziękuję za możliwość wspólnego działania na rzecz upamiętnienia postaci Mikołaja Kopernika jednego z największych umysłów w dziejach ludzkości”.

**VI. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta - wręczenie 24. Medali.**

Medale wręczyli Prezydent Miasta Torunia oraz Przewodniczący Rady Miasta Torunia.

**p. M. Czyżniewski:** przedstawił wszystkie osoby i instytucje wyróżnione pamiątkowymi medalami, następującymi słowami:

„ Szanowni Państwo! Chcemy, aby trwałą i nobliwą pamiątką po Roku Mikołaja Kopernika pozostał specjalnie wybity medal pamiątkowy.

Został on zaprojektowany przez panią profesor Alicję Majewską: toruńską mistrzynię medalierstwa oraz obiektu rzeźbiarskiego, związaną z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Na awersie medalu znajdują się: napis „Mikołaj Kopernik”, portret astronoma, zarys kręgów planetarnych z Ziemią oraz daty „1473-2023”. Na rewersie umieszczono: personifikowane Słońce ponad panoramą toruńskiej starówki, napisy „Toruń” oraz „550”, a także kręgi planetarne z Merkurym, Wenus i Ziemią.

W tym szczególnym roku samorząd Torunia pragnie uhonorować tymi medalami osoby i instytucje życia publicznego szczególnie zasłużone w Toruniu, w Polsce i w świecie dla zachowania tradycji kopernikańskiej.

Pierwsze medale zostaną nadane właśnie dziś.

O ich przyjęcie poproszę troje profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy w całą swoją ścieżkę naukową wpletli istotne badania nad dziejami Mikołaja Kopernika i znaczeniem jego przełomowego odkrycia. To pani profesor Teresa Borawska, pan profesor Janusz Małłek i pan profesor Krzysztof Mikulski.

Pani profesor Teresa Borawska to znawczyni czasów Kopernika, szefowa Pracowni Kopernikańskiej UMK i autorka wielu prac poświęconych kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych Pomorza
i Warmii ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Kopernika oraz recepcji jego teorii. Jest autorką rozprawy habilitacyjnej „Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika”,
a także  współautorką obszernej monografii „Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko. Przyjaciele. Pana profesora Janusza Małłka honorujemy jako wybitnego toruńskiego historyka, znawcę dziejów Prus Książęcych i Królewskich, pierwszego dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK, na którym podejmowano liczne i znaczące badania okołokopernikańskie, a także autora wymownej rozprawy „Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu” oraz naukowca, którego oficjalna i życiowa bibliografia zawiera (nomen omen) 550 pozycji (to książki, artykuły i recenzje).

Panu profesorowi Krzysztofowi Mikulskiemu Toruń zawdzięcza mistrzowskie znawstwo czasów
przed - i pokopernikańskich. Swoje zrobiły tu zapewne związki Pana Profesora z rodzinnym i kopernikańskim Lidzbarkiem Warmińskim, czy ukończenie studiów historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i związanie całego swego naukowego życia z UMK i Toruniem. Pan Profesor
to także: przewodniczący Rady Programowej portalu naukowego Nicolaus Copernicus Thorunensis, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prezes Towarzystwa Miłośników Torunia, a także autor cenionej rozprawy habilitacyjnej „Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV
do początku XVIII wieku” czy opracowania „Mikołaj Kopernik − środowisko społeczne, pochodzenie
i młodość”.

Samorząd Torunia honoruje dziś także pięć toruńskich, prestiżowych i znaczących instytucji,
którym patronuje Kopernik i których wieloletnia aktywność ma charakter miastotwórczy.

To: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska, Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik”, Fabryka Cukiernicza „Kopernik” SA.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika to jeden z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce z obecnym statusem tzw. Uczelni badawczej, ze wszystkimi dyscyplinami kopernikańskimi: astronomią, matematyką, medycyną, administracją, prawem, teologią i ekonomią. Wszystkie na renomowanym
i wysokim poziomie!

Książnica Kopernikańska posiada jedną z najcenniejszych regionalnych kolekcji zabytkowych w Polsce i kontynuuje liczące kilkaset lat tradycje biblioteczne Torunia. Jej powstanie było jednym
z najważniejszych wydarzeń w  Toruniu w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Ale z perspektywy roku kopernikańskiego najważniejsze jest to, że jej uroczystego otwarcia przy ul. Wysokiej dokonano dokładnie 100 lat temu: 19 lutego 1923 roku.

Specjalistyczny Szpital Miejski niezmiennie przypomina o tym, że Kopernik był nie tylko genialnym astronomem, ale także wykształconym i praktykującym lekarzem. Do dziś znamy recepty i lekarskie porady Kopernika, który w 1501 r. uzyskał zgodę na dwuletnie studia medyczne w Padwie. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” istnieje od 1902 roku i jest jedną z najstarszych w regionie
i w [Polsce](https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska). Dziś administruje mieszkaniami 16 tysięcy torunian. Za tę działalność została w 2009 roku wyróżniona przez Radę Miasta Torunia Medalem „Za Zasługi dla Miasta Torunia”.

Natomiast Fabryka Cukiernicza „Kopernik” to spadkobierca słynnej i związanej z naszym miastem tradycji piernikarskiej. Obok dziedzictwa kopernikańskiego jest ona od stuleci kolejnym sympatycznym, aromatycznym i ulubionym znakiem rozpoznawczym Torunia w Polsce i świecie. Toruńskie dzieciństwo i młodość Kopernika oraz jego cała kariera naukowa nakazują nam wiązać szczególne znaczenie z edukacją młodego pokolenia. Dlatego Kopernik w rodzinnym Toruniu, ale i w całej Polsce jest wybieranym i lubianym patronem wielu placówek oświatowych. Kopernikański medal okolicznościowy nadajemy więc dziś również toruńskim placówkom oświatowym: I Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika, Szkole Podstawowej
nr 7 im. Mikołaja Kopernika, Przedszkolu Miejskiemu nr 13 im. Mikołaja Kopernika.

I Liceum Ogólnokształcące działa w samym sercu toruńskiej starówki przy Zaułku Prosowym. Popularna Jedynka jest jedną z najstarszych szkół w Polsce, ponieważ kontynuuje tradycje założonego w 1568 roku Gimnazjum Toruńskiego, przekształconego pod konie XVI w. w Gimnazjum Akademickie. To renomowane liceum łączy tradycje z nowoczesnym, naukowym podejściem do rzeczywistości - jest w ścisłej czołówce krajowego rankingu szkół średnich i zawsze w gronie najlepszych liceów Torunia. Kształci doskonale - zgodnie z dziedzictwem sławnego Gimnazjum Akademickiego
i wysokimi standardami tradycji kopernikańskiej.

Jak przystało na szkołę kopernikańską, Szkoła Podstawowa nr 7 należy do elitarnej sieci „Szkół Odkrywców Talentów”, a jej oficjalna misja wyraża prawdziwie kopernikańskiego ducha: „Z pasją
do sukcesów!”. Słychać to w słowach kopernikańskiego hymnu szkoły, do którego muzyczną aranżację zapewnił torunianin Zbigniew Krzywański - muzyk legendarnej „Republiki” Grzegorza Ciechowskiego.

Przedszkole Miejskie nr 13 przypomina zaś o tym, że Kopernik jest postacią niezwykle lubianą i znaną wszystkim polskim dzieciom.

W kolejnej honorowanej dziś grupie odnajdziemy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń”, panią Janinę Mazurkiewicz i pana Wojciecha Orlińskiego.

Sławny Dom Mikołaja Kopernika to jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego, mieszczący
się oczywiście przy ulicy Kopernika w dwóch zabytkowych kamienicach należących niegdyś do rodziny astronoma. To obowiązkowy punkt docelowy dla wszystkich gości docierających do naszego miasta. Dom Mikołaja Kopernika prezentuje się obecnie - po gruntownej modernizacji sprzed kilku lat - jako atrakcyjne miejsce łączące najnowsze technologie multimedialne z historyczną tkanką zabytkowego domu średniowiecznego.

Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń” stało się jedną z najciekawszych
i najpopularniejszych atrakcji turystycznych naszego miasta. Promuje najbardziej kopernikańską dyscyplinę naukową. Kosmiczne uroki pokazów pod 15-metrową kopułą i prezentacji tematycznych obejrzało już od 1994 roku ponad 6 mln widzów.

W oficjalnej historii tej placówki wiarygodnie zapisano, że nie powstałaby ona bez przejęcia w latach 90. budynku dawnej gazowni miejskiej przez Fundację Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika oraz ogromnego zaangażowania pani Janiny Mazurkiewicz, kustosza Muzeum Kopernika. To umożliwiło uzyskanie od miasta Poznania aparatury projekcyjnej i rozpoczęcie działalności.
Tak więc w życiu i pracy pani Janiny Mazurkiewicz w genialny sposób dopełniła się troska o toruńskie dziedzictwo kopernikańskie, dbanie o rozwój nauki i dokonanie rzeczy pozornie niemożliwych.

Panu Wojciechowi Orlińskiemu zawdzięczamy natomiast między innymi książkę „Kopernik. Rewolucje”. To opracowanie, które precyzyjnie wpisuje się w główne idee Roku Mikołaja Kopernika, a towarzyszące mu rocznicowe spotkanie autorskie jest zaplanowane na dzisiejszy wieczór w Dworze Artusa.

Roku Mikołaja Kopernika nie wyobrażamy sobie w Toruniu jako dobrodziejstwa lokalnego. Dumę
z dziedzictwa kopernikańskiego dzielimy bowiem z całą Polską, światem nauki i kultury, a szczególnie z polskimi miastami kopernikańskimi. Przedstawiciele tych miast są dziś obecni wśród nas jako goście honorowi uroczystej sesji.

Dlatego miasto Toruń ma zaszczyt potwierdzić inspirowane tradycją kopernikańską bliskie relacje z: Krakowem, Olsztynem, Grudziądzem, Fromborkiem, Włocławkiem, Malborkiem i Chełmnem. Ostatnią honorowaną dziś grupę tworzy Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Ten regionalny wątek wskazuje na to, że związane z Toruniem kopernikańskie walory kulturowe i historyczne są dobrem publicznym, wykraczają daleko poza obszar naszego miasta i są powodem do chluby całej historycznej ziemi chełmińskiej oraz współczesnych Kujaw i Pomorza.

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o przyjęcie medali kopernikańskich. Proszę Pana Prezydenta
o wspólne wręczenie Medali.

Na scenę do uroczystego odbioru medali zaproszono kolejno wszystkie osoby honorowane
oraz reprezentujące wymienione w przemówieniu Przewodniczącego Rady Miasta instytucje tj.

profesor Teresę Borawską,

profesora Janusza Małłka,

profesora Krzysztofa Mikulskiego,

rektora Uniwersytetu Mikołajka Kopernika profesora Andrzeja Sokalę,

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskej Panią Danettę Ryszkowską-Mirowską,

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika Panią Justynę Wileńską, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” Marka Żółtowskiego,

Prezes Fabryki Cukierniczej Kopernik SA Panią Karolinę Ziółkowską-Wachowiak,

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Panią Hannę Wryczę-Wilińską,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 Panią Iwonę Fechner-Sędzicką,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 Panią Annę Matczak,

Dyrektor Muzeum Okręgowego Panią Aleksandrę Mierzejewską,

Dyrektor Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń Panią Annę Broniewicz,

Panią Janinę Mazurkiewicz,

Redaktora Wojciecha Orlińskiego,

Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa Jerzego Muzyka,

Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza,

Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego,

Burmistrza Fromborka Zbigniewa Pietkiewicza,

Burmistrza Malborka Marka Charzewskiego,

Burmistrza Chełmna Artura Mikiewicza,

Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Włocławek Elżbietę Rutkowską,

Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza,

Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomira Kopyścia.

**VII. Zamknięcie oficjalnej części sesji.**

**p. Marcin Czyżniewski:** poinformował, że oficjalna część uroczystości dobiegła końca.

Zamknął uroczystą 51. Sesje Rady Miasta Torunia.

Poprosił wszystkich o powstanie, a poczet sztandarowy o wyprowadzenie chorągwi miasta.

**VIII. Prezentacja walorów filatelistycznych (znaczek i koperta z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej) wydanych przez Pocztę Polską z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.**

**p. Marcin Czyżniewski:** poinformował następująco:

„Szanowni Państwo, Poczta Polska uświetniła 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika wydając okolicznościowy znaczek oraz kopertę z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej. O zabranie głosu proszę Zastępcę Dyrektora Biura Filatelistyki Poczty Polskiej SA Mariusza Dawida”.

**p. Mariusz Dawid:** Zastępca Dyrektora Biura Filatelistyki Poczty Polskiej SA przedstawił walory filatelistyczne okolicznościowego znaczka oraz koperty z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej wyeksponowane na sztalugach.

Następnie Prezydent Miasta Michał Zaleski, Przewodniczący Rady Marcin Czyżniewski oraz Zastępca Dyrektora Biura Filatelistyki Poczty Polskiej SA Mariusz Dawid wspólnie dokonali odsłonięcia planszy
z powiększoną kopertą, złożyli podpisy na planszy.

**p. Mariusz Dawid:** Zastępca Dyrektora Biura Filatelistyki Poczty Polskiej SA odczytał list Prezesa Poczty Polskiej SA oraz wręczył pamiątkowe ramki Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady.

**X. Wykład okolicznościowy**

**p. M. Czyżniewski:** poprosił Pana Wojciecha Orlińskiego autora najnowszej biografii astronoma „Kopernik. Rewolucje” o wygłoszenie okolicznościowego wykładu.

**p. Wojciech Orliński:** dziennikarz, autor książki „Kopernik. Rewolucje” zaprezentował prelekcję poświęconą postaci wybitnego Toruńczyka - Mikołaja Kopernika.

**p. M. Czyżniewski:** podziękował za wykład Panu Redaktorowi Wojciechowi Orlińskiemu;

**-** zaprosił wszystkich zgromadzonych na spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim, które odbędzie
się dziś o godzinie 18.00 w Dworze Artusa;

**-** zaprosił uczestników sesji na część artystyczną dzisiejszej uroczystości - koncert Dennisa Orkiszewskiego, uczenia klasy VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Toruniu, laureata wielu konkursów muzycznych ogólnopolskich i międzynarodowych, który występował
m. in. w słynnej Carnegie Hall w Nowym Jorku.

**X. Cześć artystyczna.**

Koncert Dennisa Orkiszewskiego, który zaprezentował następujące utwory:

Fryderyk Chopin - Scherzo cis-moll op.30,

Fryderyk Chopin - Etiuda h-moll op. 25 nr 10.

**p. M. Czyżniewski:** podziękował wykonawcy, zaprosił zgromadzonych gości na II piętro do Sali wystaw czasowych na Toast Jubileuszowy oraz bankiet.

Prezydent Miasta Torunia i Przewodniczący Rady Miasta Torunia wygłosili toast.

Przewodniczący

Rady Miasta Torunia

Marcin Czyżniewski

Protokołowała: Anna Grzybowska