Jacek Wysocki, Piotr Suda

**Profesor Olech Szczepski – lekarz, żołnierz, patriota**

 Profesor Olech Szczepski związany był przez większość swojego życia z Uniwersytetem Poznańskim, a później Akademią Medyczną w Poznaniu, w której rozwoju odegrał znaczącą rolę. Na życie tego wybitnego pediatry duży wpływ wywarły tragiczne wydarzenia II Wojny Światowej, a przeżycia z tamtych lat często powracały we wspomnieniach Pana Profesora.

 Olech Szczepski urodził się 17 kwietnia 1914 roku w Poznaniu w rodzinie Czesława Szczepskiego i Jadwigi Szczepskiej z domu Żurkowskiej. W domu państwa Szczepskich bardzo pielęgnowano tradycje patriotyczne. Ojciec Czesław, z zawodu drukarz, przed I wojną światową był współzałożycielem Towarzystwa Samokształcenia Młodzieży Rzemieślniczej ,,Iskra” i prowadził tajne nauczanie języka polskiego. Po wojnie kierował drukarnią Zjednoczenia Młodzieży Polskiej i pod kierunkiem profesora Heliodora Święcickiego – pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego organizował Drukarnię Uniwersytecką w Poznaniu. Matka Olecha wychowywała się w rodzinie rządcy ziemskiego w Tarcach, niedaleko Jarocina, w której wszystkie dzieci w domu były uczone czytania i pisania po polsku oraz historii Polski. Wybuch I wojny światowej sprawił, że ojciec Olecha, gdy ten miał zaledwie 7 miesięcy, wyjechał na front do Francji przymusowo wcielony w szeregi armii niemieckiej. Przez cztery lata, w ciężkich warunkach bytowych Olech był wychowywany tylko przez matkę. Po wojnie, w wieku siedmiu lat Olech Szczepski rozpoczął naukę w dwuletniej Prywatnej Szkole Przygotowawczej im. Kopernika w Poznaniu, a następnie przez 9 lat kontynuował naukę w Gimnazjum św. Marii Magdaleny i w roku 1932 zdał maturę. Marzył o zawodzie lekarza, o którym w jednej z późniejszych swoich publikacji napisał: *,,Specyfiką zawodu lekarza jest konieczność stałego wdrażania, integrowania idei humanizmu z pracą codzienną, bo przedmiotem działania jest żywy człowiek.... Dlatego nie bez powodu mówi się nie raz o potrzebie powołania do zawodu lekarza. Coś na pewno w tym jest, i chociaż może jest to określenie na wyrost, niewątpliwie zawód ten wymaga szczególnego zamiłowania do spraw ludzkich.”* Podjął studia na Wydziale LekarskimUniwersytetu Poznańskiego z dużym powodzeniem. Jego koledzy z roku wspominali, że należał do najlepszych studentów.
 Dyplom lekarza Olech Szczepski uzyskał w czerwcu 1938 roku i rozpoczął odbywanie obowiązkowego rocznego szkolenia wojskowego, które miało się zakończyć w końcu września 1939 roku, ale już w sierpniu 1939 roku otrzymał przydział mobilizacyjny do 32 Eskadry Liniowej 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu, która najpierw prowadziła działania rozpoznawcze w dorzeczu Warty, ale z powodu niepomyślnego rozwoju sytuacji na froncie zmuszona była do ewakuacji poza linię Wisły, a potem w kierunku granicy polsko-rumuńskiej. Ponieważ przejścia na tej granicy zostały zajęte przez wkraczające od wschodu wojska sowieckie, w ostatniej chwili oddział Olecha Szczepskiego przekroczył granicę polsko-węgierską i tam został internowany. Niewątpliwie patriotyzm i wola aktywnego udziału w walkach przeciwko hitlerowcom spowodowała, że już w grudniu 1939 roku Olech Szczepski wraz z piątką innych żołnierzy uciekł z obozu internowania i przedostał się przez Jugosławię do Grecji, skąd drogą morską dotarł do Francji i w styczniu 1940 roku wstąpił w szeregi tworzących się w tym kraju oddziałów Wojska Polskiego. W kwietniu 1940 roku został skierowany do Syrii do Brygady Strzelców Karpackich. Po kilkunastu miesiącach służby na drugiej linii frontu, w sierpniu 1941 roku Olech Szczepski ze swoim II Batalionem został przerzucony do Tobruku i przez cztery miesiące brał udział w heroicznej obronie tego portu, zaciekle atakowanego przez oddziały niemieckie dowodzone przez gen. Rommla. Po odblokowaniu przez aliantów Tobruku przez kolejne kilka miesięcy Olech Szczepski brał udział w walkach na pierwszej linii frontu na pustyni w rejonie El Ghazala, uczestnicząc w pierwszym samodzielnym zwycięstwie Brygady Strzelców Karpackich nad Niemcami. Przez następne miesiące oddział Olecha Szczepskiego regenerował siły i uzupełniał wyposażenie na tyłach frontu (Aleksandria, Irak). Kolejny udział w walkach na froncie Olech Szczepski rozpoczął się w listopadzie 1943 jako lekarz III Batalionu Strzelców Karpackich walcząc w ofensywie przełamującej niemiecką linię Gustawa na Półwyspie Apenińskim. Najcięższe walki w czasie tej ofensywy miały miejsce w bitwie o Monte Cassino w maju 1944 roku. W czasie tej bitwy wykazał się wyjątkowym heroizmem ewakuując przez całą noc kilkudziesięciu rannych spod ognia nieustannie trwającego ostrzału moździerzowego. Swój udział w walkach na frontach II wojny światowej Olech Szczepski zakończył walcząc o wyzwolenie Bolonii w kwietniu 1945 roku. Burzliwe i dramatyczne wojenne losy w bardzo dokładny i interesujący sposób zostały przedstawione w książce ,,Od Warty do Padu” opracowanej na podstawie pamiętników Olecha Szczepskiego, spisanych w okresie II wojny światowej.

Po zakończeniu wojny Olech Szczepski pozostał we Włoszech nadal służąc w Polskich Siłach Zbrojnych pod dowództwem brytyjskim. Gdy w maju 1946 r. decyzją rządu brytyjskiego zostały one rozwiązane i powstał Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR), którego zadaniem miało być przygotowanie do życia cywilnego zdemobilizowanych żołnierzy polskich, Olech Szczepski przybył na wyspy brytyjskie i rozpoczął pracę jako lekarz w Ambulansach Polowych PKPR. W 1947 roku zgłosił chęć powrotu do kraju i po przeniesieniu do Obozu Repatriacyjnego, w październiku 1947 roku, drogą morską dotarł do Gdańska, a następnie przybył do Poznania, gdzie najpierw uzupełnił część niedokończonej podyplomowej praktyki lekarskiej i w marcu 1948 rozpoczął swoją pracę zawodową na Uniwersytecie Poznańskim. Już w czasie studiów marzył o pracy pediatry, dlatego wybrał Klinikę Chorób Dzieci, którą kierował profesor Karol Jonscher – twórca pediatrii akademickiej w Poznaniu. Olech Szczepski zaczął swoją karierę na stanowisku asystenta – wolontariusza. Sumienność i systematyczność w pracy oraz duże zaangażowanie w pracę z chorymi dziećmi sprawiły, że już po kilkunastu miesiącach od rozpoczęcia pracy Olech Szczepski z inicjatywy profesora Karola Jonschera objął stanowisko starszego asystenta. Obszarem jego zainteresowań medycznych i naukowych w pierwszych latach pracy w Klinice Chorób Dzieci UP była gruźlica prosówkowa i gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci. Tematem przewodu doktorskiego pomyślnie zakończonego w lipcu 1949 roku było „Leczenie streptomycyną ostrych, pierwotnych postaci gruźlicy dziecięcej”. Gdy w 1951 roku wybuchła pierwsza w powojennej Polsce epidemia *poliomyelitis* Olech Szczepski został powołany na stanowisko dyrektora Szpitala Zakaźnego H-14 przy ulicy Mickiewicza 2. Przez kilkanaście miesięcy szkolił kadrę lekarzy do walki z tą chorobą i jednocześnie zajmował się naukowo chorobą Heinego-Medina, czego owocem było siedem publikacji z tej tematyki (1952-1955). W styczniu 1953 roku powrócił na stanowisko starszego asystenta do Kliniki Chorób Dzieci UP i ponownie zajął się badaniami nad gruźlicą wieku dziecięcego, a w szczególności nad znaczeniem zmian w składzie płynu mózgowo-rdzeniowego dla rozpoznania i rokowania w gruźliczym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Było to tematem jego pracy habilitacyjnej obronionej w 1953 roku. W maju 1954 roku objął stanowisko adiunkta, a rok później otrzymał tytuł docenta. W czerwcu 1955 roku zmarł profesor Karol Jonscher, a kierownictwo kliniki przejął profesor Teodor Rafiński. W grudniu 1956 roku została powołana do życia II Klinika Chorób Dzieci, a jej kierownictwo powierzono Olechowi Szczepskiemu. Pierwszą bazą nowej kliniki były 3 sale oddziału 0-6 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8. Olech Szczepski szybko skupił wokół siebie młodych i ambitnych lekarzy, z którymi rozwijał nowoczesną pediatrię i prowadził badania naukowe. Po 5 latach (w 1961 r.) dzięki jego usilnym staraniom II Klinika Chorób Dzieci został przeniesiona do budynków zwolnionych przez Stację Krwiodawstwa przy ulicy Jackowskiego 42, co umożliwiło rozwój nowych szczegółowych specjalności w obrębie pediatrii. W tym samy roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Profesor Olech Szczepski cieszył się dużym szacunkiem i uznaniem społeczności Akademii Medycznej w Poznaniu, co sprawiło, że został powołany najpierw na Dziekana Wydziału Lekarskiego (1960-1962), a następnie w latach 1962-1964 kierował Akademią Medyczną jako Rektor.

W latach sześćdziesiątych profesor Szczepski dostrzegał, że znaczącym ograniczeniem dla dalszego rozwoju pediatrii w Poznaniu są warunki lokalowe, w jakich pracowały obie kliniki chorób dzieci. Rozpoczął starania o budowę nowoczesnego akademickiego szpitala dla dzieci, w którym możliwe byłoby zapewnienie wielospecjalistycznego leczenia oraz prowadzenia zaawansowanych badań naukowych, jak i lepszych warunków szkolenia specjalistów i nauczania studentów. Dzięki wysiłkom Profesora w październiku 1965 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego, a w 1972 roku oddano do użytku nowoczesny obiekt przy ul. Szpitalnej 27/33, noszący obecnie nazwę Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zrealizowała się wizja Profesora Szczepskiego nowoczesnego szpitala, w którym obok wielospecjalistycznych klinik pediatrycznych ulokowano także klinikę chirurgii dziecięcej, laryngologii, oddział intensywnej opieki medycznej, a także zakład biochemii, który miał stworzyć warunki do intensywnego rozwoju naukowego poznańskiej pediatrii.

 Profesor Olech Szczepski był bardzo cenionym lekarzem i naukowcem poza Poznaniem. Mogą świadczyć o tym liczne funkcje, które powierzano mu w całym kraju. Był konsultantem regionalnym do spraw pediatrii dla województw poznańskiego, zielonogórskiego i miasta Poznania (1975 – 1980), ale także specjalistą wojewódzkim w Olsztynie (1958 – 1967). Był członkiem Centralnej Komisji ds. Kadr Naukowych przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, a od 1977 roku przewodniczył Radzie Naukowej Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu koło Warszawy. Bardzo cenił sobie powołanie na Członka Rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk (1976).

Profesor Olech Szczepski stworzył szkołę pediatrii, co wynikało z jego osobowości i sposobu pracy z zespołem. Dawał współpracownikom dużą swobodę w wyborze kierunków zainteresowań i prowadzonych prac badawczych. Nie ingerował w realizowane projekty, ale dyskretnie je wspierał i pomagał. W okresie swojej aktywności naukowej był promotorem 37 przewodów doktorskich i opiekunem 9 przewodów habilitacyjnych. Pod jego skrzydłami najbliżsi współpracownicy rozwinęli nowoczesne podspecjalności pediatryczne, takie jak kardiologię dziecięcą, nefrologię, endokrynologię, choroby zakaźne dzieci, gastroenterologię i naukę o zaburzeniach odżywiania, a także rodzącą się wówczas specjalność o chorobach metabolicznych.

Był człowiekiem bardzo wymagającym od siebie i współpracowników, a jednocześnie wzorem nienagannych manier i kultury osobistej. Swoich młodych asystentów uczył nie tylko wiedzy medycznej, ale także dawał wzór zachowania wobec pacjentów, rodziców i personelu medycznego. Zwracał uwagę na niewłaściwe zachowania swoich współpracowników, ale robił to w sposób niezwykle taktowny, okazując im szacunek. Powszechnie znana na Uczelni postawa i zdolności profesora Szczepskiego były zapewne źródłem powierzenia jemu prowadzenia wykładów dla studentów z etyki i deontologii lekarskiej, które bardzo lubił i o których często rozmawiał ze swoim zespołem.

Profesor Olech Szczepski otrzymał wiele odznaczeń – między innymi Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Bardzo cenił sobie „Order Uśmiechu” przyznany w 1974 roku na wniosek dzieci. Jako pediatra traktował swoich pacjentów bardzo poważnie. Witał się z nimi podczas obchodu lekarskiego, rozmawiał i często stawał w ich obronie. W rozmowach z rodzicami często zwracał uwagę, że należy szanować decyzje dzieci, do których mają prawo. Wielki wkład profesora Olecha Szczepskiego w rozwój macierzystej uczelni Akademia Medyczna w Poznaniu uhonorowała przyznaniem tytułu Doktora honoris causa w roku 1975.

W 1979 roku prof. Olech Szczepski rozpoczął swoją walkę z chorobą nowotworową. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia do ostatnich chwil swojego życia był aktywny zawodowo, brał udział w życiu swojej kliniki i pracował naukowo. Zmarł 24 czerwca 1980 roku i został pochowany na cmentarzu na Junikowie.

Profesor Olech Szczepski pozostawił po sobie znaczący dorobek naukowy. Wśród ponad 200 publikacji jest wiele poświęconych gruźlicy u dzieci, między innymi dotyczące pierwszego w Polsce zastosowania streptomycyny i hydrazydu kwasu izonikotynowego, a także dotyczących nagminnego zapalenia rogów przednich rdzenia (*poliomyelitis) –* od obrazu klinicznego poprzez interpretację wyników badania płynu mózgowo-rdzeniowego aż po próby leczenia porażeń nowymi lekami (dibazolem, acetylocholiną i szczepionką przeciw wściekliźnie). W późniejszych latach swojej kariery zawodowej zajmował się zagadnieniami z zakresu endokrynologii dziecięcej (zespół Turnera, zagadnienia determinacji płci, aspekty psychologiczne w chorobach endokrynologicznych), gastroenterologią i nefrologią dziecięcą. W ostatnich latach swego życia wiele artykułów poświęcał zagadnieniom pediatrii społecznej oraz problematyce etyki lekarskiej, w tym etycznym aspektom prowadzenia eksperymentów medycznych oraz relacji lekarza wobec pacjenta umierającego.

Profesor Olech Szczepski zapisał się na kartach historii Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej w Poznaniu jako wybitny pediatra, naukowiec i nauczyciel akademicki. Jego niezwykła osobowość i talent organizacyjny sprawiły, że w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku dokonała się wielka modernizacja bazy materialnej klinik pediatrycznych w Poznaniu, ale także dynamiczny rozwój naukowy i wykształcenie wielu specjalistów w nowych dziedzinach pediatrii. Dla swoich uczniów i wychowanków Profesor Olech Szczepski pozostanie w pamięci jako lekarz o nienagannej postawie etycznej, promujący holistyczną opiekę nad zdrowiem dziecka, a nie tylko leczenie jego bieżących problemów zdrowotnych, jako człowiek o szerokim wykształceniu humanistycznym, które zapewne też przyczyniło się do szczególnej wrażliwości na problemy chorych dzieci. Na kształtowanie się osobowości Profesora Olecha Szczepskiego duży wpływ wywarły z pewnością doświadczenia z różnych frontów II Wojny Światowej, na których dowiódł, że patriotyzm zbudowany na gruncie tradycji rodzinnych był także ważnym źródłem Jego wyborów życiowych.

W artykule wykorzystano rozprawę doktorską dr. med. Piotra Sudy pt.: „Olech Szczepski (1914-1980) – pediatra, naukowiec, humanista i patriota”. Promotor: prof. dr hab. Marian Krawczyński, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008.