# UCHWAŁA Nr 487/10129 /23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upamiętnienia odkrywców złóż polskiej siarki i pracowników polskiego przemysłu siarkowego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.   
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.   
z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,   
z 2019 r., poz. 2676),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala, co następuje:**

## § 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upamiętnienia odkrywców złóż polskiej siarki i pracowników polskiego przemysłu siarkowego**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

**- projekt -**

## UCHWAŁA NR … /……/23

## SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

## z dnia ………………… 2023 r.

## w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upamiętnienia odkrywców złóż polskiej siarki i pracowników polskiego przemysłu siarkowego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.   
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.   
z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.)

**Sejmik Województwa Podkarpackiego   
uchwala, co następuje:**

## § 1

Przyjmuje się stanowisko w sprawie upamiętnienia odkrywców złóż polskiej siarki i pracowników polskiego przemysłu siarkowego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr … / … /23

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia …………… 2023 roku

## Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upamiętnienia odkrywców złóż polskiej siarki i pracowników polskiego przemysłu siarkowego

W roku 2023 przypada 70. rocznica odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega, które dało podstawy dynamicznego rozwoju gospodarczego, w tym przemysłu, rozbudowy infrastruktury technicznej, a także wpłynęło na przemiany społeczne   
i cywilizacyjne, które ukształtowały obecny profil północnej części obecnego Województwa Podkarpackiego.

Sejmik Województwa Podkarpackiego, doceniając trud i wiedzę odkrywców, budowniczych oraz wszystkich pracowników polskiego górnictwa i przemysłu siarkowego składa wyrazy szacunku i uznania za ich zaangażowanie i ofiarność   
w tworzenie Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego.

Niezwykle dynamiczny rozwój górnictwa i przetwórstwa siarki, powodował wielopłaszczyznowe i głębokie zmiany społeczno-gospodarcze regionu tarnobrzeskiego. Przemysł siarkowy zatrudniał kilkanaście tysięcy pracowników   
i stworzono miejsca pracy dla trzech pokoleń pracowników. Dzięki ogromnemu wysiłkowi tych pokoleń, Polska była czołowym wytwórcą, eksporterem tego surowca, a także światowym centrum przetwarzania siarki. Powstanie Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, było kluczowym czynnikiem miastotwórczym i uformowania pozycji gospodarczej miasta Tarnobrzega.

Funkcjonowanie kopalni i zakładów przemysłu siarkowego, było podstawą rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, a sam region stał się ważnym węzłem komunikacyjno – transportowym. Powstało dziesiątki bloków mieszkalnych, wiele przedszkoli, szkół, obiektów sportowych, administracyjnych, ośrodków kultury   
i zdrowia. Gigant siarkowy obejmował mecenatem kulturę, sztukę, ochronę zdrowia, wspierał polskie uczelnie wyższe, polskich sportowców i przyczynił się do rozwoju wielu gałęzi nauki. Przychody z wydobycia i przetwórstwa siarki zasilały gospodarkę całego kraju pozwalając na rozbudowę różnych rodzajów przemysłu daleko od Tarnobrzega.

Niestety w latach 90 XX w. drastycznie spadła dochodowość górnictwa siarkowego, a w 2001 r. zakończono pozyskiwanie siarki w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Skutecznie podejmowane działania samorządu lokalnego przy znaczącym wsparciu strony rządowej pozwoliły na przeprowadzenie prac rekultywacji i zagospodarowanie tych obszarów. Flagowym przedsięwzięciem jest powstanie Jeziora Tarnobrzeskiego, które jest modelowym przykładem wykreowania przestrzeni o nowej jakości i diametralnej zmiany funkcji obszaru z przemysłowego na turystyczną. Akwen stopniowo staje się rozpoznawalną marką turystyczną województwa w skali kraju.

Obecnie tradycje przemysłowe są kontynuowane, a Tarnobrzeg jest rdzeniem miejskiego obszaru funkcjonalnego i stanowi ważny regionalny ośrodek wzrostu. Ponadto ze Stalową Wolą, Niskiem i Sandomierzem tworzy inicjatywę Czwórmiasta.

Złoża siarki rodzimej nadal pozostają wielkim bogactwem naszego regionu, będąc podstawą dla rozwoju kolejnych branż przemysłowych w tym przemysłu chemicznego, motoryzacyjnego, gumowego, farmaceutycznego czy kosmetycznego. Jest ona ważnym składnikiem produkcji nawozów, które wykorzystywane są   
w rolnictwie i sadownictwie.

Wkład dziedzictwa przemysłu siarkowego, w rozwój gospodarczy tego regionu, dostrzegany jest również obecnie, w przemysłowym charakterze tej części województwa. Jesteśmy pewni, iż to dziedzictwo będzie nadal rozwijane poprzez wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw, czego efektem będzie wzrost dobrej jakości miejsc pracy. Aspekt gospodarczy wraz z rozwojem funkcji turystycznych w połączeniu z poprawą dostępności komunikacyjnej tego regionu, pozwolą wykorzystać wszystkie atuty i szanse.

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podkreślając zasługi, prof. Stanisława Pawłowskiego w odkryciu złóż siarki w rejonie Tarnobrzega, wyraża wdzięczność i uznanie Wszystkim, których praca przyczyniła się do powstania Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, wszechstronnego rozwoju subregionu Tarnobrzeskiego oraz całego Województwa Podkarpackiego.

## UZASADNIENIE

W dniu 29 września 1953 roku zespół prof. Stanisława Pawłowskiego odkrył   
w rejonie Tarnobrzega bogate złoża siarki rodzimej. Tak więc, w roku 2023, przypada 70 rocznica tego wydarzenia, które przesądziło o kierunku rozwoju regionu tarnobrzeskiego i połączenia go z przemysłem wydobywczym i przetwórstwem siarki. Wielkie doświadczenie i wytrwałość prof. Stanisława Pawłowskiego i jego współpracowników dały podstawy dla zapoczątkowania zmian gospodarczych   
i społecznych regionu tarnobrzeskiego a nawet całego kraju.

Tarnobrzeskie obszary złożowe okazały się największymi na świecie, stanowiącymi 1/6 znanych światowych zasobów siarki rodzimej (ok. 75% zasobów krajowych). Na bazie tych złóż powstało Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe, składające się z kopalni siarki w Piasecznie, Machowie, Jeziórku, Grzybowie i Osieku oraz zakładów przemysłu siarkowego, na obszarze całego kraju obejmującego m.in.: branżę chemiczną, petrochemiczną, metalurgiczną, zapałczaną czy farmaceutyczną.

Rdzeniem Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, stało się miasto Tarnobrzeg, którego pozycja gospodarcza znacznie się umocniła. Tarnobrzeg stał się „Stolicą Polskiej Siarki”, a jego ranga została potwierdzona w 1975 r. kiedy został stolicą województwa tarnobrzeskiego. Górnictwo i przemysł siarkowy był potężnym impulsem rozwojowym miasta, które z 4 tys. mieszkańców w 1950 r., zwiększyło ich liczbę do 50 tys. w roku 1995. Przemysł siarkowy zatrudniał ok. 35 000 osób i stworzono miejsca pracy dla trzech pokoleń pracowników. W okresie od 60 do 80 lat XX w. Polska stała się czołowym wytwórcą i eksporterem tego surowca, a Tarnobrzeg był od połowy lat 50. do końca 90. XX w. światowym centrum wydobycia i przetwarzania siarki. Rozwój górnictwa siarkowego i przemysłu siarkowego niepodważalnie przyczynił się do przemian społeczno – gospodarczych regionu tarnobrzeskiego i województwa.

Niestety w latach 90 XX w. nastąpił spadek sprzedaży siarki i drastycznie spadła dochodowość górnictwa siarkowego. W obliczu tych przemian gospodarczych   
w 2001 r. zakończono pozyskiwanie siarki w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Wydobycie i przetwórstwo siarki przyczyniło się do powstania wielkoobszarowych obszarów zdegradowanych przyrodniczo. Samorząd lokalny przy wsparciu strony rządowej zdołał w znacznej mierze przywrócić te tereny dla społeczeństwa   
i gospodarki regionu. Flagowym przedsięwzięciem jest powstanie Jeziora Tarnobrzeskiego. Jezioro Tarnobrzeskie, powstałe w wyrobisku kopalni siarki, stało się drugim co do wielkości w województwie podkarpackim, za zbiornikiem retencyjnym w Solinie, sztucznym akwenem wodnym. Jest również jednym z czterech najgłębszych sztucznych zbiorników w Polsce. Powierzchnię zbiornika ukształtowano bowiem na ok. 500 ha a głębokość maksymalna wynosi 42 m. Skutecznie podejmowane działania kreują Jezioro jako rozpoznawalną markę turystyczną województwa w skali kraju. Tym samym przemysł siarkowy po raz drugi zdeterminował kierunek rozwoju miasta   
i regionu i co należy podkreślić wykorzystany z sukcesem.

Mając na uwadze rolę jaką złoża siarki odgrywały w latach poprzednich i pełnią obecnie dla gospodarki regionu tarnobrzeskiego i województwa, jak również doceniając wiedzę i zaangażowanie wielu pokoleń badaczy, górników i pracowników przemysłu siarkowego Sejmik Województwa Podkarpackiego podejmuje niniejsze stanowisko. Stanowisko jest wyrazem szacunku i uznania za ich zaangażowanie   
i ofiarność w tworzenie Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego.