**Andrzej Rostocki**

**Wspomnienie o prof. dr hab. Andrzeju Majerze (1948 – 2023)**

11 sierpnia 2023 r. zmarł prof. Andrzej Majer, wieloletni pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Rozpoczął w nim pracę w roku 1977 jako asystent w Zakładzie Socjologii Wsi i Miasta kierowanym przez prof. dr hab. Wacława Piotrowskiego. W roku 1984 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii za pracę „Środowisko mieszkalne w postawach ludności gmin” (promotorem pracy był prof. Wacław Piotrowski).

Po obronie pracy doktorskiej jego zainteresowania skoncentrowały się na problematyce przestrzeni miejskiej. Stosunkowo szybko Andrzej stał się jednym z najbardziej znanych i oryginalnie myślących polskich socjologów miasta. Zwieńczeniem jego ciekawych koncepcji była praca habilitacyjna obroniona w roku 1999 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego pt. „Duże miasta Ameryki: „kryzys” i polityka odnowy”. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997). Autor rozpatrywał w niej problematykę kryzysu i odnowy miast holistycznie, umieszczając rozważania w szeroko rozumianych procesach globalizacji. Cechą charakterystyczną tego podejścia było ujmowanie problematyki miejskiej z perspektywy wielkich procesów rządzących współczesnym kapitalizmem. Rozpatrywano w niej procesy urbanizacyjne na szerokim tle całego układu sił wytwórczych. Wyłoniona w ten sposób makrosocjologia miasta była szerokim polem badań dla kilku nauk społecznych: socjologii, geografii, nauk o administracji. Tę wypracowaną koncepcję Andrzej konsekwentnie wykorzystywał w kolejnych książkach i artykułach, dokonując jednak, w miarę upływu lat, ciekawych intelektualnych modyfikacji.

Pisząc z uznaniem o jego naukowych dokonaniach jako socjologa miasta nie można pominąć jego nietypowej drogi do naszej dyscypliny. Andrzej bowiem był z wykształcenia historykiem sztuki. W roku 1972 ukończył studia na Uniwersytecie Toruńskim i po obronie pracy pt. „Korpus nawowy Katedry w Gnieźnie”, otrzymał stopień „magistra zabytkoznawstwa i konserwatora zabytków”. Po studiach pracował najpierw jako asystent w Urzędzie Konserwatora Zabytków m. Łodzi (1972 – 1994), a potem jako st. asystent i kustosz w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków Muzeum Historii Miasta Łodzi. (1974 – 1977). W latach 1974 – 1978 Andrzej współpracował jako publicysta kulturalny, z łódzkim tygodnikiem „Odgłosy” publikując w nim około 150 artykułów.

 Z pewnością studia na kierunku historii sztuki ukształtowały jego postawę niezwykle uważnego naukowego obserwatora oraz zdolność uchwycenia istotnych zjawisk zachodzących w miejskiej przestrzeni. Tę charakterystyczną cechę Jego intelektualnej wrażliwości łatwo można dostrzec w książce, która zrobiła, nie tylko na mnie, największe wrażenie: „Mikropolis. Socjologia miasta osobistego”. Andrzej wielokrotnie w rozmowach podkreślał, jak ważna była dla Niego ta książka. Zastosował w niej podejście antropologiczno – socjologiczne rozbudowane o socjologię życia codziennego. Skupił się w niej na opisie dwóch podstawowych wątków. Pierwszym z nich była koncepcja mikropolis, czyli koncepcja osobistego widzenia i przeżywania trzech podstawowych wymiarów: fragmentów przestrzeni miejskiej i sposobów budowania obrazów miasta w świadomości mieszkańców, analizy wybranych wyobrażeń z dziedziny literatury, mitów miejskich oraz empirycznego badania społecznych postaw. Ludzi. Na drugi wątek składały się wspomnienia Łodzi z okresu dzieciństwa i młodości Autora, opis rodzinnej kamienicy i miasta postrzeganego z osobistego punktu widzenia. Ta część książki jest wnikliwą retrospekcją ukazującą świat już nieistniejący, wart jednak przypomnienia.

W „Mikropolis” Andrzej zastosował wypracowaną wcześniej koncepcję „lektury miasta” („czytania miasta”), a więc badania, jak mieszkańcy przestrzeni miejskiej zapisują ją w swojej świadomości i jak kształtuje się ich refleksyjność w spotkaniu z jego rozmaitymi częściami i fragmentami. Tę koncepcję Andrzej zarysował po raz pierwszy, moim zdaniem, w artykule „Lektura miasta” (zamieszczonym w „Przeglądzie Socjologicznym”), a potem w tekście „Odczytywanie miasta” zamieszczonym w kwartalniku „Kronika Miasta Łodzi” w roku 1995. Warto od razu wspomnieć, że Andrzej napisał dla tego pisma, w latach 1995 – 1998, kilka innych niezmiernie ciekawych tekstów o Łodzi. W tych artykułach łączył z powodzeniem naukową wiedzę z wielkim uczuciem do miasta. Nigdy zresztą nie krył emocjonalnego stosunku do Łodzi i zawsze z dumą podkreślał, że jest przedstawicielem szóstego pokolenia Majerów, których przodek w XIX wieku przybył do naszego miasta z Saksonii. Z pewnością zasługiwał zatem na miano prawdziwego „lodzermenscha”.

Żegnając Andrzeja trzeba pamiętać o jego uznanych, naukowych dokonaniach. Był On autorem sześciu książek, współautorem trzech i współredaktorem kilku kolejnych. Napisał także około dziewięćdziesięciu artykułów i studiów. W prestiżowej, socjologicznej serii Wydawnictwa Naukowego PWN wydał w roku 2010 książkę „Socjologia i przestrzeń miejska”. Tom ten zawierał syntezę jego budowanej przez lata oryginalnej wizji przestrzeni miejskiej i potwierdził w sposób niekwestionowany jego wybitną pozycję wśród polskich socjologów miasta. A przecież Andrzej wydał także, oprócz książki habilitacyjnej - między innymi – „Odrodzenie miasta”, „Miasto według socjologii. Wybrane tematy”, „Socjologię miasta. Nowe dziedziny badań”, zmienioną wersję habilitacji – „Miasta Ameryki: kryzys i polityka odnowy” i wspomniany wcześniej, chwalony w wielu recenzjach tom „Mikropolis. Socjologia miasta osobistego".

W czasie czterdziestu lat pracy w Instytucie Socjologii (1977 – 2017) otrzymał wiele Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Łącznie w Uniwersytecie Łódzkim przepracował 46 lat.

 Andrzej był w roku 1990 stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej na John Hopkins University, a także stypendystą Uniwersytetu w Kassel. Wykładał w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Członkiem PTS został w roku 1979. W latach 2003 – 2016 kierował sekcją Socjologii Miasta. W czasie tej długiej kadencji zorganizował pięć grup tematycznych na socjologicznych zjazdach i trzy konferencje naukowe.

Andrzej był człowiekiem dialogu, nastwionym zawsze na poszukiwanie kompromisu. A o Jego altruistycznej postawie najlepiej świadczy członkostwo, od roku 1990, w charytatywnej organizacji, jakim jest Rotary Łódź Club. Andrzej uwielbiał rozmowy, miał ogromną wiedzę o łódzkiej secesji i chętnie się nią dzielił. Zawsze pozostanie w mojej pamięci jego charakterystyczna, nieco pochylona sylwetka, stała gotowość do dyskusji i zdolność unikania światopoglądowego zacietrzewienia w trudnych dla socjologii latach.

 6 lipca 2021 roku Prezydent Andrzej Duda nadał dr hab. Andrzejowi Janowi Majerowi tytuł profesora nauk społecznych.

Łódź, 24.08.2023 r.