**ŻYCIORYS**

Dr Wacław Żebrowski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Sobótce zmarł 28 listopada 1946r., w mieszkaniu przy ulicy Mickiewicza (później było tam mieszkanie, zakład fotograficzny państwa Ślizów).

Dr Wacław Żebrowski osiedlił się w Sobótce wiosna 1946 roku i objął stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego w Sobótce, z dobrze wyposażona sala operacyjna. Zajął się aktywnie organizacja polskiej służby zdrowia w Sobótce. Praca jego przynosiła pozytywne rezultaty. Jednak zdrowie dla Wacława Żebrowskiego, wydatnie zniszczone pobytem w wiezieniu na Pawiaku i wyrokiem śmierci wydanym na niego przez Gestapo za niesienie pomocy śmiertelnie rannym członkom Ruchu Oporu i przeprowadzenie operacji na rannych członkach Ruchu Oporu, którzy dokonali zamachu na szefa Gestapo Kutchere, a następnie utrata dziesięcioletniego syna Edwarda, w ostatnich dniach Powstania Warszawskiego – spowodowały nasilenie się choroby, na którą zapadł w wiezieniu i ostatecznie doprowadziły do śmierci dr Żebrowskiego. Więzienie i śmierć syna były ciosem trudnym do zniesienia dla chirurga, który ratował życie wielu – pozostając bezsilnym wobec śmiertelnej rany, doznanej przez syna w rezultacie wybuchu granatu.

Dr Wacław Zebrowski, urodził sie, 6 czerwca 1894 roku, w polskiej rodzinie szlacheckiej, zamieszkałej w Rosji, w Lgowie kolo Kurska, pielęgnując głębokie patriotyczne tradycje rodzinne. Rodzice Wacława, Władysław i Maria Żebrowscy, oraz ich trzej synowie, Piotr, Wacław i Kazimierz byli lekarzami. Dzieciństwo i młodość Wacław z braćmi spędzali na Litwie w posiadłościach rodziców (w majątku Nadzieja). Wykształcenie początkowe synowie Żebrowskich zdobywali w Kursku, a następnie studia medyczne kończyli w Kijowie. Wacław ukończył medycynę jako wyróżniający się student, specjalizując się w chirurgii.

Wydarzenia roku 1917. w Rosji spowodowały powrót rodziny Żebrowskich do Polski. A młody doktor Wacław Żebrowski wstąpił do wojska organizowanego w niepodległej już Polsce, w roku 1918, gdzie pełnił służbę jako lekarz wojskowy, początkowo w Fordonie kolo Bydgoszczy, a następnie po wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1922, pracował jako lekarz wojskowy w Warszawie obejmując kierownictwo wydziału chirurgicznego, w Szpitalu Maltańskim przy ul. Senatorskiej, gdzie zastała go wojna, we wrześniu 1939 roku.

W roku 1933 Dr Wacław Zebrowski zawarł związek małżeński z Zofia Hornowska. Małżonkowie Żebrowscy mieli dwoje dzieci, syna Edwarda ur. 1934 roku w Warszawie, który zginął w ostatnim dniu powstania, raniony odłamkiem granatu, w brzuch i córkę, Marię urodzona w 1936 roku, również w Warszawie.