Ad Memoriam

Z wielkim żalem i smutkiem informuję o śmierci w dniu 07.03 2022r pierwszego Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Andrzeja Kalusa przyjaciela tak mojego jak i naszego Stowarzyszenia.

Kadencja przewodniczenia Federacji przypadła na lata 1992 do 2000roku, był to okres tworzenia się naszego zawodu, potrzeby uregulowań tak prawnych jak i zawodowych. Przy Jego udziale powstawały standardy zawodowe i zapisy w zakresie uwarunkowań prawnych w ustawie o gospodarce nieruchomościami poświęcone zawodowi rzeczoznawcy majątkowemu. Byłam wtedy członkiem Rady Krajowej, więc wiem ile trzeba było wysiłku, aby stworzyć, nazwać nasz zawód i dbać o niego, poświęcając swój czas prywatny i zawodowy. Był w tym co robił kreatywny i pomysłowy, posiadał zdolność nie wymuszania pracy ale skutecznego zachęcania , oczekiwał zaangażowania. Zawsze stawiał na wartości; uczciwość, mądrość, rzetelność,- zło ganił publicznie a dobro nagradzał. Był w tym wyjątkowo skuteczny i sprawiedliwy.

Był pierwszym honorowym członkiem naszego Stowarzyszenia. Na ten zaszczyt zasłużył wsparciem jakiego udzielił nam w czasie organizacji w 1994r. III Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, była to nasza pierwsza po dwóch latach funkcjonowania Stowarzyszenia Konferencja z udziałem gości krajowych i zagranicznych, odbywała się w hotelu Forum przy pełnej sali uczestników. Był również współorganizatorem z ramienia Federacji dziesięciu konferencji wyceny nieruchomości zabytkowych „WAZA”, organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, On zresztą nadał jej tę nazwę.

 Jego pomysły, często wykraczały poza nasze możliwości, ale były twórcze, nietypowe, i wymagające od nas dużego zaangażowania. Wiele by można pisać o Jego zasługach, pozostawię to innym.

Andrzeju byłeś wielką inspiracją, pełną pomysłów, jak i przykładu elegancji taktu, kultury współżycia. Byłeś mi bardzo bliski jako przyjaciel, a Twój śmiech i humor oby jak najdłużej brzmiały mi w uszach. Dziękuję Ci za wszystko przyjacielu.

 „Niech gwiazdy zblakną,

Niebo się zasmuci

Kiedy drzwi się zamkną,

Za Tym co odchodzi

Zmierzch wcześniej zapada,

Słońce nie to samo,

Ktoś bliski dla nas,

Stoi już za bramą,

Czas miniony nie wróci,

Zostaną wspomnienia,

 bliskość, oraz przyjaźń,

Nie do zapomnienia.”

 Lucyllia Głogowska

Żegnaj odpoczywaj w spokoju.