

IMIENIA MIECZYSKAWA BRZEZINSKIEGO W LESNEJ.PODLASKIEJ.

## OD REDAKCJI.

## Koledzy!

Dobiegamy do kresu praoy naszej. Odchodzimy w świat. Ale cię̨̇ko jest rozstać siẹ czlowickowi z czems, oo stało się dlań trudem serdecznym i wielkiem umiłowaniom serca mlodzieníczego.

Wy teraz przystapicie do pracy nad redagowaniem Pisma naszego.
Bądźcie silni w zapale i konsekwentni w czynie, a myśl Wasza niechaj będzie myśla postępu.

Przyrzekamy z Wami dalej wspólpracować.


Praca odznaczona przez Kuratorjum Okrẹgu Szkolnego Lubelskiego na międzyszkolnym konkursie z okazji Imienin Marszaka Pilsudskiego.

## Czem jest Józef Piłsudski dla nas młodzieży? <br> Szukamy dia siebie wzoru, któryby nas

utrzymal i wamógl to, cosmy w ciagu wiekówniewoli zatracili, cosmy zniepodiegłością odzyskali znieksztalcone $i$ oslabie - to jest dzielnosć i wiarę przodków. Dǔo mamy w naszej przeszłości postaci idealnych i często, zapatrzeni w nie, nie widzimy wielkości, która naszej dobie siwieci. Wisi nad nami jakieś przekleństwo, domagające się od nas umniejszenia wielkich wspótczesnych, jako zbyt ponad thum wyrastajacych.

Dlatego wśród sporów politycznych, wśród właściwego mlodości zacietrzewienia tracimy niekjedy z oczu najwięíszą postać współczesnej Polski, Józefa Pilsudskiego. Tymczasem to postać tak bliska nam w przestrzeni, w czasie, a przedewszystkiem w naszych młodziończych porywach, w mierzeniu sił na zamiary! On sam o swoich czasach szkolnych pisal; „Dla mnie epoía gimnazjalna była swego rodzaju katorgą... gniotła mię atmosfera gimnazjalna, oburzala niesprawiedliwośe i polityka pedagogów, nużył i nudził wykład nauk. Wołowej skóryby nie starczyło na opisañie bez-
ustannych: poniżajacych zaczepek ze strony nauczycieli, hańbienia wszystkiego, com się przyzwyczail szanować i kochac" ${ }^{\circ}$. Kiedyindziej mówi Pilsudski, że w tym ciężkim okresie miał ideal $w$ postaci naszego wiesz za Adama i ze mu wiele zawdzięcza.

Jesli dla nas azisiaj epoka gimnazjalna nie jest katorga, jeśli nas nie gniecie atmosfera gimnazjalna, jesli mamy prawo czuć i mysleć po polsku, to zawdzięczamy to Pıłsudskiemu. I dlatego jest on dla nas nietylko twórcą naszej państwowości, ale też tym, który wytrzymał katorgę rosyjskiego gimnazjum poto, ażeby nas od niej zaslonić, tym, który sam sobie wspaniały wzór znalazł, ażeby mógł dla nas stać się wzorem. Do tej wyżyny duchowe), na której stoi dzisiaj Jozef Piłsudski, do tycb granitów woli, decyzji i zaparcia się siebie, prowadziła droga dla niewielu dosiępna. Trzeba bylo drzeć się przez thum bezwzględnej, podstępnej i nikczemnej żandarmerji carskiej, strzec się kazamat Cytadeli, porywajacej ludzi na zawsze,

[^0]jak lawina, wspinać sié ku wierzchołkom, skad spychal w przepasć wicher przemocy, omijać rzu -
 stwa, obarczac sumienie byc może niepotrzebna (kto to wtedy wiedzia!!) smiercią tysiẹcy. A jednak dioga ta jest juz̀ za Nim, a przez to i za nami.

Nie potrzebujemy juz teraz przeżywać tego, co On przezyl, ale mamy obowiazek o Jego prze zyciach pamiętać, wziąc je $w$ siebie $w$ skrócie istotnym, a dosadnym, abysmy umieli ocenié, co mu zawdzięczamy. Nie o wdzięcznosć tu chodzi mdia i bezbarwna, ale o wiare, ze jesli trzeba, to się (jak On to powiedział) głową mur przebije, że da się utrzymać i wyniesć nawet $w$ najtrudniejszych okolicznościach Jego dzieło.

W Lublinie w styczniu 19:0 roku powiedzia Pilsudski: „Przed Polską leży i stoi wielkie pytał je, czy ma być państwem równorzędnem 7 . wie kiemi notegami świata, czy ma byé państwem małem potrzebujacem opieki możnych. Czeka nas... wielki wysiłek, na ktory my wszyscy, nowoczesne pokolenie zdobyé się musimy, jeżeli chcemy zabezpieczyć nastepuiacym pokoleniom łatwe życie, jezeli chcemy obrócić tak daleko koło historji, aby wielka Rzeczpospolita Polska była najwieksza po mega nietylko wojenna, lecz także kulturalna na
 sile $i$ mocy, w potedze ducha i wielkiej kultury musimy aby sis mogla ostac w tych wielkich, bé moze, przewrotach kióre ludzkość czekaí".

Azeby postawić Poiskę w sile i mocy, w podze ducha i kultury, czego żada cd nas Marsza ek, musimy nauczyć sie oddawać jej wszystko. w tym waględzie jest dla nas Piłsudski nęzem, ie zuaja w historii ludzie działajacy dla zadowol c byli whistori! ludzie, działajacy dia zadowole

## dZIAÁ LITERACKI

## Takcicho

| Tak cicho wieczorem, | Pokryje sié tzami |
| :--- | :--- |
| Gdy sionice za borem | Zroszona. |
| Zajdzie, | Tak cicho |
| A zorze czerwone pogasna, | Wiosenna zaduma |
| Gdy szare juz cienie | W naturze, |
| Pochlona plomienie | Ze tylko te gwiazdy |
| Z purpury. | Tak swieca i blyszcza |
| Tak sicho, | Tam w goirze - |
| Gdy gwiazdy zablysnq | I tyiko od wioski |
| Z za niebios firanek | Czasami zdaieka |
| Zlotawo-srebrnemi iskrami | Gios jakis doleci |
| U góry, | To psina zaszczeka |

sławy, prıeikladajacy siebie nad naród. Czemu jednak w tym sensie nie pomyslimy nigdy o Joze fie Pisudsikim? w czynach jego w Jego stowie jest jeszcree więcej prostoty i skromnosci, niz w zewnętranym ubiorze. Nie postoi nam w mysli ażeby człowiek, który życie poświęcił obronie honoru Polski, który wolał anteść przesladowania i wiẹzienie, niz̀ zotawić plamę na honorze narodu mógł działać dla zadowolenia własnej ambicji. I oto czystosé i bezinteresowność czynów Marszalka jest dla nas ideałem, do którego dązyć chcemy-

W tem Józef Piłsudski jest dla nas przedstawicielem i wzorem idealne! stutby d!a panstwa siużby pozbawionej zupelnie elementów egoizmu, pełnej wyrzeczeń i cierpienia, doniosłej dla czasów, które przyjdą, budującej narodowi lepsza przyszłość

I jeszcze za jedna cechee kochamy Marszałka za to, ze zagda od nas ssmiechu odrodzenia", że chce bysmy weseli byli, bysiny potrafili tak jak On „śmiać się wesolo, sdy zyciu nieberpieczeństwo groziłon. Witalismy-mowil Marszałek do aparatu nagrywajacego jego słcwa na płyţ gramofonowa - witalismy Polske odrodzon弓 nic dżwiẹcznym smiechem odrodzenia, lecz lakims kwasem sle dziennikow, iakạs zryzliwoscią ludzi o chorych zołądkach. Wiȩc glosem z traby blagam: matki ojcowie, gdy sami śmiać się nie możecie, w kat rzućcle instrumenty pedagogiczne, gdy wesoly srebrny drwonek ṡmiechu rozesmianych buziaków dziecinnych w waszycin domach siẹ rozlega. Niech sie smieja polskie dzieci smiechem odrodzenia" Niech sie smieja szczerze, serdecznie i radośnie.

Łojek Józei
Zycie jest najrzadsza rzecza w świecie. Wiẹkszość ludzi istnieje
i na tem koniec.
O. Wilde. nia własnej ambicji, zdobywajacy slawę dla same

## FRANCISZEK WĘ̇̇YK*)

Powiadaja $\circ$ naszej ziemi podiaskiej, ze jent nieurodzajna, monotonna, nudna i nic pięknegn nie posiada. ! rzeczywiscie, gdy zestawimy te piaszczysta równinę ze wspaniałym krajobrazem Karpat z uroczem wybrzeżem polskiego Bałtvku, albo z żyznemi równinami podolskiej ziemi to deiwnie uboga sie ona wyda i smutna jakaş.

Nie zachwyci pięknościa swa oka obcego turysty który w wędóówce po kraju az tutaj zabłądzit, ale dla tych, co z ziemi tej wzrosili, co poznali ja i ukochali, będzie ona zawsze najpiẹkniejszą. I tak jak tatrzańskie góry wychowaly i ukształtowaly w swych śniezuych szuzytach szereg umystów niezwyklych, jak ukraińskie stepy szumem traw olbrzymich wykolysaly poetów tak i smetua" ziemia podlaska przysporzyła Poisc ludzi wielkich i dubrych synów Ojczyzny.

Literatura nasza posiada wielu mistızów pióra których Podlasie wydato. W cienuach dworków szla checkich, bialych chat wieśniaczych wychowywali si przyszli poeci, pisarze i bohaterowie o wolność Polski,

Wierzby przydrozne I wysmukle podlaskie so.ny saumiaty im o dawnych lepszych czasaci

1 gdzies byto wiẹcej ukochania ziemi ojcrystej

Podlasiu

Do wiekich synow Podlasia, ktorzy nad dola Ojczyzny szczerze ubolewali i ktôrzy late z̀ysie Âa Jej dobra postrięcili naleíy jeden z najwybitniejs rych pisarzy pseudo-klasycrnej epoki poeta Franiszek Węzyk Autor wielu utworów dramatycznych urodził się w Witulinie, wiosce odleglej 010 km . od Biatej-Podl.

W poizukıwaniu blizszych wiadomości, dưnzmen tôw, lut ręhopisờw poety udajemy się ço rodziny Frunciszka Węzyka, zamieszkujacej niewielki staropol ski dworek. Zachwyca nas stylowy domek, piękny park i klaby kwiecia. Tak tẹm jakoś milo, zacisznie i dobrze. Ot taki sobie staroświecki dworek jak w powieści Gruszeckiego

Z niezwykiq serdecznościa przyjmuja nas gospodarze Zac\%ynamij rogawęuke Dôwiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o poecic, a po chwili ogłađamy liczne dokumenty rodu Wezzkow. Sa miedzy niem whasnorecznie przez pueię pisane arkusze, jest metryka urodzenia Franciszka Wézyka, sâ akty jego zapowiedzi są wieszric pisma $z$ autentycznemi podpisami król Stanis!awa Angusta Poniatowskiego


Thumaczenie $z$ tacinskiego oryginaiu. Stanisław August z Bozej Łaski Król Polski, Wielki Ksiaze Litwy, Řusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi, Kijowa, Wołynia, Podolu, Podlasia Inflant, Sinoleńska i Czernichowa

Niniejszem Pismem Naszem do ogólnej podajemy wiadomości, w szczególności zas osób zainteresowanych, że (My) przez wzglad na zashugi Szlach. Kazimierza Węzyka Rudzkiego, Łowczego okręgu Wiślic-
${ }^{\text {P }}$ ) Opracowane na podstawie pamictaików poety ze zbio rawego wyçania dziè Fr. Węzyki
kiego, uwazalismy powierzyc Mu i nadac urzad Pod stolego wspomnianego okręgu Wislickiego, wakujacego po zwolnieniu z tegoz i wyniesientem Naszem Rozpo rządzeniem Szlach. Celestyna Gołuchowskiego do wakukuiacei godności Podczaszego; co tè, w rzeczywisteséci niniejszem Pismem Naszem powierzany : nąujeny Wobec teco wspomniany wyzej Szlach. Kazimici Wezy Pudzi ma obać naday subie urzat w iozy Wezzyk Rudzki ma objac nadany sobie ufząa w ooty ul wa godnosci, whe przywileja
kowych），które stosownie do przepisów prawa i daw－ nego zwyczaju były zwiazane $z$ tym urzedem．Zycze－ niem jest Naszem，aby to zostalo podane do ogolite odnosi，zwlaszcza Dygnitarzów，Urzędników tuczież całej Szlachcie Województwa Sandomierskiego i obwodu Wislickiego，tak dalece，aby nietylko sami，przestrze－ gajac oddawali mu j okazywali należyte względy，wy pływajace 2 tylułu miejsca godności，praw i przywile ow，lecz nadto starajac sie zarazem，aby $i$ inni to jow，

Ŝ́wiadicząc powyzsza N：szą Łaskę，wiarogodnośé niniejszego Pisma własnoręcznym stwierdzamy podpi－ sem i rozkazujemy obwarować je Królewskă Pieczęcia．

Dano w Warszawie，dnia 10 sierpnia 1787 roku， Panowania zaś Naszego 23 roku．
（Miejsce kroblewskiej pieciecci）（ - ）Stanishaw August Król－
Nadanie Urrędu Fodstolego Wiślickiego Szlach． Kazimierzowi Węzykowi Rudzkiemu，Lowczemu Wiś－ Lickiemu，wakulacezo po Satach．Celestynie Gotuchow skim，wyniesionym do godności Podczaszego Wiślickiego

## Metryka poety

Odpis $z$ oryginału．
ieczẹc okragha．

Dopisek：Metryka urodzenia Fr．Węzyka spisana nie z Ksiąg，które splonęly，lecz z pamięci w r． 1856 przez Plebana w Bórdziłówce parafii Witulin wedle niej urodzony 7 pażdz． 1785.
jednakowoz Kopja Metryki powinna się znajdować w domowym Sadzie piliskim．

Franciszek Węzyk pochodził ze starej szlacheckiej rodziny．Nazwisko pochodzi prawdopodobnie od herbu przodków poety，którzy z czasem przybierać zaczẹli od nazwy majatków dziedzicznych swe nazwiska $i$ w ten sposóvi powslaii wezzykowie，Siedieccy，Osiniscy，Wi－ dawscy，wreszcie Węzykowic z Wielkicj Rudy，Rudzcy， najblizssi przodkowie poety．Ojciec jego Kazimierz ozeniony z Marjanna z Bogushawskich，piqstowal przez pewien czas urzad podstolego wistickiego，poczem osiad na stale $w$ Witulinic．I tutaj whaśnie w modrze－ wiowym dworkul prayszedl na ṡwiat Franciszek Węzyk duia 7 －go pażdziernika 1785 roku．Cała otaczająca go natura wywarla ma nim juz od wezesnego dziecięctwa silne wrazenie，kióre z biegiem czasu putegowatu się coraz bardziej．Wrażliwa na piękno，poctycka dusza， wyrabiała się i doskomalita．

Dziecinistwo jego，jak sam w swych pamietnikach pisze＂przypadfo na smetne chwile konania dawnej Polski＂．Ojciec jakn posel ma sejm prayjmowa patrootów domu znakonitych męzơw，prawdziwy patroctow，kiorym sprawa gimace！Polski mie byla obo－
 juz lat o ukochanej Ojczyzaire，rozmystat nad jej dola a prayszoscia．Caly ten niejako pusig a domu rodzi－
cieiskicgo midi muz czasem bye podlezem do drama－ cielskiego mad mat
tow historycznych．
$Z$ posirnd liconego，bo aż 2.4 asob liczacego to dze ístuanajwieksze zdolności do nauk objawnal Fran－ dze instwa，najwieksze zdenosci do namk objawnal fran－
ciszek，to tez wazestie oddano go do sakol publicz－ ciszek，to tez wczesmie oddano go do skol publicz－
nych．Najpierw wiec，majac zaledwia lat 7 ．poczal uçeszc7ac do szh oly w Rialej－Fod．．；sko do najonazzego miasteczki．Naslepmie uc？ knyip．poczem znowu w Bialej．Wiadomo jednak w
 rozbiorze．Rzady zaborcze zmienity system szkoly wzorowo przez Komisje Edukacyjna zaprowadzony． Wychowanie w szkole mie miaho kierunkli ce：e． W roku 1798 oddany zostal Fraciszek waz ze swym bratem Ignacym do Warszawy na pensje．Tam tez znalazł gorliwych przewodników do nauki dziejów
matematyki． matematyki．

Wrodzona ciekawosć wprowadziła go do intere－ sownania siẹ sprawami bieżăcemi，które w licznych gazetach pilnie studjowal．Stosujac się do woli ojca udaje sié Franciszet w roku 1801 na uniwersytet kra－ kowski i tam uczeszcza na wykłady prawa cywilnego， prawa natury i prawa publicznego．Tam też powstaje pierwsza jego praca modziencza，mianowicie przetlu maczona na język polski tragedja ${ }^{\text {EEdyp Krol }}$ ．Dzięk wykładom prof．Przybylskiego，nabiera Franciszek u prây w języku lecińskim i znowu tlumaczy „Eneidę

Niestety studja jego przerwane zustaly nagla smiercia matki．Musial więc młody poeta opuścić Kraków i wracaé do osieroconego domu，by pomagac w pracy gospodarskiej ojcu．

Nadchodzi wojna pruska $z$ Napoleonem．Młodziez 2 Podlasia będaca wówczas pod panowaniem austrjackiem，chętnie garnẹ！a się do sluiby publicznej． Między innymi do woiska wrote：starszy brat poety． Franciszek jednak，ze wzgledu na zakaz ojca，nie po－ święcił się zawodowi wojskowemu．Wyjechal jednak do Warszawy i pocza！tam pracować jako asesor sadu apelacyjnego．Nie długo jednak piastował ten urzạd． Powołany bowiem zostal na posła sejmowego i prze－ niost się ze stolicy do Krakowa．W pamiętrikach swych wyjasnia，ze przyczyna rozbratu $z$ nauka prawa była niezgodnośc obowiazkow urzędniczych z powolaniem na posła．

W Krakowie rozpoczyna własciwie Węzyk swa twórcza prace．Tu powstaja jego pierwsze płody poe－ tyckic．Majac wicecj czasu i swobody umystu，zajmo－ wat się zaczyna literatura i od tego okresu datuje się właściwie jego pisarska praca．Interesowal sie prze－ waznie literatura dramatyczna．Pierwsza jego praca byt－ dremat ．Den Cosios＂．redary ifdnak raczt，nesiacow nictwem a nic wynikiem sily twórczej．Z dzieła tego nie byt Weatyk zadownlony，bo zdawal snbie jasne spra－ we，ze jest eno jrescze bardzo niedoskonale i nigdy go nie wydat．

W tym samym czasie pisze równiè Wę̧̧yk kilka proib prezji ulotnej，bez wiẹkszej jednak wartosci． W towarzystuie Andzeja Horodyskiego．którego był poznat jeszcze bedac w Warszawie，spedza noeta cała jesień w Krahowje，pilnie obserwujac biežace wypadki． Od czasu pobytu w Krukowie Wezzyk staje sie coraz bardziej znanym i cenionym w koiach literackici． Wszystkie wrazenia jakie tu odebral，daly poczatek pierwszemu jego drukowanemu dzielu p．t．Okolice Krakowa＂．Jest to poemat opiewajacy piekność krajo－ brazu krakowskiezo．S4 tam wiec onisy Ojcowa，Pies－ kowej Skaty，malowniczej doliny Pradnika it．p．

W tym samym czasie poznaje poeta sławnego jenerała Dabrowskiego．Znajomośc ta miała się z cza－ sem zamienić w trwala przyjaźn，która，jak pisze Węzyk＂śmieré tylko przerwala＂．Zachęcony pierw－ szemi próbami nie ustaje Węzyk w pracy literackiej． Jego ulubionym tematem staja się dramaty historyczne． Zapocząthowà je na pros̉bę Osińskiego，napisany spe－ cjalnie na scenẹ „Rzym oswobodzony＂．

Wkrótce po nim na scenie teatru warszawskiego ukazuje się jeden $z$ największych dramatów Węzyka ${ }_{\text {＂Gliníski＂．Sztuka ta，mimo，iz sam autor uważa ją za }}$ rzecz słaba，wywołała niesłychany zapał．Węzyk staje sie odrazu glośnym w kolach literackich，czemu za－ wdziécza prawdopodobnie przyjecie go do grona me－ zów skiadajacych Towarzystwo Przyjaciô nauk w Warszawie．

Zamieszkuje więc Węzyk znowu Warszawę odtad，prócz twórczosci literackiej zajmuje się praca，
zwiaqzaną $z$ działalnościa Towarzystwa，za którą zostaje mianowany czlonkiem zarzadu tejze organizacji．Chcac wywdziẹczyć się za tę nominacje，napisał $w$ owym czasie i specjalnie dla Towar2ystwa przeznaczył nowa tragedje p．t．＂Barbara Radziwithówna＂．

Dzielo to，podobnie jak i poprzednic，przezraczo－ ne bylo na scene．Ze względu jednak na brak nalezy tej obsady aktorskiej dramat ten nie cieszył sie zbyt－ niem powodzeniem，zwłaszcza，ze w kilka lat póżniej zjawiła siee tragedja A．Feiińskingo o podobnym tytule， $k$ tórej liczni zwolennicy zapewnili $z$ wycięstwo $w$ walce $z_{z}$ Barbarą＂Węzyka．Wkrótce potem T．P．N．powie－ rzyło Węzykowi napisanie rozprawy o poczji drama－ iycziç．Poniewaz jednak pogiady przyipte powszech－ nie，róznily się zasadniczo od poglạów poety，przeto rozprawa ta przez sad，złozony z Niemcewicza，Koź－ miana，Osińskiego i Tarnowskiego，została odrzucona Prócz pracy literackiej zajmuja Węzyka w tym okreste zywo zagadnienia natury politycznej，spotecznej i gus． podarczej．Jako posel na sejm ma mozznośč bliżzzeso bezpośrednieģo zetknięcia się $z$ temi sprawami．

Zezasem jédiah usuwa się Węzyk oupeinie c życia politycznego Królestwa Kongresowego ：osiada w dziedzicznym swym majatku Witulinic，oddajac siẹ pracy gospodarczej，a przyjecie godności wójia gminy， jak sam pisze ${ }_{n}$ wystarczyłn w tym czasie dla politycz nego spokoju sumienia

Itu znowu na tonie przyrody w cienitu witul skiego dworku powstaja nowe owoce jego twórcze pracy．Do tej epoki nalezą tragedje：„Bolestaw Śmiaty ＂Wanda＂i dwie powieści historyczne：„Wiadysiaw そokietén＂i ，Zygmunt z S．．．．．ituri．Trzecia powieś majaca być uzupetnieniem poprzédnich，nie została przez autora wykończona．Majac wi६çj czasu zamuje sie Wę̇yk wydawnictwem wydanych przez siebie dzieł． Okoliczności jednak sa niesprayjajace．Epoka bowiem do której dzieła owe zaliczano，nalezała już do minione

Nowe prady powstałe w Niemczech i Anglji ogatnialy szybko wszystkie umysly，glosząs zagłade klasycyzmowi．Zwycięza romantyzm．Mickiewicz pory－ wa mlodzié＂Oda do mlodości＂．Nasteppuje okre powstania i Węzyk znowu wraca do spraw publicz－ nych，nie zrywajac jednak z literatura．Powstaje w tym czasie nowy jego dramat＂Bezkrolewie ${ }^{\text {．}}$ ．Nowe jednak prady wzburzyły umysły młodego pokolenia przeci klasykom．Wężyk nie zostaje należycie oceniony．

Ta niechẹc młodych，jako tez̀ i niepowodzenie ruchu powstańczego skłoniły Wézyka do zerwania praca literacka．Pracuje więc znowr w T．F．N．i zo－ staje jego prezesem，który to urzad piastuje przez kiika lat．Pisze teraz jedynie pamı̨̨niki dla siebie，bez naimniejszaj chẹci ich drukowania．Ocwiedra raz èa szaze Krakow i rodzinny swój Witulin，poczen wrac znowu do Warszawy i tam stniere plzerywa oasmo jego pracowitege 文wota w 1862 iok！

Umar！poeta $z$ Podlasia，niestrudzony bojownik o

Wolnośc. Całe jego zycie byio jedną stuzba dla uciemiężonego narodu. Jego utwory dramatyczne dzięki przelomowi jaki wówczas mial miejsce, moze nie zo-
stały naleťycie ocenione, ale pamięc potomnych nie zaginie o tym, co w najcięzszych czasach Polsce słuzyt.

Miecrystaw ChmielewskI

Chwile zycia krótkie i niknace sa minami drogiego kruszcu. Nie wolno
ich porzucać nie wytopiwszy z nich złota.
Baudelaire. ich porzucae nie wytopiwszy z nich złota.

## Powitanie.

| Od naszych siòl, od naszych chat | Od naszych pol, od naszych chat |
| :--- | :--- |
| Dziewicza idzie wiosna, | Krölewna idzie mioda |
| Odziana w tecz przepiękny kwiat | A z mgiel jej szat, tchnie w caly swiat |
| Smiejaca i milosna. | Majowych dni uroda. |
| Od naszvch pól, od naszych tąk | Ud naszych ziem witamy Cié |
| Pachnqca idzie wiosna - | W kwitnacych bzöw powodzi, |
| A nasza mlodz tvsiqcem rąk | Pogody dniem, zlocistym snem, |
| Pochwyci jq radosna. | Rozkwitaj w sercach mlodzi. |

Od naszych pol, od naszych chat
A z mgiel jej szat, tchnie w caly suiat Majozeych dni uroda.

Ud naszych ziem witamy Cie
Pogody dniem, zlocistym snem,
Rozkwitaj w sercach miodzi.

## Poziegnanie Maja.

Poka乏́cie mi człowieka, któremu w tym naj. rozkoszniejszym $z$ miesiẹcy serce mocniej nie zakołacze, ktotry obojetnie slucbac bedzie wieczornych koncertów natury, który jesti nie głosno przed światem, to przynajmniej w głębi swej duszy nie zàwoła ....a jednak warto zyć, bo świat jest tak piękny"...

Pokaźcie mi tego wyrodka, tego bratanka pesymizmu, abym mu corycblej wytlumaczył w jakim tkwi grzechu, albo sami wyprowadżcie go w ten pogodny letni wieczór do lasu a jesli i tam sie nie nawróci, tedy wrzućcie go do przydroznego fowu, bo zapiawde człowiek teo na to zesiuzył.

Dla nas nsztubaisow' Maj ma jeszcze inne specjalne znaczenie. Kto zapomaral juz, niech wyj ciagnie z kieszeni kalendarzyk chociazby P. K. O. i przyjrzy siey jak cudaie ozdobiono tam czerwonemi literami kartes tego miesiąca. Jak ubogo wyglądają obok tego, krolewicza" inne miesiace, jak nẹdznym jest obok niego taki chociazby październik, który pozá niedzielami, niczem popisać sie nie moze. Maj jest jakgdyby wigilia wakacyj, jest błogoslowiefistwem maturzystow, ktorzy w p'ekne jego dni uzupekniaja braki ws swych zbiornikach wiedzy Gdyby bowiem bie byo Maia tiedye proygotowa liby się biedacy do t. zw. "Matury".

Gdy przyjdzie majowa niedziela, czyliż nie rozkosz stąsć na rower $i$ dalejże w świat (mysieg tu oczywiscie o tych dla ktorych swiatem jest Biała).

Słonce tak mocno przygrzewa, ze najwięksi jego wrogowie wyłaza $z$ zimnych murow szkolnego wrogowie wyłaza 2 zimnych murow

Kilku pojechato $z$ clekawosei patrzec, czy w miescie jest juz tez wiosna.

Jeden to nawet musial jechac, bo wezoraj dostał ,urzedowy list", w krórym wzywaja go na szóstą do miejskiego parku (prawdopodobnie na komisié poborowa, jak sam mówil). Mądry zas człowiek z Zadoa, "władza" nie zadziera, pojechał ca zwo. Sprawa była istotnie pila ska, die poszedł za to na Warszawska hen - az za wojskowe koszary. Podobno nie sam.

To, ze pojechal ito, ze kocha ito, ze mu wesoło na duszy, to zoowu zasługa Maja.

To te nieznośne skowiki $z$ leśniańskiego parku tak mu o milosci naopowiadały, to kukułki psotnice wykukaly mu szczęście, a kwitnagca akacja tak mu umysł przyémira, ze zapomnial o smutkach, ze zatésknił za czems nieznanem, nowem.

A starzy patrzą ze zgroza na wesołe, majowem slonicem spalone twarze mlodych i dziwia sie czemu tak malo $w$ nich dostojnej powagi.

Nie wiedza, ze młodosé musi być taka jaka jest, że ten majowy entuzjazm zycia to skarb bẹeenny.

## Poeta naszego Podlasia.

Podiasie to kolebka wiccznych nieszczẹśc, cierpień i przesladowań za silna i goraca wlare katolicką w clasach zaboıów. Miecz wiszący nad glowami Podlasiaków nie przeraził ich serc przepojonych miłościa Boga iOjczyzny, Wiara poteggowala sié, roska i stawala dey diwukrotnie silna. Podlasiacy nie przestawali wierzyc, nie przestawal dbać o wychowanie synów prawych i silnych, ktorzyby nie ugieli sie przed nawałnica wielkich zaborczych nieszczęsé.

Jednym z tych, którym Przyszła Wolna Pol ska stała zawsze przed oczami i którzy całe swe Eycie poświẹcili tylko dla prryszłej Polski, był po-eta-pieśniarz ludu, Kajetan Sawczuk. Syn chłospki, w bardzo ciezkich warunkaclı garnat sie do wiedzy, cheial mnea swei chlopskiej silnej duszy wyzwolic lud $z$ ciemnoty $i$ pogardy społecznei.

Kajetan Sawczuk urodził się w roku 1892 na Podlasiu we wsi Komarnie, w sassiedztwie naszego Seminarjum ( 0 kni. od Lesnei), Od najmborszych lat wykazywal zdolności do układanic. pieśn Prace swe wiorsonwane spiewal (komponuiac swo a melodiẹ) na zehraniach wiejsk ch, czem wohudzat wielki podziw u sluchaczy sąsiadow

Ukoriczywszy s\%knẹ elementarna, udaje siẹ do Sokołowka, gilzie przebywa przez pół roku jako czeñ Sakołv, Kolniczai. W tum crasie szkota w So kolowku by la placowka około której skupira sic grupa synow wiejskich zagrzanych do pracy spoKecznej nad wywalczeniem Niepotlegiej Polski.

Wydawano wowczas pismo ${ }_{n}$ Swit". Poeta Sawcruk bierze zywy udzial w rucliu miodziezo wym, jest autorem wielu prac zawartych $w_{n}$ Świcien raz pracuje w organizacjach Staszycowskich które szybko wówcras powstaia. Pryez prace wa poeta Sawczuk dạzył do uświadomienia i pod iesienia duchowego wsi, wpajajac w nia zasad alki Nosweece wí dia alkio Niepodieglo ronia w ręku.

Nadchodzi chwila przygotowań zbrojnych, Marszałek jozzef Piłsudski tworzy legjony. Członkowie organizacji, towarzysze Kajetana Sawczuka, jako jednostki uświadomione wstẹpuja z zapałem w szeregi bojownikow o Wolnosć. Nasz sasiad poeta, bẹdạc w Warszawie, zachęca ochot nikow wiejskich do wstẹpowania w szeregi pod dowództwo Marszałka Pilsudskiego. Z drugiej strony zwalcza i potępia klamstwa, jakıe rzucaja przeciw powstającemu ruchowi niepodległosciowemu, jednostki zacofane.

Jak silnym byi hart ducha $i$ woli poety $w$ pracy patrjotyczno-społecznej przytaczamy wiersze $z$ tege szasu:

## Do mojej braci.

was iskra Boża niewidzialna drzemıe -
Której niewoll wieki nie zgasily,
Chociaz was srogie żniwa wciaz kosity Wysćie $z$ poddani:-m niesll krzyza brzemie. Za grzechy braci, za Ojczyzny losy Szliscie bez skargi na ofiarne stosy Bracia! nowego życia dzis poczatek; WV sercach sie budzi blogich chwil otucha Więc nam rozbudzic trzeba sily ducha! $Z$ serca wyrzucic jasny życia watek 7rza nam rozdzielaci ognie i natchnienic. Rwac dusze ludzkie w sfery uböstwienia
Stajac się czqstkq nieśmiertelnq ducha.
Niestety - nie mógł nasz poeta długo juz phocowac. Chorba piersiowa przerywa tak znojna praces poetycko-spoleczna Sawczuk wyjezdża do Zakopanego celem pokrze pinia swego zdrowia. Lecz wyjazd ten skutk ielkiego nie proynosi. Stale zajẹty praca przesu wajac sie z placówki jeanei na druga popada po wtónnie w stan chnrubowo-gruzliczy. W czasie tym erbywa siç masowe aresztnwanie wszystkich dzia aczy przez zaborców i zestanie na Sybir. Poeta asz pr\%y spr2yjajacych okolicznosciach wraca do domu. Lecz tu nie prózzuje mimo tak grożneg stanu zdrowia. W domu swym oproznia jede pokó, stara siç o ławy szkolne (bardzo prymitywne onstrukeii) : zaczyna pracę nauczycielską, ucząe zieci calej wrsi Komarna

Szkola na wsi była jedyną krzewicielka kul ury, gdzie catemi duiami miodz!, a wieczorem tarzy korzystall duzo, ksztatcạc swoją umyshowosc. oeta Sawczuk, mając wolne od nauki dni swia eczne, zbiera chłopów-sąiadow $1 \quad z$ bratersk yczliwosścia udziela im rad i wskazowek dotyczą cych czy to nauk, czy to dzialu gospodarczego Dzielił sié dola i niedola chłopów braci, wspotczu wał im i ubolewal nad ich biedą. „Największą ra dość mam wted, jeśli komuś moge w czem pora dzic lub pomóc ${ }^{\text {a }}$ - styszatem $z$ ust poety Widzimy jaka była wrażliwa dusza poety i serce preepojone miłościa do ludu wiejskiego.

Niedola wsi Komarna jako wsi redzinnej po ety, była niedolą i smutkitm jego samego, story głẹboko odczuwajac te ciche jęki ludu podlaskiego, wyrażał się temi słowy :
${ }_{\text {,Nie }}$ byto tu stonica nie byto,
Nie byto go komu rozpalic
Nau ziemi zustyjian ba bryitu
Hej stonka jasnego nie byic
Nle byio sieq komu pozallec'.
Mimo pesymizmu jaki panowà w tym czasie wśród ludu wiejskiego, poeta Sawczuk z caiem pefwiẹceniem i wiarạ silna w lepsze jutro dziala

2 mysia nadejścia nowej ery - Zmartwychwstania Polski.

O nadejściu jasnych dai spiewal temi słowy:
${ }{ }^{\text {Hej}}$, zmartwychwstania blije dzwon,
Roznoszac echem wesoia wiesi
Rozg!osny zuszequzie niosac lon,
Iz nęza lua przestanie gntes
I blje on rwspaniaiy dzwon,
خe lud mà wstac o dolp dbac
Kierowad ja wsiod burz i fal
W szczessliwych dni prowadzic dal
W) szczesliwych dni prowadzic dal
Sterany lud ma stworzycं cud -

Sterany lud ma stworzyc cud -
7ak zmartwychwstania glosi dzwon.
Nadzieja zmartwychwstałego dnia podtrzymywała w poecie siłe, a żar mlodzieńczy niestlumiony widokiem biedy i ciemnoty ludu wiejskiego, kazal przecie wierzyć, de wkrótce nastạpi czas rá.
dosci i wyzwolenia.
Ziscily się przepowiednie naszego poety Kajetana Sawczuka. Praca poetyczno-spoleczna nie przéscia bez oddźwięku. Míudzlè́ ustwiadumioua w organizacjach pod przewodnictwem Sawczuka stanawszy pod choragwia Marszalka Pitsudskiego wywalczyła lepsze jutro. Lecz niestety nie doczekak nasz poeta tych dni radosnych, dni budzacego się życia, gdyz stan choroby stale się pogarszal przecinajac wkońcu pasmo młodxienczego zycia Poeta úniera $w$ kwiecie 26 lat, 7 lutego 1917 roku. Mimo tak krotkiegn ezasu obenwania \% nami, praca jego moze słuyyć nam za wzor

Dzialalność organizaryjno-spoleczna wystẹpujaca ze zrozumienia : ukocliania ludu bȩdzie dla nas wyrazem prawdziwej i solidnej pracy dla panstwa. - Bo oświecony lud, to oświecone panistwo.

Franciszek Hrycluk.

Inicjatywa nasza wspófpracy z osobami nie pozostajacymi z nami w bezposerednim knntakcie zualakta zywy oddżwięk. Niniejszem zamieszczamy wiersze koležanki z Painstw. Gimnazjum Zenskicgo w Batej-Podl. Anieli Dynaburskiej.

## Fragment do "Hymnu o zachodzie słonca" Słowackiego.

## Smutno mi Buze! W zadumania chw̌ili

Na zörz gasnqcych pogladom szkariaty
Stysze szept cichy skrzydelek motyli
it mrace kwiaty.
Ze nic obudzę sie jutro juะ może,
Smutno mi, Boze!
Ze skargaq liscii, co w barwie szkarlatu
Mracym usmiechem szare blota zloca.
Pytam süa dolę tẹsknota zaswiatów.
Dokad $i$ po co:
Ze mam tuk puste przed soba rozdroze
Smutno mi, Boze!
Jako jaskotka, co duszy potowa itiata tesknie qu przestrzenie blękitu, Btactze mivslami ponad krysztaiowa $\because$ : fta.: niebytu,
Żem jak to ptasze zawisle w przestworze, Smutno mi, Bozze!

Uczono kiedys' w dziecięcem mysleniu
Wier:yc snom jasnym $i$ aniohom-strozom.
Dzis rauam tylko usmiech dazunym cieniom
Jak zwiculym rizom,
Ze' shioio deieciccych juz nigdy nie sterorsc.
Smuthu mi, Rosé!
Dui siç jak perly zsuaiaja be:shtosinie,
Mgfat lat minionych dawine chisule stmita
7ylko sie a $\mathfrak{z}$ duszy juwi sutosinie
Cicha mogita.
Ze mem kochuniem simne matki tose.
Jak drobna fala zi drgajacem ...id ionie
Btadze' scmotna wisrod istnien tysiccy.
Bladze somotna wisrod istnien tysiccc
Lecz slo uczuc rozpula mi skronie
Lecz sto uczu ro
Nie czuje wiecej.
Niż te miljony. co szepca a pokorze

,Smutno mi, Bote! ${ }^{\text {S }}$ A. Dynaburska

## Mgła.

Ranek wiosenny
W pasmach sie snuje mgty,
Wilgotny senny,
Mętna posswiata drży.
$\underset{\text { W mglc przestrzen }}{ }$ tonie,
Swiat topi sie iak tza
Smutne drzew skronie
Biala otula mgta.

Mgla duszę pẹta
I czuje jak we mgle
Martwosć zaklęta
Okuwa serce me.
W mgle mysli tona
$W$ bezczuciul dusza trwa
?rzesztosć zginiona
Gęsta ostania mgta.

## I pröżno dtonie <br> Wyciagam w mglista dal

Ztudzeń nie zgonię,
W duszy zostanie żal.

Przez noc droga do świtania Przez watpienie do poznania

Przez blądzenie do mądrości Przez śmieré do nieśmiertelności. Roman Zmorstri.

## Pierwszy krok.

Slowa te oznaczaja pierwsze mysili o pracy kul-luralno-oświatowej na wsi, która jako przysli nauczyciele bedziemy musieli siẹ zajać zarówno z obowiazku moralnego jak i sluzbowego.

Szcześliwi jesteśmy, ze. Samorząd nasz wyłoniwszy 2 siebie sekcje oświaty pozaszkolnej, ktoora wyjezdzajac z ogczytami i referatami z okazji siwiat, rocznic zy obchodow narodowych do okolicznych miejscowo ci, daje nam mozznoṡc do wezesnego zapoznania sie ta zasacoytna praca

Ukontcopwszy sakole, zabierzemy sie do niej z pewnem dosiwiadczeniem, ktöre bad\% co bạdz otworzy nam oczy na niektore rzeczy zwiazane $z$ tem zagadnieniem, a praca ta achroni nas od tej bezradnosci, jaka towarzysy prawn kizdemn poczathuizerena precownikowi. Ale odstepuje od sweso zoozenia. Bo whasciwic mic chad da win miejszymi atykule " podKreslemie wartos: pracy spoleczno-oswiatowej, cay o rudności z mą a wazane, lecz o podzielenic się z czylnikami wraz"mami I krotkiemi uwagami jakie mi n . picwosy krokn nasunal.

Weydaszajar kilkakrotnie referaty na wsi i pro-
zac zazva i rzecrowa rozmowe wadzac zaztla i rzeczowa rozmowe $z$ wiesniakam dniostem dziwne moke wrazenie i nabraken: respelta dia chlopa polskiego.

Patrzac na tych ludzi o szerokici batiach i ozorzaiych tharzach blizszelli i purniejozen olazato mi sie powiedzenia Kaspiowicza: , iest w ludzie sita niespozyta, zbawienie lezy pod siermiega*.

Siła ta przejawia się w bohaterskim wprost zno-
Fowt

## DZIAL PEDAGOGICZNY.

## Cele wychowawcze świetlicy i kursów oświatowych.

Po stuletniej niewoli zawiat sztandar xolności
 skończyła się wędrówka męczenników do zimnych tajg syberyjskich. Zaczela sié praca - praca wolnych ludzi, praca nad sobá. Naród byì przeciez rozbity. $Z$ powiewem wolności trzeha wziáć lemiesz i glẹoko worać się w ducha ludu naszego. Nalezalo powoli zeskrohywać rdze niewoli ze starszego pokoienia a dla mbodszego iworzyc swietlice i organizować kursy, gdzieby można było wykuwać i formować ich charaktery. Praca to wielka i niezmiernie wazna. Od niej za-
lezz ogoina harmonja w państwie.
Swietlice na terenie Rzeczypospolitej zaczynaja rozwijać się z niezwykła szybkościq. Jest to oznaka która nam mowi, iz zaczynamy coraz lepiej rozumie ich znaczenie. Bo gdy się jednak wglebimy $w$ ic wartość to śmiako powiemy ze cel jest wielk

Zebrać mlode dusze, uchronić ie przed demora lizacja życia, wykazać proste drogi postępowania, sto bic je społecznie, oto horyzont pracy siwietlicowej.

Metody pracy uwarunkowane sa przedewsaystkiem środowiskiem ijego marejaiem. To uwarunkowanie pracy

## szeniu biedy,

Mimo rozpaczliwej sytuacji meterjalnej, mimo tc, ze czeqsto caly dzich ciąťu o pracuje o suchym kawaiku chleba, wieśniak polski nie zdemoralizowal sie, nie Yau na duchit, lecz pracuje datej wyitrwaie i wierz ucci, ze przyjdzie lepsze jutio. Oczywiscie mam In ha mysni wiesniaka trzezwego o zdrowym rozsadku torego hasta agitatoro:n i demagogów obiecujacyc tote góry mic zdolaty ogłupic

Druga rzecza, ktora umie mile zaskoczyła jest pęd wsi polskiej do oświaty, do wiedzy, showem do dawania sobic sprawy co siẹ w stwiecie dzieje. Jezzeze u.ts batinia mi w uszach te wszystkie pytania akiemi mmie moo shuchacee zasypywali. Interestije ch wszystko, zarowno sprawy pohtyczire, jak i sposob przenuezenia glosu wykorzystimy w radjotechnice zy dzabmie parunochron

Kiedy praypominam sobic te moja rozmowe, to jok', cywo staje mi przed oczyma silny i ciekawy Czepel: z ${ }^{2}$ Wesela" Wyspianskieço, rozmawiajacy o szystkiem ze znudzonym zyciem Dziennikarzem. Takim ciekallym "Czepcom" i rokujacym wielkie na dzieje jest te: cala dzjsieis_a wieś polska.

Trzeba było umiejętnie do niej podejsć, trzeba nie nudẹ i ironjẹ Dziennikarza, ale serce swoje i site ofiarować, a stanie się ona najmocniejszym fundamen tem zarówno moralnym jak i materjainym pañstwa.
józef Łojek.
jest charakterystyczne dla kazdej świetlicy. Każda indywidualnie kieruje zyciem młodziezy. Lecz sa jednak mimo te pewne state zaczyny w ogólnym fermencie życia swietlic. Nosza one ogólna nazwe instynktów". Instynkty whasciwie sa cementem świetlic. Brak ich spowodowalby nietylko zanik świetlic, lecz musiałby odbic sie ma zyciu spolecznem. Rozpatrujac zatem ich działanie, stanie sie nam ostatecrnie zrozumiakem, dladziago stanowia one fundamentalne podstawy şwietlic. Wyrótnia sie zatem instynkt, wspólzycia", instynkt Ciekawosci* instynt tworzenia" instynt plciowy" ciekawosci", instynkt ${ }^{\text {tworzenia }}$, instynkt ${ }^{\text {pitciowy }}$. przez nature kierunku.

I tak instynkt „współžycia* zbiera jednostki i gromadzi je w większe zespoly. Gdyby tego nie bylo, o świetlicach mowyby być nie mogło. Z punktu wyo świetlicach mowyby bye nie mogło.
chowawczego instynkt ten ma ogromne zalety. Uczy chowawczego instynkt ten ma ogromne zalety. przedewszystkiem ogromnej solidarnosci, podporzadko-
wuje władze jednostki pod ogól, uspetecznia m!odziez. Świetlica moze tu w calej pelni wykorzystać dodatnie cechy wyzej wymienionego instynktu. Przeciez w nim lezy przygotowanie mlodziezy do zycia przyszlego. lezy praggan ie mial To bory $z$ jednej strony, iswiado zharmonizu całoksztaht zycia. Dasze. węzami zycia swiethe sa instynkty ,ciekawose otworzenia. Pierwszy jest charakterystyczny wach swoich sprawia to, iz licz cicisejszym wopinych zainteresowamiach wiaze sish wezzem. Instynkt ,iw. "ciekawosc:. Chęc poznania popytha cztowieka $w$ wir pewnych zagadnien. Te ostanie nurtuja wo mysi in upustu, ktorędy mogy w niej swietliczanie podzielaia sie tym jest swienica. swemi wiadomosciam, kieruja swimi mysla mi, zuja je. Ta chẹć realizowanıa, działania, wyładowywa nia, jest naturalnym objawem owocnej pracy.

Nastepnie idzie instynkt oplciowy ${ }^{*}$. Ten ostatni ze wzgledu na swz trešć był zwykle baidzo mato rozpatrywany. A jednak jest on bardzo wazny. Opiekunewic swietlic nusza ưokładnie znać psychoiogje doj rzewan:a i z Caìa drobiazgowoscia młodzieza kierować. Zycie swietlicy, oparte na swnbodnej przyjazni, wspólpracy i kulturalnem wyzywaniu sie, moze byc ogromnie lagodzacym, a zarazem bardzo dodatnim srodkiem wychowawczym. Te instynkty sa wyłacznemi punktami w pracy zespolowej. One wlaściwie, jak juz wspomniakem tworza podstawe istnienia. Bez nich bylyby zwykła mieszanina, która przy lekim wstrzasie rczpadałaby się w nicość. Instynkty te sq ta więzią, ktojra worzy nierozerwalny zwiazek.

Gdy calość śswietlicy zwiazze się w ścislejsze koło, zaczyロa się jej wlaściwa praca, która dązyç bẹdzie przedewszystkiem do urobienia jednostki.

Swietlice, jak wiemy, twcizone sa w większej częsci dla młodziezy nieuczęszczajacej do szkoły. Wypełria ja przeto mlodziez samopas chodząca.

Tu więc leży istota pracy świetlicowej Zebrad owa młociziez, pchnać ja na tory etycznego postẹpowania, wykorzystać wyzeị wymienione instynkty i wysublimować je we whaściwą atmosferę. Praca poważna, zarazem i trudna.

Wiemy, iz zainteresowania spoleczne wysteppuja dopiere w wieku pozaszkolnym. Szkoła wiec swojem skrzydłem opiekuñczem nie moze jej objaç. Czyni to świetlica. Zbiera mlode pokolenie, daje mu w swoich murach czas wytchnienia. Odrywa je od spraw zyciowych. Rubotnik od monotonnego stuku maszyny, od ciaglej zgryzuty, przychodzi do świethcy itu się wy zywa. Tu znajduje chwile prawdziwie selskie i aniel skie. W ogólnej pracy zaczynaja świetliczanie rozszerzać horyzont swoich wiadomości, zaczynaja powoli twardnậc ich charaktery, zarazem stajac się odporniej szemi na ciosy życiowe. W swobodnej pracy zaczyna coraz lepiej urabiać się kultura młodzieży. Do urobienia tej kultury posłużą nam przedewszystkiem gry i zaba. tej kultury postuza nam przedewszys herbatki, chóry,
wy towarzyskie, zabawy tanczane, her wieczory dyskusyine, przedstawienia

Te formy pracy świetlicowej ksztahuja kulture młodziety. Przez te przezycia mlodociany umyst zaczyna glẹbiej myslec, nabicra pewnej ogłady, właści wych form towarzyskich. Umie zachować sie przy stole, w oormowie, na zabawie. Staje się delikatniejsza w zachowaniu na ulicy i zabawie. Umiar w slowie w ruchach, staje się nieodlaczna cechạ kazdego siwiet liczanina. Z wyzej wymienionem: punktami wychowawczemii iaczy sié ścisle wychowanie ${ }_{n}$ estetyczno higjeniczne". Estetyka w žyciu odgrywa duniosia roie Jej zawdziéczamy najmilsze chwile życia. Ona pobudza nasz umysi i skierowuje gu na tory giębszej obserwacji Zycie w świetlicy powinno więc rozwinạ́ $w$ śwıetliczanach ta wrazliwość estetyczna

Wiemy, iz zalezy ona od stodowiska. Stosaja się wiẹc do tego, trzeba czynić odpowiednie podejścia do jej rozbudzenia. Śrudków do tego mamy dośc duzo kino, radjo, tance, rózne dziela sztuki, obrzẹdy ludowe Wszystko to przyczynia się do wzbudzenia gustu pie kna, a zarazem budzi wstrẹt do brzydoty i niechluj parze zlatego wychowanie esteryczne powinno ise kaza\& mlodzety skutki brudu sposób odzywiania sie dataie cechy czystej bielizny, schudnosc mieszkas. Sama swietlica musi swiecis praytudem. Miodziet Sama swiethca musi swiecic przvkladem. Modzie predzie prostzed Paied jej mieszká i zwieszy sie troska o swoje ciato. jej mieszkań i zwiẹkszy się troska o swoje cialo.

Gdy powyzsze punkty zostana pudświadomie przez młodziez wprowadzone w zycie, mozemy przystapic do wychowania spoieczno-obywatelskiego. Tu takze musi byc dokładnie przygotowany grunt. Juz sama organizacja świetlicy daje nam pewne podstawy, trzeba je tyiko umiejeqtinie wyzyskac. Lecz wychowanie panistwowe musi byc przeprewadzane bez patosu. Musimy dac młoaziezy najpierw takie pojęcia, jak: pañstwo, konstytucja, sejm, senat, gmina it.d. Wdiazamy
№ 4-5
$\therefore$ A C $Z \mathrm{Ni}$ K
młodziez do aktywnej pracy ogolno-państwowej. Nale zenie do L.O.P.P., Ligi Morskiej, popieranie pizemyshu kiajowego, uiocziyste akâdeminje i obchedy, wezystlo to zespoli młodziez̀, da jej jasny poglad na sprawy życia Poiaków, przyczyni siẹ do krytycznego i zrozumaakego ustosunkowania się do wszelkich zarzadzeñ panistwewych. Wyrobi wśród mlodziezty szerszy poglad, wykaze jej swoje powotante : stanowisko, wzbudzi mitosé do wszystkiego co nasze

Lecz muszę zaznaczyc, iz wyzej wymienione dziedziny wychowania nie moga występować oddzielnie. Nie moga one być przeprowadzane wedlug rutyny szkolnej Musza same z siebie wypływac. Nie moga byé tez narzucane, musza byc przez młodziez sama przyjmowane. Wtedy będzie prawdziwie owocna praca
świetlicowa
Ogölne urobienie charakter: człowieka, jasne mys!li hẹda nieodłaczana jego cecha. Caly program swietlicy jest wybitnie wychowawczy i tem własnie rózni siẹ od kursów, które maja charakter naukowy. Lecz nie mozemy im zarzucic całkowitego zaniedbania spraw wychowawczych. Sq one mozze inaczej przeprowadzane, w gotowych dawkach podawane, lecz programem swoim zblizajace się do świetlic. Kursy dokształcajace powinny być organizowane na terenie ṡwietlic i powinny uzupetriać ich program.

Reasumują wszystko, możemy śmiało powiedzieć, ze praca spoleczna jest podwalina do przyszłego życ!a. ignacy Misztai.

Kiedy pierwszy raz wnijde w jakie zgromadzenie,
By poznaé ludzi, zwazam pierwsze ich spojrzenie:
Rozsądni najproōd spojrza na mạ noge prawa,
Głupi najprzód na lewa, Ftórą mamo kulawą. Adam Mickiewicz.

## Dlaczegu naieży oszczędzać?

Wstajemy das z wielkiej miemocy i poczynamy się džwigac, preiynamy rozprostoasyac cztonki, do czynów wielkich, wanioslych, ktöre przeznaczyly nam dzieje. Niejcedn'mu wsizytho to utopja się wyda, ile zaprawdes nie jest to bynajmiej marzeniem. Z zywiotowa moca idziemy naprzód. idziemy poto, co narudowi pulskiemu jest istotmie przeznaczone.

Otrwala siẹ i popularyzuje, ze Polska jest krajem wielkiego rozmachu pracy i talk jest istotnie. Bilans ostatniego piętnastolecia Niepodleglej Polsk: przedstawia siee zaiste pomysinie

Umiemy pracowac, umiemy potegę Polski pchac torem wielkosci, ale nie umiemy rzeczy jednej, ktoraby spotegowala podwaliny spoteczenstwa, wzmocnita je, i ziaczyla murodziein.c - nie :aniemy dostafecznie oszczędzać. Wprawdzie nie stoimy na szarym końcu, lecz powinno byct lepicj, powinnismy tẹ najaktualniejszą sprawẹ zaszczepiac w sobic glęboko. Straszliwa klęska dla kazdego naiudu just brak oszczędności.

Między ludżni krązą zazwyczaj wymówki: trudno mi, nie mam z czego oszczedzaćl Blędnie jednak pojmuja te sprawy, bu oszczeedzac moze kazdy chocby przy najskapszych dochodach. Trzeba tylko naprawde chcieć oszczędzać i poprostu jak detektyw śledzić zycie swoje, czy racjonalnie się rzązzimy. Oszczędzanie trzeba sobie wystawic przed oczami jako cel jasny, częstc o nim myslec i z zelaznym wytrwaniem doń dązyć, grosz do grosza dołączając.

Największy trud jaki nieraz ponusimy, staje się przez oszzzzędność mniej prıykry, zostaje bowiem rozjasniony myśla: niezmierne trudy moje znalazły swój odblask, strona materjaina ma pewne zabezpieczenie, poteguja sié dla mnie i dla Ojczyzny. Z takiego poczucia ustępuje ięk a w miejsce jego rośnie za-
dowoleriie i poguda w zyciu, która jest najcenniejszym kapitałem.

Człowiek oszczeedzajacy czuje siẹ w peini zadowolenia, wie, ze dola $z$ kazda chwila polepsza się, pokojna będzie niedołęztna staroscc. Eącznie 2 oszczednością ręka w rẹkẹ idzie wiele cnót, które człowiek a umoralizuja, wychowaja. Ona to niweczy w nas straszne wady: nieuczciwosc : zawiść, które wstrzymuja rozwoj gospodarczy narodu. Pizez niaq utrwalamy się w pilności przy pracy, wzmacniamy wolę, rozbudzamy przedsiębiorczość i gorliwość, skłaniamy się do roz tropnego trybu życia, by nie patrzeć nań pesymis ycznie, by myśleć nad przyszłością. czyniąc nature ludzką twórcza, wiẹcej praktyczna, dostosowana do walki o byt.

Oszczędzajmyl oto najaktualmiejsze hasto, ktore lezy na ustach narodow najbardziej cywilizowanych narodów zachodnio-europejskich. Panstwa te, dobrz daja sobie sprawę $z$ doniostości warunkow materja rych społeczeństwa, a jedyna do tego droge widza w oszczędności. Zrozumienie tej pięknej cn@ty zakorze nione jest już glẹboko w sercach zachodnio-europej czyków i dlatego kultura ich materjaina i duchowa ma otwartą drogę do potęgi.

Oszczednoś wzmaga nietylko kulture materjalna narodu lecz takze duchowa i fizyczna, czyniac naró wiẹcej oświeconym, hartownym i zdrowym. Jest wi̊e to cnota wielka i wspaniała. Przez nia dajemy mocne podstawy naszemu zyciu, kształcimy charakter, wzimacniamy się wszechstronnie.

Oszczędzajmy! a Polska dźwigająca sie z gruzów i niemocy stanie się na podziw świata calego -- pańlstwem gospodarczem i politycznem.
E. Sówika - kl. IV.
"Jeżeli odmowa jest dla ciebie czemś tak bardzo przykrem, to prosi" bliźnich tylko o rzeczy, które ci sa zupełnie zbyteczne.
K. Hulewicz.

## DZIAL MUZYCZNY.

Otwieramy niniejszem Dział Muzyczny aklualnym artykułem o Mieczysławie Karłowiczu.

## W piętnastą rocznicę.

Mieczyslaw Karłowicz urodzik się w roku 1876 w Wiszniexie na Litwie. Mlode lata spedzal w Warszawie na fonie rodziny, majac tu zapewnione te wszystkie warunki, w ktorych jako przyszły artysta mogy się doskonale duchowo if fizycznie rozwijac. Oiciec jego Jan słynny jezykozrawca i etnograf był czzowiekiem niezwykle inteligentnym a zarazem muzycznie bardzo wykszatconym. Równie» , matka Mieczystawa, Irena $z$ Sulistrowskich, była kobieta o nadzwy yczajnych zaletach umystu i serca, co majo wielki wptyw na ksztalcenie się duszy artysty.

Poczatkowej muzyki uczył sieq w Warstawie a mianowicie: gry skrzypcowej u Barcewicza, kompozycji u Maszyńskiego, Noskowskiego i Roguskiego. Jednak ze studja muzyczne warszawskie nie zaspakajaja pragnień i ambieyj mbodego artysty, pragnie on osiaguab wyiszy stopień doskonalosci. Przenosi się więc do Beriina i tam studjuje kompozyeje a slynacgo prof. Urbana, nastẹpnie udaje się do Lipska i uczy się techniki kapelmistrzowskiej u Artura Nikischa. potrzebnej mu do wykonywania dziel symfonicznych.

Dzięki usilneر i systematycznej pracy osiaga do. skonaiq technike i znajomośc sztuki kompozytorskiej, bez ktörej tompozytor o dalekich aspiracjach nie mögtby tworzyc dziet wielkiej miary. Po ukoñczeniu studjów wraca do kraju i osiada na stzàe w Zakopanem, skad robi czeste wycieczki do kulturalnych ognisk, aby sie uchronic, jak sié sam wyrazar., ou zasiedzenia Psbyt w Zäkopanem dal mu mozzosé zetknięcia sie $z$ cudowną przyroda görskia, ktơra była jednem $z$ powazniejszych zrodel dajacych artyście moc wrazeń i natchnient. Na ten tez okres przypada naj̣więkza twórczość Kartowicza.

Wsyystkich dzieł zbiorowych napisał Karłowicz 14, wstod nich przewazaja piesni solowe. Poza piesniami solowemi $z$ towarzyszeniem fortepianu, nie zaj. mowal się Kartowicz prawie zadnemi formami muzyki wokalnej. Nie pociagaka go rowniet muzyka sceniczna mimo, ze był wybornym znawca dramatów nuzycznych Wagnera i Straussa. Za najbardziej aktualne i racjonalne uwazal formy wolne, a przedewszystkiem poemat symfoniczny i w tym zakresie tworzył prawdziwe arcydzieta.

Piésni solowe Karłowicza należa dziśs do pieśni najbardziej spopularyzowanych, mimo, ze tyiko do
pewnego stopma odstaniaia nam jego indywidualnosic tulentu $i$ wiedzy. Wielu lndzi przypuszcza, ze Karłowicz czerpal natchnienie do swoich "twororiw ghownie z poezjı Tetmajera i pryyrody taltzaniskicj. Takie pryypuszzentie masurai fakt, ze niektóre tetsty do swych piessni wzi, Karlowicz z poezzi Tetnajera. Jednakze to przypusizczenié jest w duž. merre: bledne, ho wystarczy wglądná̀ 1 wezuć siẹ w ducha i tresć jego dziel, aby przekonac sie. ze maja one charakter zupenhie odepbny, indywidualny. Panuje w nich nuta zupetnic mepodobna do nuty tetmajerawskicj. :":ta odegna. powstaka z przezyć i cierpien osoblistych artysty.

Największym czynnikiem i motorem twörchości Kartowicza byta miloṧ. Niema prawie dzieda w któ. rymby Kartowicz ten silny czymuik psychologicany, duiacy : :rjeieksze impulsy tworcte, pominal. Dalcj jukby wh stad sa milusicia :dzic smierć, stwarrajaga najplagiczuiejsze sytuacje w jego dzictach - sytuacje znadduagce najjcisisiejizy i majbardzairj preckonywujacy wyraz w muzyee od czasow Chopilia. 2 t:mi dwoma czynnikani laczy sie caly szereg imnych motywow psychologızznych, $z$ ktörych najbardziej uwydatnia sié motyw pryppomnienia, będacy niekiedy istothym spirytus movens całego dzieta, przypommienia jako czynnika burzacego pozorny spokój duszy porwanei przez nigdy nie wygasajaça tesknote za sloñcem, lub spokniną wiecznościa, podczas gdy kazde usilowanie wzniesienia się w sferẹ idcalu sciaga na siebie grom losu.

Pozatem charakteryzuje Karłowicza pesymizm i smutek majacy swe zroudso zarowno w osobistyel a tec zyciach artysty, jak i w jego pogladach filozoficznoprzyrodniczych. Najbardziej charakterystycznem dziełem dla melancholji Katiowicza jest „Rapsodja litewska", opiewajaca smutek Litwy, treścia jej jest - według stow Kariowicza - ,jej wiekuista niewola, jakby w powietrzu roztopiona, a przebrzmiewajaca w melodjach ludowych tego biednego kraju*. A gdy spiewa znowuz pieśn n wszechbycie, poczęta moze na szczytach Tatr, to nie daje wyrazu rozplywania się w potę̨nej i cudownej przyrodzie, lecz przedstawia jej nieublagalna obojettnosé na.wszystko co duszee ludzka przejmuje i : fozczépia na nieskónczenie wielka ilosé drgañ.

U szczytu mistzzostwa staniał Kariowicz w poema-
ie o tragicznej miłości brata i siostry, Stanisława Anny Oświęcimów. W poemacie tym stwarza obraz o wielkiej sile nastrojowej, obraz odrębny $z$ nuta najgłęszego i tragicznego liryzmu.

Ostatnim dziełem Karłowicza jest w szkicu pozostawiony a dokonczony 1 zinstrumentowany przez Grzegorza Fiteiberga „Dramat na maskaradzie ${ }^{4}$. Dalszą prace przerwała mu tragiczna śmieić, która zaskoczyła ro 8 Jutego 1909 roku w goraciı tatrzańskich, podcras gdy uzywat swego ulubionego sportu narciarskiego.

Muzyka polska, a zwłaszcza muzyka symfoniczna ma w osobie Karbwicza swego mistrza : bojownika, który pragnał ja wyzwolic i wyzwolif od wplywow abcych i stworzyt ia zupetzic orygmalna, swoista polska. Z historycznegro punktu widzenia twórczuṡć Karlowicza oznacza najwyžszy punkt wzniesienia pol
kiego neoromantyzmu w muzyce symfonicznej. Talent ego przemówił do wszystkich swym szczerym liryzmem, rzepojonym Słowianiska tęsknota 1 swa kryształowa czystościạ.

Całe jego życie było dązeniem do podniesienia muzyki symfonicznej do poziomu mazyki francuskiej niemieckiej. W tym tez kierunku skupii Kăìowic swoje stly umizslowe i twórcze. Zrozumiał, ze przy zyna naszego konserwatyzmu jest peken dylptantyzn brak odpowiednicgo wymobienia technicznego. Dla ych tez powodów tyle czasu poświęcił na gruntowne tudja kompozytorskie i rezultaty swoich dazeen przed tawil w szeregu dzieł odpowiadajacych w zupełności wvmaganıom najnowszej muzyki zachodnio-europejskiej

Józef $\not{ }^{\text {Kojek. }}$

Q $\theta$ 回

## „Pracowá musisz" głos ogromny woła,

Nie z potem dtoni twei, lub twego grzbietu, (Bo prac poczattek, dopraway, jest nie tu)
Pracować ruusisz z potem twego czola!
Cyprjan Norwid.

## DZIAŁ HARCERSK!.

## Harcerz mikuje przyrode.

a kazdym krokiem w tajniki stworzeni coraz sie dusza ludzka rozprzestrzenia i wększym staje się Bóg
A. Asnyk

Dobijamy szczęsliwi do przystani. Koñczy się Dobijamy szczęsiliwi do przystani. Koriczy się ok szk iny. .

Jeszcze t, dzieñ tylko, a z murów maszych szinỏ lecimy jak plaki do lasów, pól i zıelonycñ jąk.

Teskno nam juz̀ do nich.
Czekaja nas wycieczki, obozy, zabawy, czeka nas dwumiesięczny okres życia $z$ natura, glẹbszego jej poznania i ukochania

Organizacja, która dobrze wplyve przyrody na wychowanie zrozumiała iktóra w programach swych baska scisłego $z$ nią braterstwa realizuje jest harcerstwo.

Nie będę tu omawiak wszystkich wartości wychowawczych zycia harcerskiego, bo to do tematu mego nie nale之y, ale wspomnę tylko krótko o tem, co daje hacerstwo dia wspomnianego wyzej wspoikyie $z$ natura. „Poznaj przyrodę i žyj $z$ nią" to nasze hasto. Realizatorami jego sa wycieczki harcerskie bozy staie, wedrowne, oraz tak $z$ wane harce.

Obcujac $z$ przyrodą uczymy się rozumied i odczuwać jej piękna symionje, w której nietylko głosy, ale i barwy i wonie giaja jakàs dziwna pieśn czarow-
niq. Przyswajamy to wszystko, co nas otacza, ab uczynić z tego trwałą whosnos̉ć swej duszy.

I czyz nie lepiej zrozumie postę ten, kto w młodych latach przypatrywal się otaczającym go cudom natury? Czy nie glębiej odczulie piękno muzycznego utworu, kto w wieczory letnie wsfuchıwat sie w szum lasów, w spiewy ptaszą i szmer strumika? Nic tak w człowieku dobrych uczuć nie wzbudzi, jak piękno przyrody, nic duszy bardziej nie uszlachetni, jak ścisłe $z$ nia braterstwo.

Najistotniejszym i najmilszym tego brateretwa przejawem jest obóz harcerski. Trudno tu poprostu wyliczyć wszystkie wartości jakie obóz swym uczestnikom daje.

Nie zrozumie tegn migdy ten, kto nie zyl obozowem zyciem, kio nie spak poi białem piótnem namiotu i nie zasiadal w kręgu Braci-Harierzy przy wieczornem ognisku.

Wszystkie nàjszlachetniejsze uczucia, uśpione nieraz w sercu, budzáa się wiedy, dusza staje się jasną mitościa pragnie odainać to wszystko, co ja otača. Przypatrzmy się życiu obozowemu. Jak tam maczej jakos niz wszedzie, oparte wszysiko na braterstwie, dobrej weli i samowystarzzalności

Juz̀ samo poizucenie donewych wygóa i ciąć oohonywania najiozzmaitsžycin tuudrości dodatni ma
wplyw na charekter mlodego czlowieka．
Oboz jest ta doskonała okazja do wyıównania przepasci jaka istnieje miẹdzy slowem，teorja，a zy－ ciem i czynem．Oboozz harcerski to obraz malego spo－ łeczeñstwa，gdzie kazdy czuje pełna za swe postępo－ wanie odpowiedzialnośś．Żadna wycieczka，zadna choć－ by najlepiej przeprowadzona lekcja nie zbrata w tym stopniu $z$ przyroda，co obóz harcerski．Tam dopiero poznajemy jej piękno i sile，tam poznajemy wielkoŝ́ $i$ moc Boga．

Człowiek zamknięty nieraz w sobie i obcy dla otoczenia staje się jakiśs inny，wypowiada się śmielej i szczerzej．Zamienia się wzajemna nieufnosé w naj－ trwalszą pızyjaźn．Wszak laczzy nas wszystkich wspói－ na ，harcerska dola＂．

Przy ognisku wieczornem spędza się najmilsze chwile zycia．

Pieśń ogniskowa jednoczy wszyṣtkich w jedna wielkă rodzinę harcerska．Powrót więc do natury nie jest wybrykiem，ani wymysłem bujnej fantazji，ale głę－ boko przemyslanym i bezcennym wprost srodkiem oddziaływania na kształcenie mlodych dusz．

Potrzeba obcowania $z$ przyroda ma swoje uzasa－ dnienie oparte na ścisle naukow＇ch badaniach，które jednomyślnie stwierdzaja wśród n：łodziezy objawy pe－ wnej tęsknoty do zycia z przyroda i dodatnie jego． skutki．

Teraz więc，kiedy jesteṡmy juz u progu obozo－ wego sezonu，nie zapomnijmy wakacyj naszych tak ułozyć，by znalazl sie w nich równiez i czas na spẹ－ dzenie choć kilku dui pod namiotowem plótnenı－
．Bracia skauci dosyc kurzu．
Trzeba spieszyc num do lasu＊
M．Chmielewski．
cous


Stojq od lewej：Zygmunt Görski，Edward Chelstowski，Jòzet Lojéek．Siedza：Whoizimierz Bohuszewicz， aiieczyshaw Chmielewski，Panistwo Profesorowie Jedlewscy oplekunowie pisma Edmund Sacharuk．

## „Redaktory＂．

Na poczaztku było ich pięciu，Szóstego wziẹli a＂przyczeplken，pomni zreszta，ie od przybytku slawa nie boli．

Nazwali sies，Redakcian．
Niebawem wystarali się o wielka，„redaktorska telké＂，taldiz kosz $\mathbf{i}$ uzbrojeni w czerwone ołówki， tudziets w wieczne piora zaczôl！urzędowanie．

Nazajutrz głosili zebranym na sali．．．．n Uwaga coledzy！Redakcja ，Lacznika＂zbiera od dnia dzi－ siejszego wszelkie prace do zmaztwychwstałego pisemka szkolnego ${ }^{\circ}$ ．

A potem juz robili zebrania，mówili na nich dnso imeqdrze，a nie doczekawazy siȩ mimo pho－
miennej odezwy prac od，pospólstwa＊zabrali siẹ sami do masowej fabrykacji wszelkiego rodzaju artykułów od prac „czysto naukowych＂poeząwszy i na ，najczystszej poezjin．skończywszy．
－－．．Koledzy！musimy sami wydaci ten pierwszy numer，musimy tych ．zjadaczy chieba＝zachęcic． jakoś a może rusza się z czasem．

Robimy pierwszy numer．
Musi być coś plomiennego na wstẹpaej karcie． ．．．．Jesteśmy młodzi i silni－
Czujemy ped tycia．．．
Rzucamy hasto wspoipracy！＂
－Tak．Dobrze．To ich powinno wedie wszel kiego prawdopodobienstwa poruszyć
－Coz dalej umieścimy ？
－Musi bjé coś aktualnego，o：naprz．o 200 rocznicy Odsieczy．Przecież o tem nawet w＂Kur－ jerze＂pisali musimy wiẹc chyba i my coś．．．
－Rozumie sies trzeba．Tu juz pewnie ty Józek．U ciebie to takin ：zo zy na zamówienie．
－Moze się tam cos napisze，tylko ja uwa－ ̇acie mam teraz tak mało czasu－studjujeg nauk matematyczne
－No，oderwiesz sié na chwilę．Proszę．D，ia ？ literacki．Edziu，moze ty cos－sentymentalnie uczuciowo．
－Ee．．．skădże tu w Leśnej sentyment，uczucie？
－No，niekoniecznic w Leśnej．Mozesz prze－ cież wylecied myslá po za jej obręb，a chociażhy i do Janowa rodzinnego，co？uważasz jakás muzy ka czarowna．．．półmrok．．．upojny walc．．．Chopin．． Ona，no co tam wreszcie chcesz．
－Tak powiadasz．．．Chopin．．．mrok ．．walc．． Dobrze． －－
－$\overline{{ }_{n}}$ ．．．Stedzé nieruchomy $\overline{\text { n patrzouv }}$ w $\overline{\text { kwadrat }}$ okna．．．wstaje dżwięki cıchna，czy moze bicie serca gluszy melod；e．Żal．．．
－－No，widzisı jakie cudne wspomnienia．Jak ka．Przelej to wseystiko do korica na papier cóz nam wiecej potrzeba？Damy Im，niech sie ucz muzyk stuchac niech choc na chwile oderwa sis mazyi stuchac，notu No a teraz kolej na poezje Moze ty Z．gount cos tego．．．no，a chociazby
 kym Wierzyśski．a mose tes ze stron rodzin ．Kwest，zy dowska jest przeciez zawsze na nych．Kwesta crasie
－Daj mu spokói，niech pisze sprawozdania $z$ zawodow．Widz：ałes kiedy żc by sportowiec nuprawial poezjé＂．
－No jakto，a kolega Bohdan zwany X
－Tak istotnie，ale to chyba wyrodek，feno men，a my mówimy o ludziach normalnych．
－Wiecie，podobno ten＂Smętny＂pisze wier－
wróbelkom，słucha rechotu zád i pózniej to nado bnie opisuje．
－Tak，iyiko，ze on wostatnich czasach po trzebnje dużo snu，a nadto wiele czasu zabiers mu fryzjer（co dwie godziny musi się golic）i Kaspro－ wicz，z którym sie nie rozstaje．
－Może jednak mimo wszystko cos nam ze swych zbiorków ofiaruje．
－Słuchaj ${ }_{n}$ Baca＂，a teraz ty musisz zrobic cos ${ }_{n}$ na wesoto ${ }^{n}$ ．
－Tak，sami wybraliście najmadrzeịsze tema－ ty，a mnie każecie nbujać ${ }^{n}$ licho wie o czem． －Czyz „bujanie＂to nie twoja specjalnosic？ －．ayjomnij sobie，jak ty to potratisz．
－Trudne mi wprawdzie to skonstatowac，ale spróbuje coś nabazgrać．
－Pozostaje nam zatem dział pedagogiczuy Siuchaj „Komeński＂，rob co chcesz，ale musisz go wypernic．

Wolatoym napisac wprawdzie cośz zycia organizacyjnego np．„Jak nie powinien wygladac sémit．szikulnyn．
－Daj spokój naszym organizacjom，a napisz raczej coś ogólnego．
－To muze o nowej szkole？
－Co，o tej w Białej na Woli，
－Ale skagdze，o nowoczesnych szkokach，o ch zasadniczetn podłozu． －A więc，nie o bud
razie dobrze．Pisz bracie． ciebie ominie．
－Co do ．świętoscı＂to prawie masz racje a co do pisania to．．．
－To machnij coś o jakıch samolotach，ło－ dxiach podwodnycb，albo o jakich innych tego re－ dzaju zabawkach．
－A wiecie，że możnaby naprz．„o rozwoju naszego lotnictwa＂
－Świetnie．Pierwszy numer „Eạcznika＊można powiedzieć gotowy．Powtykamy jeszcze złote mysili＂ $\mathbf{i}$ do drukarai
－Tak istotnie juž czas．Dochodzi północ．
M． Ch ． sze．Lazi catemi dniami po lesie，przyglạda sie


## NASZE ŻYCIE.

ananamanan
Pytal glupi mądrego, na co rozum zda się?
Na to, aby nie wierzyé żadnym wieściom w prasie I aby jednoczesnie zgarnać grosza masy, Za wiadomosci owe dawane do prasy.

## .Juljat" lijismond.



## Nocnadrzeka.

Powoli zbliza się zachód slońca. Kajak nasz mknie szybko $z$ biegiem wody.

Szukamy miejsca na nocleg. zatrzymujemujemy nasz "statek". Palimy ognisko : przygotowujemy posiłek. Zmẹczeni całorziennem przygotowujemy positek.
wiosłowaniem otulamy się w koce i
.zaszywamy" wiosłowaniem otulamy się woce won siano. Przez otwór wianie widać teraz
sié się w siano. Prze
cala dolinę rzeki.

Mimo zmęczenia nie możemy oprzeć sie porywajacemu nas pięknu zatury. Wije sic czarny; waz wody, przechodzi w popielata wstęge, niknie w dali i zlewa sié $z$ oparami.

Nad zielonym kobiercem laki unosi siẹ ruchoma warstwa szarej mgły. Gwar dnia milknie powoli. Zıemié ogarnia poteggujacy siç coraz mrok. Na zarózowionym od zachodu słonca horyzoncie zarysowuja się jeszcze zlekka sylwetki drzew.

Noc obejmuje ziemieg w swe posiadanie. Na niebie migoca już zrzadka gwiazdki, suną się gromadki malych chmurek. Przybieraja złudne ksztal-
ty to znowu gina $w$ mroku
Czasem, szmer przelatuiacego nietoperza przerwie cichy szept nocy.

Brzẹczą reje nielitościwych komarów, lekki szum wysmukłych tracin, ktȯre poruszane pragdem wody, ocierajas się o siebie... Szemrza.

Przecudowny koncert przyrody.
Slychac ghosniejszy plusk raucajacej się ryidi. Srebryy sie na the czarnej tafil wornej maty tepek rybi. Nagły ruch. Znika owad.

Mniej juz o jedno zycie we wszechswiecte. Mgła coraz gętsza otula nas swym bialym phaszczém. Z za chmurek ukazal siẹ puculowaty ksiegzyc i sunie po niebie.

Jasna letnia noc.
Tajemnicza cisza.
Robi sies nieco zimniej. Otulamy sieg lepiej kocami, które nasiagkly już rosas.

Senność nas og̣arnia coraz wişssza. ןak muzyka - upaja szept nocy letniej.

## Trzecimaj.

Od Baltyku po Tatr szczyty,
Jak szeroki polski kraj
Jeden okrzyk mknie w blękıty:
Niechaj żyje - Trzeci maj!
Wiosna rzuca czar mtodości, Sypie kwiaty - istny raj...
A w tym raju dzieńn radości;
Niechaj żyje — Trzeci maj!

Niechaj $\dot{z} y \dot{u}$ ! wszystkie stany! Niech nam żyie drogi Wodz! Niesie okrzyk z scrc wyrwany.
W dzien majowy -- Leṡnej mtơdż!

> Piynie okrzyk poprzez lasy Do cichutkich wiejskich chat...
> Nie zamilknie po wsze czasy
> I brzmiecं bẹdzie setki lat.

## Moja chwila.

Lęk zaszywa mi się pod skórę na mysl, ze za kilka godzin mam wyglosic referat do ludnosci wsi Bukowice. Czuje, ze trema poczyna mnie zwolna opanowywac. Nigdy bowiem dotychczas nie dane mi bylo przemawiać w tak waznej sprawie jak ta (ideaí obywateli;). S.ta woli opanowuje niepokoj wewnętrzny. Postanawiam udać się na wyznaczonas mi placówke.

Godzina szósta wieczor. Jestem na miejscu.
Wiesniacy zaczynaja się schodzić do chaty soltysa. Izba wypełnia się po brzegi. Na twarzv towarzyszăcego mi kolegi pojawia się wyraz lekkiego z.lziwienia. Referat ten nie był im przecie nowościa. Miejscowy nauczyciel to samo zagadnienie przedtem omówił. Zainteresowanie ludności w tym kierunku jest bardzo wielkie.

Marzeniem mojem w tei chwili jest wplynạć tak na psychikę zgromadzonych, azeby utworzyć $z$ niej sylektywny odbiornik mych mysili i wywo. dów. Ruzpoczynam... Na wstẹpie zaznajamiam obecnych $w$ jakim celu do nich prz.'. y:em i jaki obecnych w jakim celu
tytul mego reteratu.
Na sali cisza... Uw
Na sali cisza... Uwaga wszystkich jest skierowana na mbit. Czuig na sobie kilka dziesiatek przeniklowych: "czu. Juz ochłonakem z pierwszego wrazenta. Czul; sic pewnym siebie. Jezyk, ktory pierwotnie mi sis platal obeenie działa $z$ niezwykfas sprawnością. Systematycznie i dokładnie omawiam punkt za punktem treść referatu.

Najpierw omawiam modziencze lata Marszatka lòzefa Pilsudskieg., Jego twórcizą działalność nad wyewoieniem Ojczyzay i wreszcie Jego role
w odrodzonej Polsce. W daiszym ciagu po opisie stanu rzeczy w Polsce przed laty 15, postan2wiam omówic dokładaie strukturę zewnętrzna i wewnẹtrza Polski współczesnej.

Zwracain uwage obenych na takie momenty jak jednokierunkowosé, jednomyślnoṡć w dzisie szej polityce, coraz siln!ejsze zespolenie się narodu i coraz wyższy stopień rozumienia przez wszyst kich obywateli spraw państwowych, narodewyiz (pożyczka narodowa). Podkresiam najnowsze zdobvcze z zakresu wewnętrınej organizacji państwa (Nowa Konstytucja) polityki zagranicznej (pakty nieagresji z Niemcami i Rosja), ogólna zaradnose gospodarcza państwa: oraz wplywowe stanowisku Polski na polu międzynarodowem.

Skoriczywszy omawiać powyższe zagadnienia przystẹpuie do istoty referatu, do podania definicj przysteppuie do istoty reteratu, do podania def.nic.
ideału obywatela. Wszystko idzie jaknajlepiej. ideału obywatela. Wszystko idzie Jaknajilepie,
Oswiadczam zebranym, ze ideatem obywatela jest własnie Marszatek Pilsudski. Skupia on bowiem w sobie wszystkie cechy idealnego obywatela, a W sobie wszystkie cechy idealnego obywatela, a
mianowicie: wiclkie umilowanie kraju, zdolnośc mianowicie: wiclkie umilowanie kraju, zdolnosé
posiwiẹcenia się dlań w każdej chwili, a nawet poṡwiẹcenia się dlań wo każdej chwili, a nawet
gotowość złożenia w razie potrzeby ofiary życia, gotowoṡć złozenia w razie potrzeby ofiary życia,
bezinteresownose pracy dia dobra i narodu, bezinteresownose pracy dia dobra i narodu,
zrozamienie wywiazywania się ze swych obowiazzrozamienie wywiazywania się ze swych obowiaz-
ków i wysoce moralne poczucie odpuwiedzialnusici dorażnej i dziejowej.

Mam przeswiadczenie, ze obecni zblizyli sies ao preedstawionej im :"staci, co byio dla maie wlaśnie osiagnięciem celu.

Wacław Czech.

## $\square$

Dobry człowiek, jako: szuka kogo wieńczyć;
Zty podobny do kata: szuka kogo meezyé.
Adam Mickiewicz.

## Ciemnia.

Móglby ktos pesymistycznie usposobiony po mysleć, ze mowa tu będzie o prawdziwych ciem nościach. Myli się jednak, bo tu jeden z „fotografów" chee pisać własnie o jasnościach w ciemni, a ściśle mówiac o jasnej i wesolej pracy w kole fotograficznem. Ileż tam scen najrozmaitszych codzieñ? ー - - - - - - - - - - Prajchodzi własnie do koła mily klijent.

- Chciałbym, aby mnie sfotografowano.
- Dobrze, ale czy ty, Pietrze, jestes chociaż trochę fotogeniczny?
- Rozumie się. Chcę wàaśnie mieć ładną
fotografje, bo potrzeba mi właśnie.
- No, no, nie tłumacz siẹ. Wiemy dobrze, ze poślesz ją Dance, czy Zosi.

Najgorzei podobno fotografować grupy. $\bar{R}$ Rusza się to wszystko, miny stroi przytem rozpacaliwe ze i cztery klisze popsuć nieraz trzeb, a, zanim cos podobnego do ludzi wyjdzie.

Nadaremnie fotograi do znudzeniă wola: ${ }_{n}$ Pro szę o przyjemny wyraz". O wiele łatwie! juz̀ fo szę o pizyjemny wyraz". O wiéle katwie! juž fo
tografować piękne widoczki leśniańskiego krajo brazu. Te maja przynajmniei zawsze sprzyjeïny
wyraz＂．
－－$\overline{\text { Wywołujemy klisze．}}$
Wywołujemy klisze．
Jeden $z$ fotografów wkiada kliszę do wywo． tywacza i wywoluje．

Mija pięé minut－niema nic．
Dziesiçć minut－bardzo slabo．
Ale co to？Dwa zdjęcia na jednej kliszy Zgroza．Jak gruchnę tę kliszę o ziemię to．．．
－To zapłacisz 40 groszy i wszystko．
－Popatrz，a na tej kliszy jest cos przeciez podobnego do czlowieka．
－Przeciez to ja jestem，nie poznajesz？
－A niech cies kule bija，to ty masz taki cyferblat．
－Nie podoba ci．Ciekawe jak ty na zdje－ ciach wychodzisz？
－Ja？Jak twierdzenie na lekcji matematyki． Robimy odbitki．$-\quad-\quad$
－Która najpierw odbijemy ？
－Parie maje pierwszeństwo
－Paire maja plerwszeństwo，nie znasz chy－ ＂savair vivre
－Ciekawy jestem jak ona wyszła，taka była zachwycająca，te niebieskie oczy．．．powiadam wam raz spojrzeć na nią i umrzeć．
－Masz．maipo，popatrz na kiiszẹ i zyi je． szcze troche，jestés młody，możesz się do czegos przydać，ot nadrz．wynies brudna wode $z$ ciemni

Wesoła praca w $\overline{\text { kole．Wszak my to sprawia－}}$ my，ze po wielu latach，bedziesz mog $\ddagger$ przypomniec sobie jasne chwile młodosci．

Aieksy Wawi ynlewicz－kurs III

## Z szybkością 120 klm．na godzine．

Powracam do szkoly．Pociag pedzi．Wageny zu－ pełnie przeladowane wojskiem polskiem i uczaca sie mlodzieza．W przedziale mym dość wesclo．Przeważa eiement plci $n$ wstretncj＂．Niemal wszyscy tkwia jeszcze w atmosierze światecznej．Sqsiad mój－bombardjer， czyli starszy strzelec，doslownie tonie we wzburzonym kieliszkami stawié âkưholu．Od czasu do czasu rzuci komu w twarz dość drastycznem slowem i znów oddaje się bezgranicznej，błogiej drzemce．Mamy rów－ niek dwie kolezanki，kobiety wicdzy，widocznie z siódmej，czy ostatniej klasy gimnazjum，o czem siwiad－ cza amarantowe tarcze．
－„Co czerwone－to dobre＂－méwi prastare polskie przyslowic．To tez przedstawicielki płci＿este－ tycznej＂mialy szalono－ogromne powodzenie．Szczegol－ nie ze strony armji polskiej，ktora prayjeła agresywny stosunek i bezustannie indagowata spłoszone niewiasty Biedne gołabki！Bronity się jak mogly，a przed de－ szczem wyzutych z grzecznosci slow，nastawiaty para－ sol ntojętrnṡc：．

Pezyszin wreszcie do starcia．Doṡé ostra wymia－ na show．¿unka zlowrogich spojizeñ－az wreszcie－ o！wielkie nieba－oswiadczyny（naturalnie nie moje）． Jeden $z$ zolnierzy o profilu inizszańca－jamnika $z$ rasa brytanów．wstal i szarmanckim ruchem osunal się na kolana przed nadobna blondynka．Twarz mial rozpio－ mieniona $z$ dzikiej radości i rzucil：„Królowo moja＂． Zapadlo milczenie，ale niedlugie，bo oto pensjonarka podniosła na niego swe oczy i bardzo łagodnie rzekła： agdybym była krolowa，to w pierwszej chwili wyrzu－ cikabym pana $z$ mego królestwa－preczl Skazałabym pana na straszna wegetacje w lasach dziewiczych Afryki，a tam mogłły się pan oświadczać małpom＂．

Słowa te czę́sciowo oirzeźwily，a raczej przewie－ trzyły mózg bombardjera．Wyrzuciły z czaszki nalot milosny i usadowity go na ławce．Usiadł．Rozpaczliwie
zatamal rece i zawotal：．Och！Dostakem kosza．Co zat bol！Rowdata mi pani serce，jak sie rozdaiera tepym mazempudethen sardynek．Ja juz trup＂．Jeszeze raz kiwn！ghowa ma znak hokesci i zasuad．

Tej dosé cirkawej sconie pareladata see resat．a milych pasažerow Kızdy zado nomy byl 2 widowiska．
 chanego＂podjat kontymacke dalszej rozmowy． Uśmichnal sie zalntnie Kichnat ；dobrotliwem wi razem twang wyortust：．Coy pam juz ma naracezo nego？＂．＂Owszem＂－stredtha krotko i cicho jak z kapiszona blondynka

Dla ryverza＂to byto za math，Zacząt coraz silniej nacierać na bezbroma naztubaczee＂，co whon－ kluzji wywolato micm：ta sparcoke．．Nie wyghupiaj sie pan＊rakoñezyla wsiciekla od ahsci ．królowa

Ja rownič zostakem czesciown pobryzany roz－ mowa，to tey misiablom mazor kres tej konwersacju Z refieksja wydobytem pudetko papierosôw，doṡ pha－ Sinit ：poczestowalem zacietrzewionego，he westio
gościa a sam zabralem sie do rozebrania calej kwest Zwrócitem się do niedoszlej królowej i nawet dosc zręcznie udałe mi się nawiqzać czysto－sztubacka roz－
 mowe．Po dugich icięzich oblezeniach fortecy，czy！
serca udato mi się dotrzeć do jego zaśmieconego mło－ serca udało mi się dotrzec do jego zasmieconego mło－ doscia centrum．Zaczę̧o się wywnetrznianie．Oka－
zuje sie，ze każda，juz dwunastoletnia panienka，cierpi zuje się，ze kazda，juz dwunastoletnia panienka，cierpi
na straszna dziedziczna ichorobe－na＂mitosč．Za－ na straszna dziedziczna ！chorobę－na miłosc ${ }^{\text {．}}$ ．Za－
czeło sie polowanie．Zastawianie sidei $\mathrm{i} . .$. naganka częło się polowanie．Zastawianie sidè̀ i．．．naganka Wrzedziale zaczal unosia suad milosny．Stałem nad przepascia．Ubic się nie dałem．W podskokach
wymknąłem się z sideł milości． mknąiem się $z$ sideł milosci．
Skierowalem rozmowe na temat jeszcze więce banalny，a sam przeniosłem się sercem gdzieindziej．．． ．．．Wtem Biała．Wysiadact
压


## Ś́więta na „Olimpie＂．

Powlókłszy 九renicami po tytule niniejszego arty－ kulu，jako zyw stanic Ci ，drogi czyte！n：iku，przed oczyma nauka twarda i zaplesniaa jak chałwa－hi－ storja starozytna Lecz prózne twe domysly，nie sięgaj myśla az tak dalcko，gdzics tam po greckich mieśct－ nach，ale $z$ drowy swój intelekt GSadż na miej－ scu－．．w Leśnej，na cucigodrem Podlasiu．Zacznijmy wiẹ od swiat，od tych naszych kochanych siwiat które człowieka obdarzaja muóstwem przyjemności wyskoków radosnych，ale czy dla wszystkich？O nie！ Wyjechało bardzo wielu，pozostala tylko garstka－sa to ci，którym los nie pozwolit spozywać święconego jajka między swymi najblizszymi．

Jest ich szestnastu zarejestrowanych i d．e．óch nad－ programowych．Do tych ostatnich fa sie zaliczam Zaczynaja sie sprawy čysto furmalne－－przeprowadzka $z$ sypialni na poddasze，które jeden $z$ tych osiemnastu ，nieszczesiliwych＊nazwał．Olimp＂．Dlaczego Olimp， a nie jakas pora Batania？Ot poprostu tak sobie．．．bo tadme brzm I straschwie mitologicznie．

Poczatkowo nudzi mi się okropnie．Z drugiej strony zadowuluny jestem．gciyz mam moznośc samo－ dzielnego dziatania pray stacji meteorologiczaej，a to zaszezyt mie byle jaki mieszkać na „Olimpie＂，robić deszcze i burze z pioinname

Dostosowanie się do warunków mieszkaniowych ＂Olımpu＊sprawiato nam wielka trudność，ale to wszystko fraszka gdyby nie sztaba，ktôra drzwi pro－ wadzace na＝Olimp＊zamykała punktualnic o godzinie $22 . \mathrm{ej}$ ．Ilèz to s：ę treci．u bylo nachodzić，gdy się do－ szto do drzwi po owej godzinie，a zastawaio się je zamknięte Ze ztościa lan：parta，lub conujmniej kobiety， wędrowal＂tieszccęsiliwitec＂do parku．Wkładał palce ＊usta i przeraziliwym swistem komunikowal się $z$
．Olimpem＂．„Hefajstos＂zawsze siedziak nad plika ksiazzek i wkuwal się zapamiętale，posłyszawszy gwizu odkręcał muskularnemi rękoma sztabę i wpuszcza spóznionego．

Nadchodzi drugi dzień światt，tük zwany dyngus． llez w tym dniu bylo smiech！i mokrych koszul．Spa－ lişmy wszyscy jak porznięci．Wtem wkradk się do sy－ pialni jakiśs śmierteinik z butelczyna wody i rozpyla－ czem w ręku．Pobudzil nas wszysikich，nawci sterane
go＂Hefajstosa＂
Wpadł Józio na Olimp，gdzie spal „Koszałeczka＂ i wylał na śpiạcego wodę ze spodeceka，
fienio zas lepiej uraczył Józieczka，
Bo mu wlał w zanadrze，wodẹ $z$ kubełeczka．
Taki to zwyczaj，na drugi dzien bywa，
Ze kazdy śpioch w lóżku，jak sledź w moizu pływa．
Lecz śmiakka diogo to kosztowato．Zerwali się wszyscy na równe nogi i zadrz̀łł＂Olimp＂．Zaczerpną Posejdon＂w miednice wody i wlat ja zuchowi za kołnierz．To poskutkowalo znakomicie．Przemoczony od stóp do głowy，opuszča miejsce ndszego zamie－ szkania．

Gorzej jednak było＝bolega ．Szarakien＂，bo mu－ ogon obleli wraz z jego filrakiem．．Szarak ${ }^{\circ}$ ，biedne stworzenie strzachną łapkami，uciek\} $z$ ．Olimpu＂， zostalistmy sami．

Teraz wszyscy idziemy na ṡniadanie．z witczym wprost apetytem polykamy smac\％ne kaski prz）goto－ wane przez p．Zarzadıajaca．Po śniadıniu częsć „wy latuje＂ra boisko，reszta podaża na＂Olimp＂．Caly dzień spedza się na zlotym rydwanie sportu，lub bez itośrie krwawiacych czas－nudach．Nadchodzi wieczór a $z$ nim Morfeusz darzący wszystkich błogim sne．a．

Ryszard Steck！．

に
${ }^{\text {„Lepiej }}$ miernie być grzecznym a długo，niz oraz i nazbyt a krótko＂．

## 

Dnia 7．go maja b．r．odbylo się zebranie organi－ zacyjne Redakcji „Łacznika＂，na którem wybrano skład nowych pracowników pisma na przysziy rok szkolny．

Do Redakcji weszli：kol．kel．Caruk Z．，Eiohu szewicz Wr．，Czech W．，Makarewicz B．，Sówhá E． Gałecki $F_{\text {Ei．，}}$ Gllecewski A．，Grygias w．i Stecki R．

## Korespondencja.

Na adres Redakcji ${ }^{\text {„Zacznika* }}$ wplynęło pismo Kuratorjum Okregu Szkolnego Lubelskiego ,Dziennik Urzedowy", gdzie wr recenzji zamieszczono przychylna raianke o nagesen Paskmie

Otrzymaliśmy równiez list od Pana Dyrektora Pañstwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszew-
skiego w Białej-Pod!askiej, Stanisława Damrosza wyrazajacy uznanie i goraca zachẹtę do dalszej owocnej pracy.

Dziękujac uprzejmie za pamiéc, pozwoiamy sobie zapewnic Pana Dyrektora, ze dolozymy wszelkich siz do postẹpu.

## 도 园

## Podziękowanie.

Czujemy siee w milym obowiazku wyrazic podziękowanie i uznanie za piękny przejaw uspolecznienia i zzozumienia wspolnej potrzeby Kołu Przyrodniczemu
i jego Opiekunowi P. Prof. Makarewiczowi za przeka zanie Redakcji ${ }^{\text {na }}$ Łacznika" z funduszów Koła 15 zt .

$$
30025
$$

## Z życia Sejmiku Szkolnego.

Dnia $13 \mathrm{III}-34 \mathrm{r}$. odbyło się zebranie Wydziału Sejmiku Szkolnego, na którem omówiono program obchodu Święta Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dnia 19.III-34 r. staraniem Sejmiku Szkolnego zostalo zorganizowane świeto imienin Marszalka Józefa Piłsudkiego.

Program uroczystości dnia był następujaç:

1. godz. 7 - hejnał.

- 9 - msza św.
- 9.50 - defilada mlodziezy szkolnej pod pomnikiem Marsz. J. Pilsudskiego przed Gronem Nauczycielskiem z panem Dyrektorem na czele.

1 godz. 10.15 - akademja w sali teatralnej

1. Odsłoniẹcie dekoracji przedstawiajacej popiersi Pana Marszafka.
2. Przemówienie P. Dyrektora.
3. Przemówienie kol. Caruka Z. ucz. kursu IV.
4. Chór Szkoły Ćw. - pieṡni iegjonowe.
5. Deklamacja - Czuraka W. ucz. VI klasy Louzef Pitsudski- Zbierzchowskiego.
6. Inscenizacje i spiewy harcerek - . O swięty kraja nasz**, Nasi ida" R. Bergla; . O dworku* J. Relidzyñiskiego; „Ani koniusz na nim aksamitny* i odczytanie rozkazu J. Pilsudskiego do harcerzy.
7. Inscenizacja klasy I-ej.
8. Przemówienie J. Maksymiuka strzelca oddziału w Leśnei =O roli $\mathbf{Z} w$. Strzeleckiego".
9. Chorr strzelczyń „Jedzie, jedzie na kasztance*
10. Orkiestra Seminarjum odegrała - Walc Szopena" i "Tańce góralskie".
11. Obrazek sceniczny - „Dwa pokolenia* w wykonaniu kl. V1.
12. Chór Seminarjum - ${ }_{\text {n }}$ I-sza Brygada ${ }^{\text {a }}$
13. Wręczenie przez p. Dyrektora uczniowi Se-
minarjum J. Ł.njkowi nagrody Kuratorjum Okregu Lubelskiego za prace konkursowa na temat: „Czem jest dla mas mlodziezy Marszalek Jozef Pilsudski"
III. godz. 18 - odegrano $w$ sali teatralnej faktomon taz historyczny w opracowaniu p. prof. Stani stawa Jedlews:iego.
Niewola 1. Zywy obraz Grottgera ${ }^{\text {n Pod muram }}$ więzienia". 2. Dziady cz. II ©. II , III z" improwizacja kol. Adama Guecewskiego kurs IV.
Walki zbrojne: 1. Żywy obraz Grottgera „Kucie kos". 2. Scena z ,Warszawianki" Wyspianskiego; monolog Chfopickiego kol. Jan Stanczuk k. V. 3. Scena z „Wyzwolenia- Wyswianiskiego, moditwa Konrada B. Makarewicz kurs IV. 4. Scena z "Róžy" Żeromskiego sprawa pierwsza kol. J. Gulacz k. Ill-ci.
Niepodleglosic: 1. Za Naszym Wodzem"-chór 2. Dekiamacja zbiorowa ucznów kursu III „Fanfary* J. Biạczki. 3. . 1-sza Brygada* - chór.

Dnia $23.111-34$ r. odbyto siẹ zebranie Wydziału Sejmiku dla czlonioów Tow. Oswiaty Pozaszkolnej, na którem omawano sprawe wyjazdu do wsi okoliczayen. 2 referatami p. t. .Ideal obywatela".

Dnia 24 i $25.111-34 \mathrm{r}$. rano odbyly siee kunferencje całonków T. O. P. z panem prof. Jedlewskim nad referatami.

Dnia $25 . \mathrm{iil}-334 \mathrm{r}$. członkowie T. O. P. wyjechali do okolicznych wsi: Łojek i Caruk - Witulin; Wawryk i Frelek - Bordziłowka Stara; Czech i Horbowiec 1 Frelek - Borczitowka Stara; Czech i Horbowiec -
Bukowice; Bohuszewicz i Faliszewski H. - Osowhas Bukowice; Bohuszewicz i Faliszewski K. - Osownas
Soboczyñski i Faliszewski K. - Droblin; Wawerski Soboczyns.

- Hrud.

Dnia 19.IV-34 r. odoyio się zebranie Wydzialu Sejmiku, na którem zajęto się zorganizowaniem uioczy-
stości 3-go Maja
Dnia $25,27,29.1 V-34$ r. odbyly się zebrania poszczegolnych sekcyj przygotowujacych uroczystośc 3-ge Maja.

Dnia 3.V-34 r. staraniem Sejmiku Szkolnego zostal urządzony uroczysty obchód rocznicy 3.go Maja

Program: Po nabuzzensiwie i defiladzie odbyìa sie akademja na podwórzu szkolnem, która otworzył przemówieniem p. Dyrektor. W cześci dalszej przemawia mowieniem p. Dyrektor. W czesci dalszej przemawia prezes Sejmiku 2. Caruk; deklamacja ucz. Szkoly Cw W. Czuraka „Trzeci Maj" J. Gulacza. Następnie wy-
siappiły chóry: Seminarjum, Szkoły Cwiczeń, Strzelczyí i Parafjalny. O godzinie 16.30 odbyi się festyn w lesie pod Marjampolem

Dnia 7.V-34 r. odbyło się zebranie Wydziatu Sejmiku przy obecności p. Wizytatora Odronia, p. Dy rektora J. Perzyny i Opiekuna Sejmik: p. prof. St Jedlewskiegn. Na porzadku dziennym byiy sprawy: Sprawozdania z referatow wygłoszonych w okolicznych wsiach; Sprawozdanie pracy redakcyjnej ${ }^{2}$ Eacznika ${ }^{\text {a }}$; Sprawozdanie kasowe $z$ festynu. Kooptajca kolegi A. Rudki na drugiego wiceprezesa Sejmiku w uznaniu rzetelności i odpowiedzialnośsi w pracy.
约

## Kronikaszkolna.

## Akádemja ku czci Karłowlcza

Dnia 15.III-34 r. urzadzona została w sal! teatral nej Seminarjum akademja ku czci Karłowiczal przy łakawym wspóludziale: pani prof. Makarewiczowe (for tepian), p. Banaszkiewiczowej (sopran) i pañstwa prof Zalewskich (melodeklamacja). Na prograי" koncert złozyly się: teterat kol. J. Rojka „O Karto xicza i jego oli w muzyce pulskiej*, spiewy solowe: p. Z. Czajk bs. tut. Sem, kul. Kaz. Faliszewskiego i kul. Z. Ca uka przy ak: $\quad$ planjamencie orkiestry pord batuta $p$. prof. Kędzictrawskiego, kol. M. Jẹdrych wyknnal sol na skizypcactr. Calcsé wypada pięknie i prayczynita us istutnic do pomania i zanteresowania siẹ postacia Kalowicza.
Imleniny Marszałka józefa pllsuarsmiego.


 progamu ?rzyczymy ois do upamęnienia tego Wiel klego Dnia

## Wyjazd na Ferje Šwiqteczne

Dnia 27. III-34 r. mbodzie? tutejszego Seminarjum rozjechata się do „domńw !.jcow swnich", aby zdobyc nowy zapas energji do da!sze pracy.

## Plerwsze zawody.

Dnia 8.IV-34 r. odbyly się pierwsze próbne zawody międzykursowe w lekkicj attetyce, siatkówce i koszykowce.

## Konferencja rejonowa.

Dnia i4.IV-34 r. odbyła się w Seminarjum konferencja rejonowa przy wspoludziale kursu V-go.

## Prakiyka pedagogiczna.

Dnia 15 IV do 23.IV-34 r. uczniowie kursu V.go rozejechali się do szkól powszechnych na odbycie tygodniowej praktyki nauczycieiskiej. Jest to pierwsza

## próba sil adeptów sztuki pedagogicznej.

## Świẹto Lasu.

Dnia 28.IV-34 r. staraniem Dyrekcji Seminarjum i Kiernomictwal Szkoły Cwiczeń odbyła się wspólna uroczystość kultury drzewek i przyiody. Okoliczncściowe przemówienia wygłosili pp. prof. Makarewicz : Ostrowski. Na 5 -ej i 6 -ej godzinie lekcyinej mbodzie wraz $z$ Gronem Nauczycielskiem udala się do lasu, gdzie kazdy $z$ obecnych zasadził drzewko. Niech sie święci Młody Las!

## Plerwszy Blwak.

Dnia 15.IV-34 r. Zeniska Druzyna Harcerska po ostajaca pod opieka ciuazynowei-harcmistrzyni K. Jedlewskiej, urządzita w okolicznym lasku próbe gotowania na polowych kuchniach. Harcerki wywiazaly się $z$ zadań doskonale, przygodnym gościom kol. Typie i !Horbowcowi niewsmak poszła ty!! o !!powa herbata (zato zdrowal).

## W zaczarowanym lesie.

Dnia 28.IV-34 r. staraniem Męskiej Družyny Harcerskicj urzadzono przedstawienie dla dzieci p. t. „W zaczarowanym lesie ${ }^{*}$

Dnia 28.IV-34 r. zeńska družyna harcerska urza dziła wycieczkę całodniowa do Komarna, połączoną z ćwiczeniami i gawęda dla uczczenia patrona Harcerstwa Sw. Jerzego.

## 

Dnia 3.V-34 r. staraniem Sẹ̣miku szikolnego zor ganizowano uroczystość rocznicy 3.go Maja. Po akademji odbyły się zawody sportowe Seminarjuin a po południu festyn w lesie.

## Wleczor humoru.

Dnia 6.V-34 r. staraniem Zastępu Zenskiej Druż Harcerskiej ${ }^{\text {GGwiazajek }}$ urzadzono wieczor humenu dla dzieci. Dochód przeznaczono na zlot Harcerstwa w Brześciu n/Bug.

## Najazd na Woroniec.

Dnia 9 i 10.V-34 r. Zeńska Druzyna Harcerska urzadziła dwadniowa wycieczike do pięknej okolicy urzadziła Krzna: Woroñca, gdzie była goscinnie przyjmowana przez pp. Cnmielewskich.

## Mira wizyta

Dnia 13.V-34 r. Żeńska Druzyna Harcerska Gimnazjum w Białej, przybyła w odwiedziny do naszych druzyn harcerskich pod opieke pani prof. Walewskie druzyn harcerski Na czesé gości druzyna zeńska urzadzita huczna zabawe taneczna.

## Lody w Lesne].

Na dowcipny pomysi zebrania finansów na wy. dawanie íacznika ${ }^{=}$wpadi Sejmik szkolny fabrykujac co pewien czas, w swięta i niedziele lody. Nowośc przyjeto $z$ entuzjazmem

## Koto fotograficzne.

Dnia 20, 21, 27.V-34 r. staraniem Knła odbyły sie zabawy i festyn. Na podkreṡlenie zasluguja ladne olasy dzieci pomysiu p. prof. Filipiny Poplawskiej.

## Kurs strazack

W dniach od 23 do $27 . \mathrm{V} \cdot 34 \mathrm{r}$. odbył się kurs
strażacki, który prowadzit starszy instuktor Boguszewski

## Sezon wycleczkowy.

Od dnia 23 do $26 . \mathrm{V}$ - 34 r . odbyła się wycieczka kursu lil go do Białowiezy. Część uczestników pojechata na rowerach pod opieka p. prof. Makarewicza, częséc pozostała koleją i pieszo pod opieka p. prof. Kowalskiego. W tym samym czasie Szkoła Ćwiczeń zorganizowała wycieczkę do okolicznego Stasinowa i do Białej.

## Swięto pleśnl.

Dnia 27.V.34 r. dla uczczenia pieśni Polskiej zorganizowano pod kierownictwem p. prof. Kẹdzierzawskiego w Leśnej piękną uroczystosć. Słowo wstęp. ne wyglosir p. Dyrektor. Chór Seminarjum, Szkoly Cwiczeń i dziec: okolicrnych szkol powszechnych wykonaly szereg pieśni pod batuta p. piof. Kędzierzawskiego. Program dopełnil chór parafjalny, którym dyrygowal pan Tomasz Jędrych.

Pieśń nasza, która przez tyle lat spełniała w ziejach polskiego narodu tak wàna role, została slusznie podniesiona w Polsce Niepodleglej na piedestał uznania i należnej godności.

Pieśni Polskiej Czesč

## ZE SPORTU.

## Plerwsze zawody.

Dnia 8.IV-34 r. rozpoczęliśmy sezon sportów letnich. Wczesna wiosna tegoroczna umozliwita wyjat kowe wczesne urzadzanie zawodów lekkoatletycznych gier sportowych. Wyniki uzyskane przez naszych lekkoatletów nie nalezaly do najlepszych. Przyczyna tego byl prawdopodobnie brak treningu przez okres zimowy i slabe wspołzawodnictwu, gdyz na starcie stanẹto tylko kilku lepszych zawodników. Z lepszych wyników bialežy wymienić pchnięcie nula $7,5 \mathrm{~kg}$. inga m. $\because: 8$. Cetińskiego M. i w skoku wàa $5,80 \mathrm{~m}$. kol. Guecewskiego A. Pozostałe wyniki słabe.

2-ge I 3-go maja zokazji Święta Narodowego odbyły się w Leśnej 2 w bieżącym roku zawody sportowe. Wyniki uzvskane stały o klase wyzej od poprzednich. Przy stosunkowo silnej konkurencji pierwsze micisca zostaly podzielone między kilku zawod hitów. Najstabiej wypadł bieg na 100 m . Przyczyna jest zla bieznia, pełna kamieni i nierówna. Dobre wyniki uzyskano w kuli i w skokach wdal i wzwy

Techniczne wyniki zawodów przedstawiaja się nasteppuaco:

## 100 m.

pierwsze miejsce kol. Lesiuk H. 12,2 sek.
drugie . kol. Chmielewski M. 12,4. kol. Guecewski A. 12,4.

## Pchnlecie kula 5 kg

pierwsze miejsce kol. Chmielewski M. $: 3,62 \mathrm{~m}$. drugie . kol. Sówka Edward $12,40 \mathrm{~m}$.

## Rzut dyskiem 2 kg .

pierwsze miejsce kol. Chmielewski M. $3: .54 \mathrm{~m}$ drugie . kol. Sówka Edward $\quad 30,76 \mathrm{~m}$. Skok wdal.
pierwsze miejsce kol. Guecewski A. $\quad \mathbf{3}, 86 \mathrm{~m}$. drugie . kol. Chmielewski M. 5,79 m. Skok wzwyz.
pierwsze miejsce kol. Wawryniewicz Al. $1,50 \mathrm{~m}$. , . kol. Guecewski A. $1,50 \mathrm{~m}$ drugie . kol. Chmielewski M. $\quad 1,45 \mathrm{~m}$.

Zespotowo w pięcioboju lekkoatletycznym zwycięzyła druzyna kursu piątege w składzie: kol. kol. Chmielewski. Lesiuk, Celiniṣki i Górski przed kursem V i III.

W rozgrywkach pilki statkowej i koszykowej zwycięžyły równiez drużyny kursu V-go bijąc w finale kurs III.

Zwycięski zespók siatkówki stanowili: kol. kol. Lesiuk H., Görski Z., Zaborowski J., Kośmider B.,

Borkowski A. i Wawerski R.; koszykówki: kol. kol. Lesiuk H., Görski Z., Wawerski R., Kalinowski T ( Smętny") i Zaborowski J

Na zakończenie zawodów orzemawial do zawodników p. Dyrektor zakładu i wręczył zwycięzcom dyplomy.

## Zawody strzeleckle.

Staraniem Koła Sportowego zorganizowane zostaly zawody strzeleckie o mistrzostwo Seminarjum. Do zawodów zglosiło się 19 zawodników ze wszystkich
ursów. W-skład zawodow wchodzi!o $G$-strzelań-z-wiatoówki i 6 z floweru

Ostainie strzelanie odbyło się dnia 31 -go maja floweru na 50 m .

Naj̣większą ilość punktów ze wszystikich strzelan uzyskał kol. Kacperuk ${ }^{\prime}$. kurs IV, arugie miejsce ajak koi Chuielewski M. kurs V trzecie miejsce kol. Faliszewski H. kurs IV.

Zwycięzcy otrzymali nagrody.
Adam Guecewski.

## Odpowiedzi Redakcji.

Kol. A. G. Z nadestanych do Redakcji prac zauwazylismy, ze znależliśsie juz właściwy swỏj ton. Radzimy popracować jeszcze nad kompozycja i zwrócić uwage na zwiazek poszczególnych cześci utworów.

Kol. J. G. Konstatujemy znaczna poprawe Wiersze mimo poprawności stylu nie maja jednak jeszcze cech wspulczesnej poezji. Dobrze byłoby zapoznac sieq z tworczoscia Wierzyñskiego, Staffa, Tuwima i innych. Staraé się poznaé jej istotę i wzbogacić swa kulture literacka.

Kol. J. H. Wiersze nadestane nie sa na poziomie naszego pisma. Radzimy jednak dalej pracować, a napewno coś z tego bẹdzie.

Kol. O. W. W nunierze ninieịszym znajdziecie jedna ze swych prac. Jetescie juz na dobrej drodze. Idźcie śmialo naprzód.

Kol. B. M. (x). W utworach Waszych jest niewatpliwic spora duad humoru. Nalezatoby jednak zwrócić uwage na dostosowanie go do naszych mozliwości. Starajcie się wygładzić Wasze dowcipy, tak, zeby one mialy dla wszystkich nas wartość. KalamDury Wasze sa miejscani świetne.

Kol. Fr. H. Sposób wyrazzania myśli przedstawia
jeszcze bardzo wiele do zyczenia, aczkolwiek postẹp uz jest. Pisać bardziej rzeczowo : refleksyjnie, mniej razesami.

Kol. R. S. Ładne i oryginalne ujecie tematu rayczyniło sie przedewszystkiem do umieszczenia Waszego artykulu w bieżacym numerze.

Kc!. „Leon". Szkoda, ze dotychczas nie dawaliscie znaku zycia. Macie, bowiem swój własny sty! prace Wasze zdaja się być wartościowe.

Kol. J. M. Ujęcie tematu właściwe. Forma poprawna.

Kol. E. S. Propagailúa oszczędnósci jest rzeczą niewatpliwie dobrą i potrzebna, ale są jeszcze inne ównież dobre rzeczy. Spróbujcie napisać na jakiś nowy temat. Uda się napewno.

Kol. T. K. S. Czytelnicy dopominają się uparcie Wasze ${ }^{\text {ssmętne }}$ wierszyki". Nie dajcie się przeto zbytnio prosiç, a piszcie duzo i o wszystkiem co tylko wokół Was się dzieje.

Kol. W. Cz. Refleksje o pierwszej Was:ej pracy oświatowej, [ku dalszemu krzewieniu jej idei drukujemy.


[^0]:    ${ }^{*}$ ) Jak stalem się cocjalistą (1003 r.)

