# WIロNロK몸 

oczu Kryysztofa, zeby nie sprawle mu przykrosci? I wreszcie dlaczego te reecz jednak zostawila: czy chci la mu dat do zrozumienia, ze nie moze liczye na żadne szanse, czy budzenie zazdrosci 1 spowodowanie jakiegos wyrażnego gestu?
Nie miahy wiele sensu te medytacje nad fotografia i stwierdzaja $z$ przykrościa, ze wclàzz jest w jego rekach, Krzysztot pieczolowicle
stawil korzony mimpiejscu. Czut się upo tem.
(Nie potraflee sobie wmówí, ze ta sprawa jest mi obojętna. Niestety nie jest. Tylko nie wiedziałem aż do teraz, o co whasciwie chodzi. A te raz wiem, it nie ma sensu kry przed samym soba whasnego pragnienia. It takze wiem, ze nie moz bym nie umial byc przy niej tylko neutralnym znajomym, sluchaczem niepelnych zwierzeí, doradca drobnych kłopotich. Sa koblety $\mathbf{z}$
(Dokoñczenie na str. 2 i 3)


SPOJRZENIE
Yotel Eloze

## Z POEZJIS£OWACKIEJ

## Štefan Z̃ary

## $\boldsymbol{K} \boldsymbol{R} \boldsymbol{E} \boldsymbol{W}$

Gdyby zlączyć
wszystką krew przelaną bylaby jak Nil.

Wszystka krew od wieków wytoczona z ludzi, z ofiarnych zwierząt. Padalaby dwieście dni jak tropikalny deszcz.

Zalałaby ulice, pola i pobojowiska od Termopil po Wolgograd.

Tysięczne pokolenia dzielnych ofiarodawców nie wrócilyby krwi utraconej
A przecież moja aorta pulsuje zaciska się tlok serca,
wystepuje na twarz rumieniec wzruszenia i gniewu.

Ostry kolec sprawdza, czy w palcu mam krwi dosyé i stwierdza,
że mi wystarczy jej na cale źycie mogę nie żalować kropli,
która plonie rubinem
na alabastrowej róży.

## Podezas czuwania

przybija sen mój do ścian
okiem ironicznym
samotność.

Tomask Janovic

## B UTY

I szewe, ten stary, chromy szewc także jest poeta -<br>ze skóry wyczaruje sonet damskich czólenek,<br>z trzech rzemyków splecie wolny wiersz -

sandaly
I szewc jak poeta żarliwy
rozdaje swoje palce, myśli i sny mężczyznom i kobietom
Ludzie je podziwiaja, gorliwie polerują co rano, a potem niszezą na surowym bruku.
W mroku usypiania
zaludnia moje ściany pedzlem fantastycznym samotność.

# „dzieci, wy Polski dożyjecie!" 

Z Gdańska szerokim lukiem przez Poznań i Wrocław docieramy na
Slask opolski. Mijamy czyściutkie, pelne zieleni i kolorowych domów Opole, by zatrzymać sié doplero pod
Górá św. Anny, w powiecie strzeGóra św
Góra św. Anny, miejsce upamietnione krwia powstańców slaskich drogie sercu każdego mieszkanca tej iemi.
„Cheq̧ sprzedać kraj nasz
dyplomaci
Hej ludu ślaski chwyć za broń Za te krzywde im dzis zaptaci
Nasza robocza, twarda dron..." Ze słowaml tej pieśni ruszyli do walki Slązacy
2 maja 1921 roku wybuchlo trzetestem ludu polskiego przeciwko niesprawiedliwym granicom, oddajacym w niemieckie whadanie te odwiecznie polska ziemie. Wyjatko-
wo zaciekłe walki toczyly sie wrewo zaciekle walki toczyly sie wre-
jonie Gory sw. Anny: powstańcy opanowali te tereny, docierając az do Odry.
Zbrojny czyn ludu sląskiego, który nie po raz pierwszy, whasns Krwia dokumentowak swe przywiazanie do Polski poszed! na mazne. Nawet nlechęt nam przedsta bywajacy na Sląskuzramienla Ligi Narodów musieli uznać polityw rezultacle ok. 30 proc. spornego plebiscytowego terytorium przyznano Polsce.
Nadal przecież pozostala za gra-
nica znaczna czéséc rdzennie polskiej ziemi opolskiej. Zamieszkala tu ludnośc musiala cierpiec przesladowonia, ktore zwlaszcza do whadzy Hitlera, przerodzily sie w perfidny, obejmujacy wszelle
Polska mowe, polski zwyczâj prze baczac pilnie, by miodzi nie zapomnieli o swym narodowym pochodzeniu. Przed wiekami żyl lud slaski w oderwaniu od macierzy. pielegnujac rodowy obyczaj. Co swiatlejsi, dysponujacy odpowiednimi srodkami nízny, do niedalekiego Krakowa, by pełna piersia odetchną́ polsko-
scia. scia. Stamtad przywozili narodowe
pamiatki i jak relikwie przekazywali je dzieciom. Dziad Bronisławy Gomólowej zamieszkaly w Wójto-
wej Wsi koło Opola nie jeden raz wej Wsi kolo Opola nie jeden raz wiadola malej Bronce jaki to ten Kraków śl.
Dziewczynka zapamietała zwłaszcza mówione z glẹbokim przekonaniem, prorocze slowa staruszki -dziect, wy Polski dożyjecie. Zanim jednak mialy sie sprawdzic te slowa, wiele jeszeze przejść
musiała mela Bronka. W szkole uczono dzleci w jezyku niemieckim zabraniajac im poslugiwania sie mową ojców,

- Jak kto mówil w szkole po nam przy zwiedzaniu Góry Sw, Anny, Bronislawa Gomólowa - to nauczyciel bil go po ręce
Bronislawa Gomólowa jest dzís siwa, pelna energii i humoru kowiasta, ktora przeszła przez piekło hitlerowskich wiezieñ i obozów
koncentracyjnych - ma tyle sił koncentracy
witalnych:
Usiedlisimy w cieniu zagajnika u stóp dominujacego nad wzgórzem monumentainego pomnika czynu
powstańczego, którego twórea jest najwiekszy wspólczesny rzeźbiarz polski, prof. Xawery Dunikowski. Gomólowa, jej mąż Józef, nauczyiel miejscowej szkoly - Buglel, Piotr Glowania - uczestnik powstania slaskiego.
Pani Bronisfawa nie odpoczywa ani na chwile. - A może Wam cós
zaśpiewać? - pyta z uśmiechem. - Prosimy bandzo.
-To ja takie stare nasze piosneczk
I wszyscy jak urzeczenl shuchamy „Pod moim okienkiem
jest tam bioly piosecek
co mi go podeptot,
Piosenka ma wiele zwrotek, gdy chwalimy pieśniarke, thumaczy sie skomnie: - albo to malo sie na1929 roku nasz chór "Lutnia" z Opola otwieral polska "pieśnia targi poznańskie! A jak poszłam za mąż, przecle mój stary byk dyrygentem haszych chórów ludowych, zanim go aresztowall hitlerowcy prowadzit 10 polskich chorow. Wywiežl go do Buchenwaldu wraz z ojcem
i 5 bracmi...
Niejeden raz, jak wracaliśmy próby, zastepowaly nam droge byæo Rluczye po polach, przemykac się ścleżkamí..
- Ile razy mi szyby w domu slonica ralnik wsporma ogarzaly od Glowanla, uczestnik powstań slaskich. - Bo u mnie w domu byla polska szkola, a Niemey to nazywali mnie "polskim inspektorem skolnym".
Byla w tym zjadMwa Ironia, ktoz by powaznie traktowal zwyklego chłopa - inspektora.
- A jak pojechatem do miasta, poszedrem siç napic piwa - właśnosem drzwi: Ty nie masz tu $\infty$ szukak, idż na piwo do Polski - ryknal, wzbuszów.
Ale doczekalem się swego - a tych $\infty 0$ nas, Polaków prześladowali nie ma juz̀ na Sląsku!
Za przyznawanie sle do polskości trzeba bylo drogo placié. Nie wolno
bylo cozmawiac po polsku, dzie-
ciom nadawae polskich imion, kto sie odwažyl posylać dziecko do najgarszego... W - mogi oczekiwac Gomótów robu llezna juz rodzina Rodzice postanowili - nie baczaç na zwiazane z tym ryzyko - nadać mu polskie imiẹ Kazimierz.
Niemiec - urzednik wyśmial ich zowie byli "bezczelnoós"... Ale Gomógrana. Po trzymiesieccznych sa wyniach uzyskali wresciele Chlopak otrzymal imie Kazimierz. To byl rok 1939, początek wojny.. Najpierw przyszli po méza, tak zreszta jak po wszystkich czlonków
Zwiąku Polaków. W 1941 r skonfiskowali jej gospodarstwo, z grofiskowali
madka dzieci gospodarstwo, z schronila się u siostry w Opolu. Przyszli i po nia, w Ravensbrück otrzymala numer 34712...

Niewielu wrócłlo z obozu i kažni... Gomólowie ocaleli, wrócili na ojcowizne, odbudowall gospodarstwo.
Ciesza się z rorwoju swej ziemi rodzinnej, sa dumni $z$ tego, że Opolszczyzna osiagnẹta największe w kraju zbiory.
Po wojnie urodzil im sie syn,
któremu już bez przeszkōd dali imię Staníslaw....

ZBIGNIEW WAWSZCZAK

## HIn mans?

## Nie zazdrośćmy planisfom

Hantazja - whrew pozorom
nie jest
mlodości. Komenq
wylqczie rzeczy lubi sobie pofantazjować ba, spora grupa skqdinqd powaznych panow takie fantazje ujmu-
je w niemniej powaine dokumenty zwane plantami perspektywicznymi. Jak więc bedzie
wiedzmy 1980?
Stop Prov Stop. Przede wszystkim ilu nas
bedzie. To tego zależy wsrawa zasadnicza. Od cja, dochód narodowy na produkludnosci, stopa życiowa itp.

A wiecc ilu nas? Wchodzimy wo temat, który $w$ oficjalnym jezyku nazywa sie prognoza demograficznq. Niestety, nasi demografowic bardziej przy, ze nie tylko nasi) go Wicherka anizeli mózg elektro-
W 1957 roku GUS opracowal prognoze na rok 1975, ktora przewldywara, ze
ludnose polsk1 wowym roku osignie
lich 1tczbe $37,7 \mathrm{mln}$, Jednakze Juz w r. 1 risi
prognoza na ten rok odblegala tak da-
proe
 rekty, opracowano kellka nowyon wa-
rlantow, ktore róznlly sle od poprzed-
niel od 5 do min ludzi wir. 1975).
Kilka milionów
tudzi mniej tub wiecej, to rzecz niebagatelna, Skqd wiecej, torq takie różntce? Statystyka
sie bion
demograficzna robi to samo. Fakty
pochodzily z roku 1955. Tymczasem pochodzily z roku 1955. Tymczasem pod wplywem wielu czynników. niezwykle trudnych do przewidzenia. To straszaie komplikuje prace Na pewno taki zasadniczy wptyw na "produkcje" dzieci maja warunki ekonomiczno - spoleczne ito, co zwykle określa sie mianem pozio-
mu życia. W uprzemyslowionych mu życia, W uprzemyslowionych krajach kapitalistycznych, ${ }^{10}$ ciqgu wojnq, obserwowano niezwykle szybki spadek wskaźnika urodzeń. Przyrost naturalny nie przekraczal tam 1 proc. rocznie, a w niektórych krajach byl jeszcze niższy. Dziśs sytuacja w tych krajach jest podobna.
Można wiec zaryzykowac wniosek, że $w$ miare wzrostu poziomu zycia nastẹpuje spadek liczby urodzeń. Obraz psuje jecInak sytuacja w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Po wojnie nastqpil $w$ tych krajach poważny wzrost wskažnika urodzen. chodzi nawet do 2 proce rocznie $w$ USA jest niewiele niższy.
O ile jednak takze niespodzianki dajq się jeszcze jako tako przewidzieé i wytlumaczyć, to znacznie bardziej komplikuje caly rachunek ryki i Azji na przyklad wystapilo
wostatnich latach zjawisko, które nazywa sie powszechnie "eksplozja towy roczny wzrost ludności nie należy $w$ tym rejonie do raadkości. W
okresie lat dwudziestu liczba okresie lat dwudziestu liczba lud-
nosci ulega tutaj podwojentu. Jest to ptzede wszystkim rezultat gwaltownego spadku wskažntka umieralnosci, wynikajacy $z$ upowszech nienia zdobyczy medycyny, higieny spolecznej, skutecznej wallci z cho-
robami, a przede wszystkim z marobami, a przede wszystkim z ma-
sowymi chorobami epidemicznymi, które do niedawna dziesiatkowaly ludność. Np. zastosowanie poczet wego DDT do walki przecius malarii, w ciqgu kilku lat doprowadzito do raptownego spadku śmiertelności. Natomiast wskaźnik urodzeń $w$
dalszym ciqgu utrzymuje się na niezmiernie wysokim poziomic. O wplywle "DDT" na sytuacje lud
nosci nlech
swladeza pomylki ludz
 jeden $z$ najwybitinie jszych demogratow
amerykaniskich (Notesten) oglosit pro-
 ci swiata W r. 2000 na zaledwle 3.300 mln .
OUllczenia przyjete prez Swlatowy
Kongres Demograticzny (w Rzymle w

 wobec wclaz wzrastajace elekspiozj demograficznej" w krajach ekonomicz
nie slabo rozwintetych, przyjmuje sie

(Dokoriczenie na str. 3)



Józef Ligeza

## P

(Ciag dalszy ze str, 1)
Którymi taka, wylaczznie taka plaszczyzna znajomossci po prostu nie jest
mozliwa. Do nich naležy Monika mozliwa. Do nich nayezy Monika koscia ostateczna, całkowitym porozumieniem kobiety if mezzczyzny, I jeżeli to sie nie może zdarzyc, jeze-
ii nie udaje sie do tego doprowaIi nie udaje sie do tego doprowa-
dzié, znajomosé z $z$ nia musi byé dadzic, znajomosse z nia musi byc da-
leka i zdawkowa. Na granicy obcosci. Wykoleil mnie ten kraj 1 nie cosci. mnie teraz na chlid wobec
stac
Moniki. I nie mam pojecia, co ona 0 mile mysil. Mozé nawet wcale nie mysili. Może jestem dla niej tylko cudzoziemcem, takim $\mathrm{Cl}_{1}$ e-
 mory i nawet serdeczności, choćby
przez wzalad na miejsce urodzenla it wszystko coo niej mysile jest tylko traceniem czasu. Ale w koncu
mam czas imoge z nim robićco co $\underset{\text { zechce). }}{\text { mam cza }}$
Idąc bez pośpiechu w pięe minut zralazt sie na Rynku. Miasteczko wygladało jak wyludnione, zaledsiegu wzroku. Lecz dla czlowieka,

## (1) 庴

widoku nic niepokojacego 1 Krzyszdze trudu odnajdywat swa wiedze o tym miejscu i jego obyczajach, najdawniejsza wiedze jaka by
la mu dana, o tej porze dnia io tej ła mu dana, O tel porze dnia io tej porze roku nie byto komu zapetmiac cy siedzieli za biurkami, dzieci byty w szkole, z której co trzy kwa dranse ogromny harmider niosk sieq az na laki, by po kilku minutach nagle zacichnac, a reszta mieszkancó zw zajmowaia sie swoimi niewielkimi po-
lami $i$ ogrodami, które byly dla wie lu jedynym zródiem utrzymania Odlegte od wętow kolejowych, osrodkőw przemysłu 1 glównych szlaków kraju, miasteczko nieruchomiało w swe powszednie poranki 1
tylko ktos nieswiadomy móz tym widzieć inartwote.
Przechodzac na ukos Rynkiem Kryysziof spotkał matke Moniki, wracajaca do domu $z$ wyladowana
siatka. Wypadto odebrac jej ten ciesiatka. Wypadto odebrac jej ten cie-
zar, który wiazal sie, być moze, z zar, ktory wiazal sie, byc moze, z
jego wizyta, i odnieś na miessce. Zawróch więc i towarzyszyl zatioskanej kobiecie, która wciąz usitowa la odebrać mu siatke; możliwe, że noszenie kuchennych zakupów bylo
tu zajeciem niegodnym prawdziwe-

Satyra to szczególnosci tikomu
nie laje Czolem bije osobom，gani obyczaje．
nie laje：
Po wakacyjnej przerwie Państwowy Teatr Win Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wzno－ komedii Aleksandra Fredry＂Mȧ̇ i żona＂， 1 raz pierwszy w rok pózniej na scenie lwow－ skiej，zostala uznana przez owwczesne＂sfery wyisze＂za wysoce niemoralna．Miody autor narazit sié bow
Na pozór wierna i bogobojna Elwira zdra－
dza swego męza hrabiego Wacława prowadzac dza swego męza hrabiego Waclawa prowadzac romans z jego serdecznym przyjacielem Al－ itedem．Selanki nie maci＂ciagia，obawa
i fakt，ze＂Swiat ma oczy przenikliwe＂．Alfred
uroczyscie wyznaje jej milośc stala＂，co nie uroczyście＂wyznaje jej＂milośc stala＂，co nie
przeszkadza mu flirtować równoczesnie z Jus－ tysia－pokojówka i zarazem powiernica El－ twarz podwójna．Zarozumialy i nazbyt pewny siebie jest przekonany o wiernosci zony，sto－
rej czulosé i przesadna troskliwośc okazuje
tylko przy gosiach．Za jej plecami zabawia tylko przy gościach．Za jej plecami zabawia Alfred．Taka sytuacja trwalaby jeszcze dośd drugo，gdyby nie intryga przebleglej i spryt－ mu swych państwa Alfreda i spokojnie zaży

## 

Na skutek nieoczekiwanego splątania intry－ cy demaskuja sie nawzajem wszyscy uczestni－
cy
domowej komedil męza，mȧ zone，kochanek kochanke，przyja－ ciel przyjaciela，Justysia wszystkich．
Znakomity znawca twórczósei Aleksandra Fredry，Stanisław Pigon dobitnie charaktery－
zuje tee sztukẹ：uderza w niej przede wieniu obranego jadowity realizm w przedsta－ wszy pod śwlatło środowisko arystokratyczno－ burzuazyjme odsłonil je Fredro w jego zepsu－ ciu i swawoll moralnej，ukazal 亡ycie tej niby－ elity wypenione zabawa，karciarstwem，zio－
Eliwym plotkarstwem i wreszcie użyciem zmy－ slowym wyzwolonym ze wszelkich wiezów ${ }^{\text {mi }}$
Mimo pasji demaskatorskiej Fredto stroi sie W toge zgorzknialego moralizatora， ale $z$ ironiczna poblażllwościa blyskotliwie
1 dowcipnie bawi się perypetlami swoich bn－ haterów，od pierwszej do ostatniej sceny．Nie－ ktorych raził jednak brak moralu，stad do
postmiertnej edycji dziel komediopisarza（1880 posmiertnej edycji dziel komediopisarza（1880
r．）wydawca wprowadzil nowa wersje zakoń－ czenia＂Męza i iony＂．Nowa scena finalowa nie miala wprawdzie uzasadnienia artystycz－ nego w tekście sztuki，ale jako ，moralna＂za－
panowała na drugo w póżniejszych wydaniach naukowych i popalarnych
Dopiero Tadeusz Boy－Żeleński wszczal kam－ panie W obronie plerwotnego，autentycznego tekstu fredrowskiej komedif．Gwaltowna i za－
razem ostra polemika Boya z głownym obroñ－ finalu－Eugeniuszem Kucharskim zakoñczy la sie zwyciestwem autora ，Obrachunków
fredrowskich＂．W ostatnim krytycznym wy－ drearowskich＂．W ostatnim krytycznym wy－
1955 ．＂Pism wszystkich＂Aleksandra Fredry z
redakcja Stanislawa Pigonia 1955 r ，pod redakcja Stanislawa Pigonia po－
dana jest（w tekście głơwnym））pierwotna oana jest（w tekście głównym））pierwotna
wersja zakoñczenia ，Mềia $i$ zony＂．Ta dość sztuka ta，bedaca ważnym ogniwem wo twór－ czości komediopisarza，do ostatnich niemal lat
stanowia zródło kontrowersyjnych dyskusji

Tylko dziela o duijch wartoselach artystycz－ no－pozn
Dobrze sié zatem stało，że w repertuarze rzeszow skiego teatru znalazła sie ta pozycja．Dobrze zwla szcza dlatego，it fredrowskie komedie ostatnio pojawiaja sié dośc sporadycznie na scenach
polskich，co poniekad tłumaczy sie dażnościg polskich，co poniekad thumaczy się dążnościa nierzadko eksperymentainych，Nie chcę być zle zrozumiany．Nie wystepuje bowiem prze－ ciwko nowemu，a raczej nowatorskiemu reper－
tuarowi，ale uwazam，ze na scenach prowin－ tuarowi，ale uważam，że na seenach prowin－
cjonalnych（nie wstydžmy sie tego przymiot－ cjonalnych（nie wstydźmy sié tego przymiot－
nika）kontaktujących się z publicznościa o róż－ nym przygotowaniu do odbioru sztuki，reper－ tuar musi byé dokładnie wyważony．Obok fuar musi byc dokładnie wyważony．Obok
sztuk ekskluzywnych，o trudnym podtekście

## CZES£AW K£AK

 filozoficznym，moralnym i obyczajowym（np． wicza，＂Indyk＂－Shawomira Mrożka）mogasie rowniez znalezze i itakie pozycje jak：＂Ich czworo＂－Gabrieli Zapolskiej i $i$ ，Maż i zona＂ －Aleksandra Fredry，Taki dobór repertuaru est trafny z punktu widzenia kryte
dłowości upowszechniania kultury
Rzeszowskie przedstawienie „Méza í żony＂ jest w pewnym sensie importowane $z$ Warsza－ wy．Pomysł inscenizacji pochodzi bowiem od
Bohdana Korzeniewskiego，który reżyserowal te sztuke $w$ Teatrze Polskim $w$ sezonie tea－
tralnym $1948 / 49$（jak podaje nota informacyj－ na zamieszczona w programie ，ze spektaklem ym Teatr Polski wystepowal czterokrotnie za granica：w Paryżu，Moskwie，Londynie i Pra－ ry w warszawskim spektaklu wystepowal w roli Alfreda，Zatem koncepcja przynajmniej
w ogónych zarysach nie uległa zmianie．Praw－
dopodobnie powtórzone zostaly nawet pewne dopodobnie powtórzone zostaly nawet pewne
sytuacje，co wnosic można ze zdjecia（patrz sytuacje，co wnosic można ze zdjecia（patrz
program）przedstawiajacego czula rozmowe program）przedstawiajacego czuła rozmowe
kochanków w pierwszym akcie．Zmienili sié tylko aktorzy，ale o tym nieco dalej．
Glównym zalożeniem inscenizacji i rė̇yserii yło wydobycie z fredrowskiej komedii tego 0 najistotniejsze：ostrosci satyrycznego widze－ postaci i slowa．Wprowadzona przez insceniza－ tora dodatkowa scenka，w ktorej Alfred ph－ żegnawszy uprzednio dom jednajacego sie mal－ zeństwa podchodzi do okna，by daé mnaé Elwi－ rze，że powróci tu，skoro tylko Waclaw sie od－
dali，świetnie podkresla demaskatorskie in－ dali，świetnie podkreśla demaskatorskie in－
tencje autora．Mimo ujawnienia ciagu zdrad

## ci nie odrodzila sie moralnie（jak tego cheiell

 poprawiacze Fredry）i nie zamierzala zmieniéswego posteppowania．Komedia zaczyna siẹ swego postepowania．Kom
więc da capo－od nowa．
Nie trzeba dowodzic，ze kwestla dokonania wyboru obsady aktorskiej＂Méża i żony＂jest cjach komicznych teatrowi rzeszowskiemu nia zbywa．Stąd jedynle Aleksandra Bonarska w rolit Justysi czuła się w swoim żywiole．Tempera－ ment，swoboda，szybki refleks，lekkośc ruchu，
duże możliwości mimiczne pozwolily artystce duże możliwości mimiczne pozwolily artystce
stworzyć postać przekonywająca，chociaż nie－ stworzyć postać przekonywajaca，chociaż nie－
kiedy poczynała sobie tak jak w komedil bulwaro wef zapominajac，że akcja rozgrywa siew ary－ stokratycznym salonie．Podobnie，ale w zupel－ nie innym gatunku，Celina Klimezak w roli Elwiry panujac dobrze nad wierszem utwo：u
nie zawsze pamiętała，ze jest to mimo wszyst－ nie zawsze pamieetała，ze jest to mimo wszyst－
ko komedia，a nie ponury dramat．Elwira do－ ko komedia，a nie ponury dramat．Elwira do－
wiedziawszy się w akcie drugim，ie jej ko－ Wiedziawszy sie w akcie drugim，ze jej ko－
chanek uwodzil równoczeSnie Justysię i Alinẹ， urażona w milości własnej，gniewa sie i po
trosze spazmuje，ale w koncepcji autorskiej nie jest to rozpacz pozostawiajaca trwale ura－ 2y．W Interpretacji artystki scena ta zostala stanowczo przetragizowana，co stoi w sprzecz－ nosci z finalem sztuki，
wraca do lask Alfreda
W rolach meeskich wystapili Witold Gru－ szecki（Wackaw） 1 Zdzisław
Obydwaj aktorzy nie zdołali
zespolic（Alfred）
piekna Obydwaj aktorzy nie zdołali zespolic piekna
poetyckiego slowa ze swoboda salonowego poetyckiego siowa ze swoboda sa sane
sposobu bycia，Sa to przeciez̃ wažne elementy w komedii fredrowskiej．Waclaw znany don－ juan do niedawna ，trzecia osoba przy każdym
małżeństwie＂，jak schlebia mu Alfred，na rze szowskiej scenie jest troche nieporadny．Ai fred natomiast，pojetny uczeń，który prze
swego mistrza，w omawianym spektaklu swego mistrza，W omawianym spektaklu umie sie nagiać do sytuacji $w$ jakiej przycho－
dzi mu działac．Jest taki sam wobec sentymer tainej Elwiry jak 1 wobec swobodnej racjonal nie myslacej Justysi．Wvdaje sie，ie artysc przygotowujac swe role．niezbyt dokładnie
przestudiowali styl zycia epoki，w której akcj przestudiowali styl zycia epoki，w korej
jest osadzona．
Jednego nie mozna odmówié temu przedsta wieniu，swietnego tempa，które utrzymuje sie od poczatku do końca，co jest zasługa nie tyl－ ko rezysera，
aktorskiego．

## 1）Aleksander Fredro－Mąz I Lona．Komedia  



Scena z，Meza 1 Zony＂Alelksan त̈ra Freidry．Od le wej：Altred（Zdzislaw Slkora），Justysia

## Nie zazdrośćmy planistom <br> （Ciqg dalszy ze str． 2

Juz liczbe s．
szego stulecia． Oczywiscie，nam nie grozi jut －pocieszajacych komplikujqcych zycie－wario pa miętać．
Najbardziej charakterystycznym nie sie ziycia ludzkiego．Nauczymy się zapewne nie tylko leczyé choro－ by uznawane dotad za nieuleczalne fowie sq zdania，ze pulap ilvgowie－ czności，którego nie można przekro－ czyé ze wzglẹdów biologicznych，
wynosi okolo 110－t20 lat．Wydaje sie，ze do koña naszego stulecia jest zupelnie moztliwe zwickszenie
przecietrego wiekt o okolo 20 lat Zmieni się wiec struktura ludnośei wedlug wieku，lecz równocześnie zmienia sie $w$ istotny sposób warun－ ki，w których bẹdziemy zyć．Techni－ ka，procesy automatyzacji，chemiza－
cji，＂cybernetyzacji＂idd．stworza nowe warunki wymagajace od każ－ bardziej wszechstronnego wyksztal－ cenia，niz ma to miejsce obecnie．

Wrócmy na chwile do krainy
fantazji．Potocznio zuyklo sic uwa－ zać，ze $w$ miare postgpu cywilizacj！ nastepowac bęazie skracanic wieks pracy，na emeryturc będziemy prze－
chodzic $w$ latach zapewniajqcych pelne korzystanie z walorów fizycz－ miar rak do pracy reguluje sie weześniejszymi emerytutami．W przysztosci bedzie chyba odwrotnie． bnie state wydluzal．W Wnika to z wymaga warostu ikwalifikacji i spe cjalizacji．Dziś wiek zdolnosci pro－ dukcyjnej oznacza praktycznie 16 lat．Można przypuszczać，ie za lat kilkanaśle wymogi pracy 10 zauto－
matyzowanym swiecie wyklucza niemal calkow cji i ze zdobycie cji to kwestia wielotetniej $i$ to ko－ na sie nieodzownym warunkiem
pracy．Oznacza to przesunipcie wie－ pracy．Oznacza to przesunipcie wie－
ku ，wchodzenia＂do pracy o 10 lat ku ，＂wchodzenia＂do pracy oromne＂podrozentel kosztóvo wyszkolenia każdeno pracownika， przu naturazesnym przeinzaniu przy rownoczesnym przeilizaniu
okresu biologicznego ̇ycia－bedzie tendencja do przealużania wieku produkcyjnego．Na emeryture be－
dziemy szli $w$ wiekt znom－hie bar－ dziej zaawansowanym，ani lit dzie－ e disicrny szac sie bedzie zapewne
wymiar pracy i tydzien pr

Uf！Planowanie，to niezwykle iru－
dna dziedzina，Wlašciwie nu－zego na dna dziedzina，Wlasiciwie nuizego na
pewno przewidzieć sie nie da， wszystko $w$ sferze：może prowdopo－ dobnie，chyba－a tu kaza plano－ dzie lepiej，wygodniej，sprawied wiej．Ale jak？
Nie zazdrośćmy planistoir
ALEKSANDER PASZYNSKI
go mężczyzny．Mimochodem wspom nfala，że na ogós Monika wyrecza
ja，jesli rankiem trzeba przynieść coś cięższego；mógł z tego wnicsko－ wać，że Monika nie zawsze ma za－
jęte przedpołudnia．I pomyslal，że jette przedpołudnia．I pomyslal，ze nawet，czym ona sie zajmuje
tym swolm biednym miasteczku． Potem poszed及 już prosto do celu，
nie kontemplujac po drodze Rynku i kierowal sie wprost w swoja ull－ ce．Mijal，nie ogladajac sie，nielicz－
ne stojace przy niej domy ne stojace przy niej domy i rumo－
wiska innych，dotad nie odbudowa－ nych，i zatrzymal sie dopiero za na którym kiedýs żyli．Dawniej w
tej czessici ulicy，blisko juz̀ jej koñ－ ca i wylotu w pola，giebokie rowy
biegly pomiędzy droga i domami， na podworko wchodzilo się lub wje żdizalo po drewnianych nasypanych
ziemią mostkach．Teraz rowy zani ziemia mostkach．Teraz rowy zani－
kly ，widn $k$ niepotrzebne， 1 plaszezyz ta dawnega podworka siegała az do
droei．Nie byio nawet sladu po tym gładkim ukiepanym twardo miejscu，
które ciagenelo siẹ od bramy wzdluz calego domu．Teraz wszędzie pleni－ la sie trawa．dzika．nierówna，prze
kana gesto badylami szczawiu，zwa
nego tu zwyczajnfe $k$ kwasklem nego tu zwyczajnfe kwaskiem，zol
tymi gwiazdkami jaskrow i kullis
tymi，srebrzystymi obłoczkami mle tymil，srebraystymi obłoczkami mle－
czów，Pośrodku niedužy kopczyk
wynosil sie ponad zielsko，nie cai－Zreszta najezesclej z nich korzysta kiem jeszcze zarosiy，ziejacy sciem
niala，pokruszona cegła i brudnym kamieniem；tyle zostalo z pieców tego domu，Gdzies z boku wystrze－ lała z kopczyka smukła，dobrze już podrosła akacja，a dolem，przy zie－ mi，pokrzywa I zdziczaly chrzan wy
dzieraly się spod monstrualnych to dzieraly się spod monstrualnych 1o－ planow，Podchodząc do kopczyka niajac bucikjem zielsko odnalazz je－ dyny element，o którym daloby się powiedzieć，ze zostal w calości za－ chowany．Byl to próg，dwa stopnie z cementu．Kledyś owe stopnie by－
ty drewniane，ale $z$ czasem zbutwia ty；któregos dnia przyszedł specja－ misterne ogrodzenie z deseczek，w koncu nalal $w$ nie gestej，szarej ma sy 1 przez dwa dni trzeba bylo wska
kiwac do domu，co malemu chlop－ kiwac do domu，co malemu chlop－
cu nadzwyczajnie sie podobalo A cu nadzwyczajnie sie podobalo．A
teraz nie było dokad wejśc przez ocalaly próg． chowki i Krzysztof odgarnal nia zie mie，otulajaca stopnie，a potem o－
miótl je wiechclem z kilku wyrwa－ míotk je wiechciem z kilku wyrwa－
nych badyll．Nie mial pojecia po stopniami，bezmyslnie sie nad im przy－
gladając．Byly doprawdy nietknie－ te，porzadne，i tylko ich giadkosic
świadczyla o drugim užwaniu．

Zreszta najczesciej z nich korzysta－
li matka i chlopiec，$i$ było az dziw－ ne，matika tak chropiec， 1 bylo az dzie mogy kiej gladkości zdeptać chropawośc
cementu．W końcu usiadr，jak czar sem siadal tu dawniej zziajany po ja－ kiejs gonitwie，i siedzial tak na pro
gu swojego domu，nadstawiajac twarz do slońca i mrużą oczy przed jego blaskiern．Lecz nie by czy odtwarzaniem jakiegos swojego czy odtwarzaniem jakiegos swojego
swiata，co przychodzilo mu tak lat－ wo przy zamkniętych oczach 1 do czego właściwie nie przyznawal sle
sam przed soba．Chyba sloñce bylo już zbyt silne í moglo pobudzać ra－ zej zmysly niz̀ myśll．
Ocknal sie nagle，wybity $z$ bez－ Wladu dzwiekiem ezyjegos glosu stala przed nim stara kobleta í u cerze Indianki．
Pan jest przecie Krzys．Ja od razu Pan jest
poznalam．
Wstal niechẹtnie，jego pozycja na tym progu wydawala mu sié cze－
muś nlepowažna $i$ czul sie upoko－ rzony wobec tej osoby，w szarej klórej w żaden sposób nie môg so bie przypomnieć －Panu Bogu dziękować－mó－
wila stara kobleta．－O Jezu，Jezu zee tez pan sie znalazı 1 gdzie to pan na pole 1 patrze，a to Krzys kiedys mleko nosizam do pana ma－ musi，niechno pan sobie przypom－

Jej dionle mialy szorstkośe ce－ mentu．Spod chusteczki，po wiejsku zawiazanej na glowie wymykaly sie zawiazanej na giowie wymykaty sie
watle，siwe kosmyki．Spotyka！ja nieraz na tym progu，a teraz plaka－ la cicho，powsciagliwie，i zzy osuwa ly sie wolno w platanine zmarsz－ czek．Nigdy sam nie odnalazlby
zwiazzu pomiedzy tamta，godnie zwiazzicu pomiedzy tamta，godnie
wyprostowana gospodynia，dla któ－ rej mial zawsze duzo respektu，i ta niepozorna staruszka，która jak gdy－
by zmalala razem ze swoim mias－ teczkiem．
Dal siẹ jej pociagnaç dalej，w goar，który byl kiedyśs niedužym o－ grodem，Dawno musial sié rozwiab popiól po komorze，która stala obok I w której traymało sié drzewo opa－ sadzone kilka lat przed woina sadzone się bujnie，ale zdziczaly ich koronach prawie nie bylo cu ．
－Pan sie bedzie gniewal－mó－
wiła stara kobjeta，
dzie gniewal，ja wiem，pan ma pra－ wo sie gniewać，
Ostatni skrawek ogrodu，juz na styku z polem，z zagonem zoiknie－ acego iyta zajmowaly grzadki po－
midoróv，nie dalej jak wczoraj o－ kopanych i starannie przycietych． －Pan sie bedzie gniewal－mówi－ ła stara kobieta．－To moje pole，
pan pamietta．Jak stamtad patrzy－ pan pamieta．Jak stamtad pale co To sciez sciezke i takie marnowanie． grzadeczke，a potem znowuż na dwie．Whaściciel，myślałam sobie， Bóg jeden wie gdzie，a iak wróci to zaraz ustapie．Pan sie bedzie gnie－
wal，ale ja nie z lapczywosci．Tylko wal，ale ja nie z lapczywości．Tylko
serce bolalo，takie marnowanie． Odeszia truchcikiem，drobnym， biednym kroczkiem spieszacych sié jej ponieśc między sasiadki wiado－ mość o jego przyjé́dzie．Shonce grza to coraz moeniej i Krzysztof byl zly na siebie za swoj niedraktyezny poludrue w miescie cajacy tu uwage wszystkich．

```
                                    dokoñczenie za tydzień)
```

Fragment powlestel＂Przeznaezente＂， która ukaze sie，
twa Literackjego．

## Na wprost

## Każdemu według jego branży


#### Abstract

Ostatnio observouje sie wo naszym iyciu gospodarczym dziwne zjavisko. Przyçodzisz od szewca $i \quad$ próbujesz wiożyć buty na nogi, a tymczasem sie okazuje, ze naprawial je widocznie facet prze- branżowiony w zeszlym tygodniuod sprzedaży ogórkóv i pietruszki Po tem oczywiscie blużnisz, nie po raz pierwszy... Albo idziesz do sklepu $z$ lakierami, pytasz ..panie kocha ny, dobry ten lakier? - a ekspe dient odpowiada spokojnie; "chyba piero pare dni".. Bo on też $z$ inne piero pa juz na takie rzeczy narzekac. Tote nie mam wcale zamiaru atakowac ani niedouczonych elektryków, an trenerów plywackich, którzy nie znaja crawla, ani tym bardziejosób znaja crawla, ani tym bardzej) postawionych (przez przypadek) wy $\dot{z} e j$. Interesuje mnie $w$ tej chwil problem, majacy wiele wspolnego $z$ wẏ̇e $j$ wymienionymi przykiadami, chociaż o odrobine innym odazié dostrzegany. No bo ostatecznie zaczyma sie juz nawet w zaktadach produkcyj czenia przez robotników 7 klas, obo jetne czy ktos ma lat 17 czy 37, na wielu stanowiskach stawia siẹ bardzo konkretne wymagania co do O to , tylko" idzie. Tylko w charakterze plastyka moze wystépowa pierwszy lepszy pacer, który ni pierwszy lepszy pacer, który nie czej nie kwadratowq. Tutaj nie po- trzeba zadnych kwalifikacji, wy starczy jak sie to mowi goraca glo wa i zamilowanie do pieniedzy oczywiście. Wtedy, jesti się umiejetnie uderzy gdzie trzeba, jeśli sie umie oprzec sprawe o bufet albo o inny mebel - zalė̇nie z kim rzecz - wieknie! wsystko będzie na pewo pien


A tymezasem wielu wykwalifiko wanych plastyków na nadmiar pra-
cy nie moze narzekae. Chodza wiec,
chodza chodzq, mysta $i$ oglqdajq dzie dzie po stawe nie sięga, na, wystawy swoich wyrobów nie wysyta, za to od lukratywnych ,robótek" oczy-
wiśsie rak nie umywa, I dlatego, wybaczcie, ze ja zamiast o slawie której podobno malo kto $w$ arty
stycznym cechu może sie za zycic stycznym cechu moze sie za zyciq-
dorobic, o prozaicznych pieniqdzach... dzi. Za bohomazy, wystawiane na widok publiczny bedziemy odpo-
wiadać przed potomnościa, slowo najszczersze daje! Bedziemy, bo najszczersze dajje! Bédziemy, bo po-
tomnoś patrzy najpierw na opakowanie mleka wo proszku ze stra-
sznym dzieckiem, jakiego wrogowi bym nie zyczyl, potem na koszmarne zabawki, a potem na wystawy
sklepowe, afisze na ulicach piękne-
go miasta Rzeszowa itmpikasovoe
kolorki na lavkach i we wnetrzach kolorki na lavokach i we wnętrzach
lokali.
To bardzo dobrze, ze zdobyliśmy To bardzo dobrze, ze zdobyliśsm
sie na wiele pieknych lokali handlowych na 3 Maja i kilku innych ulicach. Ale wo koncu Rzeszów, to nie tylko trzy ulice, w koncu poza
Rzeszowem istnieja $i$ inne miasta Zobaczcie jak wygladaja wystawy w Gorlicach, co za potworności podzieje wo Sanow oknach, co sie nie zadbanym Jasle. A raczej... lepiej nie patrzcie. To zbrodnia. RoCzy nikomu nie przyjdzie do glopanistwowe przyczepione pluskiew kami i ozdobione przez kilka pokolen much nie dodaje splendoru żad nej imprezie, choćby na niej spie-
wal sam znakomity Michotek? Czy wat sam znakomity Michotek? Cz by zaprosić raz na rok do powia by zaprosic raz na rok do powia-
towego miasteczka architekta wnetrz czy plastyka, zeby poradzi
jak to czy owo urzadzić, jak od nowic wiejski dom towarowy, ja mila pani od grysiku i cukru ma
ukladać towar na wystawie? A mo ze by przy okazji taki gość i wy ze by przy okazji taki gosc i wy
giosil w domu kultury pogadanke
o urzadzaniu mieszkañ? Przyszloby - urzqdzaniu mieszkañ? Przyszlob mebluja, coraz wiecej uwagi zwra caja na mieszkanie, na te szczegó y, które dawniej ${ }^{w}$ ogóle uchodzi-
ty uwadze, trzeba im coss powte dzieć o jeleniach na rykowisku
podsunać, zee to niemodne", wte dy latwiej zrezygnuja.
Nie sq to wiec rzeczy kosztowne nie wymagaja budżetowych rewolucjt, tylko jednej prostej rzeczy giej rzeczy, o której mówié tu pewnym skrẹpowaniem. Nie czaruj $m y$ sie, ze dyrektor przedsiébior
stwa handlowego angażujcy kom binatora i kiczarza zamiast odpo wiedzialnego plastyka, robi to zaw sze z niewiedzy. Jest tajemnica po
liszymela, ze kombinatorzy bez kwa liszymela, ze kombinatorzy bez kwa prostu lapówke.
To w charakterze smutnego ostrze zenia: nie bujajmy sie, jestesmy lu
dzie dorosli, wiemy ,jak to leci" nie damy wie sovieny zbieg okolfaz wiać, ze to dzitwny zbieg okolfcz
nosci $i$ dziwne gusty pana dyreChoĉ to się może komus wydaje dziwne - sprawy sztuki i estetyki sa jednak także wymierne, nie tyl-
ko manko $w$ sklepie. A przy do brych chẹciach $i$ czystych rekach na pewno uda się wyilad naszuch miast, przy pomocy ludzi odpowiednio wykwa lifikowanych. Czego sobie i Wam życzy, nižej podpisany, nieprze branżowiony $i$ oczywiśscie
wiedrimi wiednimi
kwalifikacjami.
JERZY ZYGMUNT


## Czy Gioconda z Luwru jest Gioconda?



WIDNOKRAGodhowioda
ob. X Strryzow. Wlerszowama auto blogratia nle pozbawiona elementów
szczerosel zwhaszeza w takich miej seach jak $n$ zona waruje przy garnkach $\infty$ dzient, a maz tymezasem sledzt w gospodzle". Brak jed natomiast wszel-
kich innyeh walorow utworu poetyckich innych walorow utworu poetyc St. 2. Tarnobrzeg. Nadestane trzy
wlersze dośc interesujace, ale nad forma trzeba jeszcze troche popracować. Pro-
simy nadestac imy nadeslać kilika
K. 1. D. Dow. Nisko. W wlerszu, "Istnie
nle" jak na nasze czasy stanowczo zbyt wiele mistycyzmu i metafizyki, w
dodatku zdarzaja się powtórzenia, które nic nie wnosza lecz tylko gmatwaja ut-
wor. Jesll kontynuowac, to wor. Jestl kontynuowac, to jednak nie M. F. Krosno. Niestety, Jak dowodz1
historia, piatki z polskiego nie zawsze
a zwiastunami genturza pion

$\frac{\text { Zolarzenià }}{\text { Kreobnia }}$
Pryez kinka dni w wof. rzessowsikim
bawil Zespot Plesni I Tanica z Wietna mu , fetory w orasie pobytu na VIII
Swlatowym Swlatowym Festiwalu Studentow 1
Mrodzlezy w Helsinkach zdobyl za swod Mrodzležy w Helsinkach zdobył za swod
wysoki poziom artystyczny az s zlotych wysoki poziom artystyczny az s zlotych
medall. W programle wystepów znaddowaly sle taice regionalne $z$ róznych
okolle wietnsmu, egzotyczne plesina akolle
1 utwory muzyezne. Niezspodzlanka,
która artyscl wletnamscy zgotowall puktora artyscl wietnamscy zgotowall pu-
bluonnosce polskiej, byly wy konane przez nich utwory polskie. M. In. Ushy-
szelismy arle $z$ opery St. Monjusalat .Halka" oraz utwory $z$ repertuaru Ze. spotu Plesnl 1 Panca "Mazowzze.
Wietnamezycy zaprezentowali rownlez
fragmenty starych wletnamskich utwofragmenty starych w
rów dramatycznych.
Zespof Plesini 1 Tanioa a Wletnamu
wystepowat w Przemyslu, Stalowed Wall, Sarzynle 1 Mielcu. Wystepy ar-
tystow wietnamskich byly prayjmowane $\approx$ duzym zainteresowaniem.

W ublegtym tygodnlu iswracelikmy uwage na brak wydawnletw albuma-
wych posiwieconych zlemiom naszego wojewódeztwa. Z proyjemnościa zawia-
damiamy dzis czytelnikow, ze juz cos zaczyna sie robic w tel dziedzinle.
Wydawnjetwo Artystyozno-Graficzne w Krakowie prrygotowuje album, prze-
wodnik poswiecony 1000 -letniemu Przemysilowi, Maberialy no. Telest opracowat dr Alelosander
Gllewica, a djecia wykonal Franciszelk Ghewica,
Zalewsklch.
z koticern bm. Towarzystwo Dramatyoone im. Aleksandra Fredry, przy
wspobipracy Towarzystwa Muzyemego wspobpracy Towarzystwa Muzycaneg
w Przemyslu, wystawi operetke Fran ciszika Schuberta pt. "Domek trzech
dziewciat". Premiera tej operetki od byta sie wprawndzie przed wakacjam w Dnlach Przemysla, lecz doplero to
raz weldzie na adisz teatru .FFredreum". Nalecty przypuszczac, ze spektahl bẹdzie sie cieszyl duza popularnosela
otwarto wystawe poswiecona XX rocz nicy Polokied Partll Robotniczel. Zgro


Takie $w$ muzeum Jaroslawskin ozynna jest wystawa prac gra-
fika Stanislawa Euczaka. Interesujac ekspozycja obejmuje
z Inlejatywy Wydziahu Kuitury Prez MRN podjeto ponownie próby zorgani-
zowania zespołu pieśni i tanca Rze szów". Przewiduje sie. ze baza te duzed grupy artystycznej będzie Woje wódzki Dom Kultury. Obeonie przepro wadzane sq wstepne dyskusje na tema
organizacyJnych zalozen zespotu.

Literatura obozowa - myślę zach koncentracyinych obonas dość obfita. Jest sporo wspomnień pisarzy, Istórzy byli w obozach (Hotuj Kossak, Rusinek,
Morcinek, Szmaglewska, Zywulska); dla nlektórych wspomnienla ska); dla niektorych wspomnienia obozowe staty sie poczatiiem dziarelacji ludzi, którzy nie maja am-
bicjl literaoklch, a uważali po probicji literaokjch, a uwazali po pro-
stu
za
swój obowiazek przekazas przyszlym
faszyżmie. Do tych ostatnich naleza ${ }^{2} \mathrm{~Pa}$ miętniki nán hitlerowskich ${ }^{\text {z }}$ 1939-1945" wydane przez "Czytelnika". Skad- sié wziąt tak pokaźny tom? Przecies to wydarzenie w li-
teraturze nie tylloo obozowej! W teraturze nie tylloo obozowej! W
r. 1959 Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpisal konkurs na wrócili z inia nauczyciell, ktorzy ich tam duzo, wiadomo, inteligencje otoczyli okupanci szczegolna ,upleka". Hu przetrwado? I jakie liwy okres w zyciu?
W intencji Zwiazku leżał zamiar przedstawienia losow nauczyciel-
stwa w obozach jako uzupeinienie dziejów oświaty i szkolnictwa w czasle okupac
Ośmielam sié twierdzić, ze re-
rultat przerósł oczekiwania. Na zultat przerósl oczekiwania. Na
konkurs naplynẹ̀y 64 prace nauczycieli $z$ miast, miasteczek i wsi. Komisja konkursowa miała pelne rece roboty, zanim zdołala prze-
studiować Oczywiście wiele spraw, wiele
zagadnien powtarzato siẹ $w$ rela-
cjach. Dotyczyly one jednak różnych obozów (Oświęcim, Majdanek, Marthausen - Gusen, Gross-
Rosen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Litomierzyce, nie liczac myiej), różnych okresów i sytuacj! Nagrodzono 6 prac, 14 wyrożnio-

## TADEUSZ STANISZ

no. Plerwsza nagrode otrzymal Józef Kret. W przedmowie pióra
Seweryny Szmaglewskiej, zaznaSeweryny Szmaglewskiej, zaznaczono: z Krzeszowic. Istotnle Józef Kret uczyl ostatnio w Krze szowicach, przedtem pracowal w
uniwersytecie ludowym na Slasku. Ale pochodzi z Rzeszowa - konkretnie ze Staromieścia. Myślę, íe niektorzy starsi mieszkańcy Staromiéścia znaja go, a wszyscy powinni byé dumni z sukcesu swego rodaka". Jedna $z$ drugich nagrod Gorlic. Wielu gorliczan i mlodych starszych zna na pewno czerstwa wyprostowana postaé tego (dzis na emeryturze) nauczyciela wycho-
wania fizycznego, który pomimo swych 73 lat dosiada pownie WFM-ki i jedzie jak mlody, tylko troche ostrożniej. Pamietam obu kolegów z obozu oświecimskiego,
Jozef Kret zawsze koleżéski, zyczliwy, mlodzienczy w ruchach

## Obozowe pamiętniki nauczycieli

(a starszy ode mnie dobrych kilka lat), Dziopek - spokojny, zrównowazony, powszechnie wśród kolegów szanowany; niosacy gorlicza-
nom swieżo przybylym do obozu nom śwjeżo przybylym do obozu
otuche sfowna, starania o lepsza otuche slowna, starania o lepsza
prace i... miske zupy czy pare karprace $i \ldots$... miské zupy czy pare kar-
tofli, które zdołal ${ }_{\text {zzorganizować" }}$ pomimo braku szczególniejszych w tym kienunku talentów.,

## 

Co wysuwa się na pierwszy plan $\stackrel{\text { relacjach nauczycielskich? }}{\text { Oczywiscie - koszmarne abrazy }}$ Oczywiście - koszmarne obrazy cierpień moralnych 1 fizycznych. Kret, który przybył do Os̉wieci-
mia w sierpniu 1941 r. pisze o mia w sierpniu kompanif karnej (Strafkompanie - SK), która byla chyba samym dnem piekla obozowego, gdzie chodzito nie tylko o zniszczenie czlowieka, ale o to, by uśmiercić go w sposób w
stialski a szyblki
Jak moóna bylo przetrwać obóz a pobyt w SK w szczedólnóci? Takie pytania moga przyjści na mysl czytelnikowi i takie pytania zadaja czesto ch, którzy nie byll w obozie.
Nie tu miejsce, by wyczerpujaco odpowiadać, na to pytanie. Ale obok wielu istotnych czynników
które odgrywaly poważna role autorzy wspomnień pisza o silnej
zginal w drodze samosadu niejeden esesman, ale i niektorzy wiezzobozu czy kapów znẹcali się nad swymi towarzyszami niedoli obozowej.
Ale dla wielu więzniów obóz byl w pewnym sensie szkola polltyczn. Polak, Rosjanin, Czech, Zyd wistości obozowej. Byly dyskusje i spory namiętne, nie znikały różnice przekonań, ale wróg byl jeden - faszyzm, wobec
trzeba bylo byc solidarnym.
Dla wroga życie Iudzkie nie mialo znaczenia - ginelly miliony. Ale mogio zginą́ jeszcze wiecej, gdyby nie koleżeńska, ezynna po-
stawa wielu wieźniów, którzy w stawa wielu wiézniów, którzy w
obozie byli dhuzej, mieli "ehody" owania kolegów. IIl np . ludzi

Kreta dr Klodziński? A takich bylo wiecce.
Specyfike nauczycielską stano wiła praca oświatowa, samoksztal ceniowa. Nie wszedzie i nie zaw sze. W jednym „lagrze" bylo ku temu wiecej sposobnosci, gdzie in dziej warunki na to nie pozwalaly chicznego wytchnienia, odrywala choćby na krótko od ponurej rzeczywistości obozowej, pomagala w przetrwaniu.
O tych sprawach pisze najwiecej Urszula Wińska (II nagroda) w Ravensbriciok. Tu nie moglo bra lek. To byla piękna ich karta obo-
20 wa .
900 stron - to kopalnia materialu, który w druku trzeba bylo tu í ówdzie skrócic, by uniknąc powtarzań.
Tragiczny dzień Majdanka 18.000 Zydów, wrażenia bylego więżnia obozu w Mauthausen-Gu sen, który po 15 latach zwiedzi dawny obóz wraz z cala delegacja polska, na czele ktorej stał Joze
Cyrankiewicz, byly więzieñ Oświe cimia i Mauthausen, opis ucieczki z "lagru" polożonego w glebi Nie-

Po co wyliczaé? Trzeba samemu siegnać do tej lektury. Znajdziemy $w$ niej nie tylko realistyczny opis okrucienstw i deptania godwszystiko nutę optymizmu, nute wszystko nuté

TADEUSZ STANISZ

