

## D I I ELA

## SWWBINA

## 

TONM II

W WROCEAWIT:
NAKEADEM ZYGMUNTA SCHLETTERA.
1852.

## DZIEEA

## SBZURBYM



TOMII

W WOCEAWI事。
NAKEADEM ZYGMUNTA SCHLETTERA.
1852.

## POWIESGE PROZA.

## 01 A.

STRASZNY STRZELEC. KRÓH ZAMCZYSKA.

## Przemowa.

$\mathbf{P}_{\text {isma }}$ zawarte w niniejsym zbiorze sq czastka jednéj z głównych prac mojego życia, w wywiązywaniu się z powolania jakie czuje na sobie dla dobra moich ziomkow i mojego własnego.

Mojém pragnieniem było widzieć zbiór ten większy, pełniejszy, całkowity, i tym sposobem zożyč w jednéj calości, raz na zawsze, mojemu narodowi co mu odemnie należy z długiego, ważnego okresu mojego życia; jakkolwiek bowiem płody te nie zawsze są wartości poząadanéj i užytku pożądanego, wszakże śmiem sumiennie twierdzić, że względnie do czasu, do ogólnego stanu rzeczy, do ducha przeszlości, pod wplywem któ-
rych byly wydawane, poczynaly się w chęciach czystych i szczérych, w usilowaniach ofiary żyjącéj, czynnéj, jak ją wówczas pojmowalem, na jaką wówczas zdobyć się moglem. - Okoliczności, przeszkody, niezawisle od mojéj woli, niedozwolily mi ziścić tego pragnienia, musialem ograniczyć się do czasu na ogloszeniu cząstkowém, nie tracąc nadziei, ze wkrótce innemi drogami zbiór ten dopelnię i zamknę.

Cokolwiek nastạpi, czuje się w obowiązku poprzedzić te pisma kilką slowami, któreby pomogly czytelnikom widzieć je w świetle jak najprawdziwszém, przynajmniéj z pewnéj ważnéj ich strony, a to dla tego jedynie, aby przyniosly jak najmniéj szkody przez to co może w nich być szkodliwe, a przyslużyly się prawdzie cząstkami prawdy, które się w nich zawiérają: chcialbym jedném slowem, aby z nich uíytkowano z tego stanowiska bezstronności, z którego ja sam patrze dzisiaj na nie.

Pomijam formę, stronę zewnętrzną tych utworów, nie żebym ją lekce wažyl, ale że j̨ mam za rzecz podrzędną, że byli juz̀ i znajdą się jeszcze bez wątpienia, którzy wlaściviéj i lepiej, ze stanowiska sztuki, rzecz tę roztrząsną i osądzą, że nakoniec w samém tworzeniu zajmowala mię glównie idea, istota utworu. Ograniczam się więc na tém tylko przez co możnaby mieć sąd jak najwlaściwszy o istocie tych pism, o ich wartości wewnę̨trznéj.

Nie pisalem nigdy w widokach zysku materyalnego - tak zawsze wysoko cenilem świętość natchnienia, ze handel niém kladlem na równi ze świętokupstwem; a być rzemieślnikiem w pisarstwie, na to, dzięki Bogu, nigdym się niemógł zdobyé, nawet pod bodcami najdolegliwszych potrzeb życia.

Nie pisalem nigdy dla rozrywki, dla uciechy wlasnéj lub innych: - powolanie poezyi schodzi wedlug mnie z takiéj wysokości, że zamienianie
jejj w narzędzie igraszki lub roskoszy, w trefnisia lub nierządnice, uważam za jedną $z$ wielkich zbrodni moralnych, wielką w czytelniku, jeszcze wiẹkszą w poecie. Szanowalem téz samego siebie tyle, żem się nigdy nie znižyl do podobnego spodlenia.

Nie pisalem nawet nigdy dla oklasków, dla chwaly ludzkiejj. Taką czczośćc czuje w naszéj chwale pozioméj, że nie bylbym nigdy zdolny jednéj nocy dla niéj nie dospać. Dla tego jeszcze nie pojmowalem nigdy owéj zasady: sztuka dla sztuki, i nigdy nie uderzylem czolem przed jèj bałwanem.

Czlowiek działania, otoczony zewnątrz niedolą rzeczywistą, wewnątrz budzony to bolami rzeczywistemi, to przewidywaniem a niekiedy i poczuciem szczęścia rzeczywistego, wpleciony w kolo rzeczywistości wszystkiemi wladzami ciala i ducha, calą istotą, mialem zawsze, chcialem mieć poezyą za rzeczywistość, za czynny środek, za potężną

## IX

dźwignię w robocie rzeczywistego postępu ciala i ducha ludzkiego, podnoszenia się ich ze sfery ziemskiej, materyalnéj, ku sferze coraz duchowniejszéj, coraz blizzszéj Boga. Z jakichkolwiek światów przyjmowalem natchnienia, uczucia, ideje, w jakiekolwiek ubieralem je cialo, pod jakąkolwiek przedstawialem je formą, möj cel glówny, moje stale usilowanie bylo zawsze tak je zastósowywaé do chwili danéj, do potrzeb obecnego położenia, aby życie obecne zasilać przeszlèm lub przyszlém, widome, dotykalne podnosić, uświęcać niewidomém, nadzmysłowém.

Do tegom zawsze zmierzal, tegom nie zawsze dopiąt, a może nigdy w pelności. Jestto powszechna niedola czasu; wszystkie drogi ludzkie w sferze przeszlości, dostępne silum ludzkim samym sobie zostawionym, zaufanym w sobie samych, sa pod jéj prawem. Winny spólną wszystkim winą, bylem pod prawem wszystkich. Jako poeta niemoglem być lepszym od innych, którzy są bez
porównania potę̇̀iej̣si jak ja, ale na drogach równie niewlaściwych. Koleje nasze jeżeli nie te same, to podobne sobie, bo krążą po téj saméj sferze: stąd w calym ogóle te same wady, upadki, ta sama mieszanina prawdy i falszu; świętość celów a pogaństwo środków; wyraz natchnienia nieodpowiedgy jego wysokości; na dnie czysta religijność a w objawieniu oszpecona niskiemi namiętnościami; walka na śmierć ze zlém, z falszem, z uciskiem, a w téj walce taktyka i oręż brane ciągle od przeciwnika; stąd szamotanie się bez końca i następnie gorycz tonu, rozpacz, zwątpienie, omdlenie; albo w potężniejszych duchach, wyrzeczenie się sfery ziemskiej, oddalenie się z pola boju, z̀ycia, działania, ofiary, a utonienie w sferach marzenia, nierząd z marami, i szczyt tego stanu prorokowanie bezplodne, ezyli dostrzeganie prawdy zamglone, bez mocy, bez wiedzy dojścia do życia przez nią i doprowadzenia drugich do tego życia.

Oto jest charakterystyczne piętno utworów naszego czasu; czas ten odbija się $\mathbf{i}$ w moich pismach. Niepodobna mi bylo uniknąć tego upadku, ze światlem i silą, które nam daje przeszlość trzymana dotąd przez ludzi; niepodobna mi bylo postrzedz się nawet na nim bez nadzwyczajnéj pomocy z ogniska wszelkiego zbawezego światla, wszelkièj prawdy żyjącej. Ta pomoc dotknęla mię, kiedym uslyszal, kiedym przyjąl slowo żywe nowych czasów, zapragnąl calym duchem wyíszego życia chrześciańskiego, poddal się wyìszemu prawu Chrystusowemu, postawit krok pewny na drodze ofiary wyìszéj, duchowniejszéj.

Jest-to jedna $z$ chwil najważniejszych, nietylko w moim żywocie obecnym, ale w mojéj wieczności, w calym bycie ducha mojego, kiedym się zblizyl z męzem przez którego mi ta pomoc, ta nadzwyczajna laska niebios zeszla. Nie tu miejsce i pora obszerniéj to opowiedziéć, ale dopełniam obowiązku braterskièj milości, składając

## XII

i w téj chwili, w tych kilku ogólnych slowach świadectwo prawdzie, opiece wyższéj gotowéj zawsze ratować czlowieka, nakoniec mężowi, który dla mnie stanąl wiernym jéj organem.

On-to, między inném dobrém które mi sprawir, także mię wprowadzil i w tajemnice poezyi, glębiéj i jaśniéj niż wszystkie najlepsze o tém książki, niż najbieglejsi estetycy i krytycy, niż najwyżsi poeci, a tém samém zobaczylem w większéj prawdzie i siebie i moje prace na tém polu.

Patrząc z nowego mego stanowiska, mialem chwilę jakby przerażenia, do tego stopnia, że mi przeleciala myśl zniszczenia wszystkich pism moich z tego okresu zamkniętego już dla mnie. Ale światlo tego samego stanowiska, kiedym się lepiéj rozpatrzyl, odkryło mi droge prawdziwszą. Poczulem że niemialem tego prawa życia i śmierci nad mojemi utworami, że jestem niemi dlużny mojemu narodowi, mojemu czasowi. I zacząlem usilować, aby jak najprędzéj wypłacić się z tego
dlugu. Tém ogłoszeniem wyplacam się z pewnéj części. Nie jest w mojéj możności wypłacić wszystko od razu. Mam pewność że to wkrótce nastąpi.

Dopelniając i zamykając com wyżéj powiedzial, ostrzegam:
że pisma, zawarte w niniejszym zbiorze, należą do okresu życia, który, mam nadzieję w Bogu, zamknąl się dla mnie już na zawsze, nie będą więc nigdy stanowily doskonaléj jedności z tém co piszę obecnie, a co chcialbym także jak najprędzéj ogłosić;
że wszystkie te pisma nie przechodzą za datę roku 1842, kiedym stanąl na inném stanowisku widzenia prawdziwszego wszelkiẻj rzeczy;
że ich nie podaje za pomniki sztuki. Najwłaściwiéj caly ten zbiór jest jakoby część pamiętników rymowanych mojego życia i moralnego i ziemskiego; rodzaj spowiedzi z przeszłości odgraniczonéj obecnością inną. I w rzeczy saméj, są
one objawieniem różnych dróg po których w przeszlości duch się möj błąkal, odznaczając je widomie poezyami.

I to był glówny powód, który mię skłonil do ogłoszenia tych poezyi. Czytane, rozbiérane ze stanowiska prawdziwego, w swojém zlém i dobrém, mogą byé bardzo pożyteczne. Mówię to z własnego doświadczenia.

A to stanowisko prawdziwe, na którém czlowiekowi złe nie szkodzi, a dobre zasila go calém swojém życiem — jest w mocy każdego.

Ja z mojéj strony com powinien byl zrobić, o ile prawda, o ile milość bliźniego zostawila mię wolnym w tej rzeczy, to zrobilem, dalem klucz do tego stanowiska, a przynajmniéj wskazalem gdzie go trzeba szukać, gdzie go można znaleść. Klucz ten posluży nie na samém tylko polu poezyi.

Dobra wola, prawdziwe czucie chrześciańskie łatwo mię pojmą; a czytelnicy téj przemowy
mogąa być pewni że, prędzéj czy póżniéj, pojdzie każdemu według jego pragnień najgorętszych, wedlug kierunku usilowań jego.

Oto slów kilka, do których naród mój z powodu tych pism mial prawo, które mu koniecznie byłem winien, które mu przesylam w pragnieniu, aby je przyją $z$ takim rozmyslem i milością, z jakim rozmyslem i milością pisalem je dla jego dobra.

Pisalem 4. Lipca 1851 roku.

## OD A.

POWIEŚĆ Z CZASÓW BOLESLAWA CHROBREGO.

## 1.

W najgłębszéj i najpiękniejszéj ustroni Tatrów, śród skal szarych, śród lasów świerkowych, leżal zamek Gromowida, zaczepiony, jak koza, na urwistym boku góry, a w takiéj wysokości, że szczyty jego spoczywaly już na tle ciemnéj zieleni kozodrzewia; wyżéj lysiala już tylko opoka, przemykaly się kozy, świstaly strzaly strzelców, przechadzaly się wiatry i chmury, graly i plonedy pioruny. Pod nogami jego ponure gęstwy borów drzymaly wiecznym, nieruchomym obłokiem; dolina najświeższéj zieleni, wygiętém pasmem gór, patrzala ku nim, jak oko wiecznie wesole, a wzdłuż jèj blyskaly fale Czarnego Dunajca, jak polysk ruchawéj źrenicy. Niéma w calych Tatrach dzikszèj i piękniejszéj okolicy, niéma téż cichszéj. W dzień śpiewy i okrzyki pasterzy, dźwięki piszezalek, gwar trzód, byly tylko slowami pieśni, a cisza byla jéj muzyką uroczystą, wesolą, pogodną; w nocy szum wiatrów i wód, gwizdy bobaków, ryk niedźwiedzi, hukanie nocnych ptaków, byly tylko slowami pieśni, a cisza byla jéj muzyką uroczystą, ponurą, zamgloną. Noc i dzień,
pogoda jasna i chmurna, przedstawialy się tu jak zmiany oblicza zawsze pięknego.

Takie bylo ustronie, takie życie w okolo zamku Gromowida. Ale milsze, pelniejsze i cichsze życie panowalo w zamku. Gromowid, dośsviadczony mąż boju i glośny w wyprawach Chrobrego; Oda, najpiękniejsza z góralek, używali tu pierwszych roskoszy polączenia się swojego, z pelnéj czary malżeńskich pieszczot, calemi duszami. Z umyslu wybral Gromowid tę ustroń, i zamknąl się w niéj przed światem, aby świat nie mial najmniejszego udzialu w ich szczęściu, aby nic ich nie wytrzeźwialo z upojenia. A upojenie nowożeńców bylo niemale, jak byly plomienne, silne, samą dzikością nowych czasów ich serca. Gromowid postrzygany byl jeszcze obyczajem pogańskim, w mlodzieńczych dopiéro latach poznal wiare prawdziwą; przyjąl on ją z calym zapalem, ale nie zdolal oczyścić krwi i ducha z resztek balwochwalstwa, często holdowal przewadze ciala, nieuglaskanym namiętnościom. Takie téż piętno miala jego milość dla młodéj malżonki.

Podobna byla milość Ody dla Gromowida. On ją nawrócil; a dzień zaślubin byl dniem chrztu dla niẻj. Milość Boga prawdziwego weszla w serce Ody z milością kochanka ziemskiego, zlala się z nią, zgasła w niéj prawie, i wydała tylko roskosz i upojenie ziemskie. Nie dziw, że takie dwa serea pólpogańskie zapomnialy dla szczęścia swojego o wszystkiém,

- przynajmniéj na czas jakiś; żyly tylko przez siebie i dla siebie. I nie w saméj chwili pieszczot można bylo postrzegać owo ich zlanie się w jedno. Kiedy Oda śpiewala rodzinne, tkliwe pieśni, serce Gromowida topnialo, oczy zachodzily łzami, duch niewieści wstepowal w niego. Kiedy znowu Gromowid opowiadal srogie wyprawy, dzielnośé wodza Lechitów, piękną okropność bitew, radośé rycerskiego serca w zgielku bojow, większą jeszcze na polu zwycięstwa, poploch nieprzyjaciól przed tchnieniem odwagi, Oda zapomniala o slabości swojéj plci, czula rozchodzącą się po czlonkach męską silę, drżala do miecza, gotowa byla lecieć w ogień bojów. Takimi byli w cichém ognisku zamkowém, takimi byli na częstych wycieczkach w góry: Gromowid nie wstydzil się przykladać rycerskiej ręki do niewieścich robót żony, Oda nie wzdrygala się przed trudami i przygodami łowów na najdziksze gór zwierzęta. Bylo w tém wszystkiém wielkie szczẹście, ale to szczęście nie moglo trwać zawsze, nie mogło trwać długo. Przyszedl ezas nareszcie, że poznal to Gromowid. Sumieniem jego począl kłócić niepokój, uciechy poczęly gorzknieć wewnętrzną zgryzotą. I w rzeczy saméj coraz jaśniéj widzial, że byl występnym.

Boleslaw obwolał kraj trzykrotnemi wiciami na wyprawe kijowską, a on skryl się w ustroń, aby się nie znalazl na ich drodze. Caly naród w obo-
zowym ruchu, a on gnuśnieje w miękkich objeciach kobiety. Naprózno jego zbroja odbrzmiewa wojennym trạbom, glos ulubionéj zaglusza zbroje. Wojsko pociągnęlo na Ruś, wieści o bojach i zwycięstwach już obiegają Polske, radują, wstrząsają wszystkie serca, a tylko jego serce odrẹtwialo. Odreetwialo dla czynu, ale nie dla zgryzoty.

Gromowid kochal Ode, ale nie przestal kochaé ojczyzny i rycerskiéj chwaty. W upojeniu roskoszy mał̇̇eńskich nie stracil caléj pamięci na to, co byl ivinien krajowi. Poznal, ze uciechom malżonka poświęcil obowiązki męża Polski. Odląd dwa sprzeczne uczucia stanely naprzeciw siebie, jak dwa groźne wrogi; dlugo, dlugo spokojne, zaczém sie zmierzą. Starly się nakoniec. Walka od chwili do chwili stawała się gwattowniejszą, ale wciąż niepewną. Milość niewieścia, pieszezoty niewieście, sprzymierzone ze wszystkiemi czarami cichego, latwego szeześcia, trudue byly do pokonania; wzmaeniala je nadto oslabiona wola Gromowida. Ale ta walka odbierala rozpieszczonemu sercu najdrozszy skarb jego, najpierwszy warunek szczẹ́sia spokojność. Milość niewieścia, pieszczoty niewiescie, stracily polowę swojego uroku, nie ustępowaly jednak z pola, ȧ̀ przyszla chwila, która walke rozstrzygnẹla.

Noc byla póżna. Gromowid spoczywal obok swojèj malżonki. Księżyc zaglądal w okno. Chmury
przelatujagce zakrywaly, to odsłanialy twarz jego. Blask walezyl $z$ ciemnością wewnątrz komnaty: podobna walka uczuć miotala sercem Gromowida. Nie móg1 usnąć, a jednak znużony roskoszą. Podnióst się, patrzal w twarz kochana, gleboki sen oslanial ją urokiem swoich skrzydel, głębokie tehnienia podnosily jéj piersią, usta uśmiechaly sié przez sen, przyložy! do nich swoje, napróżno! i w nich nie znalazl spokoju. Wstal cicho. Bez mystli, bez wiedzy szed do zbrojowéj sali. Księżyc i tutaj patrzal przez okno: to jasném okiem przeglądal zbroje, to chmurząc się okrywal je cieniem. Te zbroje, ten pozór wojny, powiększyly udręczenie, obudzily wstyd w sereu Gromowida. Nie śmial stappać, bo każdy krok rozlegal się po nocnéj cisży, jak echo grożby, i budzil brzęk rycerski: rzucil się na najbližszą ławę, zadumał się, uczul znużenie, zmružył oczy, i zdawalo się zee usnąl. Krótki byl jego spoczynek, dziwne przebudzenie. Porwal się równemi nogami, przetarl oczy, pozieral do kola, niby przypominal sobie, gdzie się znajduje, i puścil się szybkim krokiem ku sypialnéj komnacie. Zblizony do drzwi, zwolnil chodu, wspią się na palce, stąpal zaledwie dotykajac ziemi, z lekka drzwi komnaty uchylit i wszedł do niéj: w pólnocnëj ciszy slychać bylo gwaltowne, nierówne bicie jego serca. Zblizyl się témże stạpaniem do loz̀a, obejrzal je iskrzącém od jakiejs trwogi okiem, odetchnậ ciężko, jak żeby
ogromne brzemié zrzucil z piersi, ukląkł przy lożu, zalamal ręce, i wznióslszy w góre pobożne wejrzenie, zawolal pólgłosem: „Dzięki Ci o Boże dobry, że to byl tylko sen marny! « Po tych slowach wstal, wahal się niby między jakiemiś myślami, ale w końcu wyszedr, równie cicho jak spiesznie. Biegł prosto gdzie spal Warcisz, stary, wierny sluga od lat niemowlęcych. - „Warciszu!« rzek budząc sługe, — $n$ wstań, mam z tobą pomówić. Słuchaj: tobie nie obca nauka guślarzy. Poradź się jéj teraz i uspokojj mię. Oto przed chwilą wszedłem do wielkiejj sali, i mialem dziwne widzenie, niby przez sen, niby na jawie. Patrzalem jakoby na moją zbroje, co tam wisi, i ujrzalem, że się poruszyla i szła ku mnie. Gdy stanęla tuż przedemną, zobaczylem pod nią mlodzieńca przecudnéj urody, z wejrzeniem dziwnego blasku, ale smutném, długie włosy wymykaly się kobiecym warkoczem z pod szyszaka, a dwa orle skrzydla wielkie i jasne spadaly z pleców, jak u ptaka postrzelonego. Mlodzieniec wziąl mię za rękę, postawil przed oknem, i ręką wskazal za okno. Wtedy zobaczylem nieznaną mi jakąś krainę, ogromne pola i lasy i wielką bardzo rzekę, i na górze przy rzece gród jakiś okazaly, bardzo warowny. Na murach grodu widzialem tlumy uzbrojone, a pod murami widzialem wojsko nasze, jak przeze mgle, poznałem jednak że nasze. Co dziwniejsza, wyraźnie rozpoznalem postać Chrobrego. Obrócony był ku
mnie twarzą, oczy mial gniewne, a stal tak blisko mnie, że iskry jego oczu padly mi na serce; zdaje się, że jeszcze dotąd je czuję. Splonąlem caly wstydem, spuścilem oczy, a mlodzieniec pociągnąl mię znowu za ręke w stronę przeciwną. I oto znaleźliśmy sie przede drzwiami sypialni. Mlodzieniec pchnąl drzwi, a ja ujrzalem na lożu czy uwierzysz? mamże powiedzieć, co ujrzalem? Moją Odę w objęciach jakiegoś obcego, jakiegoś mnicha. Zadrzalem z gniewu, jak nigdy nie drzalem, Nie wiem już, co w tẻj chwili chcialem zrobić, ale mlodzieniec znikną1, a ja ocucilem się, nie wiem dotąd, ze snu, czy z widzenia, i ujrzalem się na lawie, jak przed tém przywidzeniem. Warciszu, zlituj się, powiedz mi , co ten sen znaczy? ${ }^{\circ}$

Starzec wpatrywal się ze zdumieniem w twarz swojego pana, drzącego jeszcze na spomnienie okropnego snu, przeżegnal się, pomyślal i zawołał: „Bóg z tobą Gromowidzie! Próżno się trwożysz. Jest to nic więcéj jak ostrzeżenie boskie. Ten mlodzieniec, to twój Aniól-Stróż. Owa kraina obea, to Ruś. Owo wojsko, to nasi i Rusini w boju; a mnich obok twojéj żony, to ty Gromowidzie, daruj staremu sludze, to ty sam, jaki jesteś w dzisiejszéj twojéj nieczynności, i jakim będziesz, jeśli dlużèj tak zostaniesz. Gromowidzie, to ostrzeżenie boskie, nie waż go lekce. "

Gromowid sluchal z uwagą, nie pokazal żadnéj
urazy, przeciwnie z pokorą, ale glosem silnéj woli odpowiedzial: „Twoja prawda! Dziękuje ci za nią, Warciszu. Otworzyleś mi oczy na moją hańbę, ale jeszcze pora otrząsnąć się z niéj. Nie, nie powinienem dluzzéj zostać. Trzeba mi jechać do wojska, i pojadę, a pojade dziś jeszcze, natychmiast. Idź zaraz, rozbudź wojenną czeladź, i niech we mgnieniu oka będa gotowi do drogi, "

Warcisz ośmielił się poradzié, aby poczekal do rana; trzeba wszakże i snu užyć, bo podrọ́ż nużg̨ca, potrzeba i zone pożegnać.

Gromowid byt niezachwiany; wola jego poszla już w tym kierunku, д̇e zlamie wszystkie zapory; mimo to, spomnienie żony zhamowalo go na chwile, zamyślił się i wnet wrócil do pierwszego postanowienia, z mocniejszą nawet wolą zdaje się, bo rzekł: n Nie, zostaw czeladź do rana. To będzie trwać za dlugo, to rozbudzi caly zamek, i ona w tym czasie moze się obudzić, a ja muszę wyjechać. Dla mnie więc tylko przygotuj konia, a resztę julro po dniu wyprawisz; wszak droge wiesz, zwyczajną, wypoczywając będe czekal mojéj sluzzby. Idż. Zbroje sam przywdzieje."

Warcisz mial odchodzić; chwila nieprzyjazna jeszcze raz uderzyla w Gromowida, zatrzymal sluge: „Czekaj, odjechać bez pożegnania, bez ucalowania Ody, to boleśnie! A tymczasem, kto wie, moz̀e jedno jëj slowo . . . . ty wiesz, co jëj slowo, co jéj
lza może nade mną, możeby mię zachwialy, odwiodly od postanowienia. Nie chcee jéj widzieć. Ty ją pożegnaj ode mnie! Powiedz jéj, co mię kosztowal ten odjazd, powiedz i to, ze musialem tak zrobic."

Mimo to stal w miejscu i myślal sobie: „Ale nie, pójdę sam, pożegnam; albożem slaby jak kobieta?! Nie będè jéj budzil. Jeżeli się obudzi, potrafię oprzeć się jèj wyrzekaniom; jezèli nie, pożegnam śpiącą, będzie to znać wola boska. Warciszu," rzek! glośno, , , chodźz ze mną! !

Weszli do sypialni. Oda spala wciązz snem glẹbokim. Dlugo stal i patrzal w nią Gromowid; pragnął zdaje się jéj przebudzenia. Zdobyl się wreszcie na krok slanowczy, przechylił się ku uśpionëj, dal pocalowanie kradzione, i znowu stanąl, i czekal jeszcze, i patrzal do kola. Warcisz pociągnąl go z lekka do wychodu. „Chwila jeszcze, " szepną! Gromowid, nco postanowilem, to zrobié, ale jeszcze chwila." Oko jego padlo na dziewiczy wieniec Ody, który jako pamiątka ślubna wisial nad łózkiem. Gromowid zdjąl go, polożyl na glowie Ody, szepcząc pólglosem, a w twarzy widać bylo, zee mówil z głębi ducha: „Żono moja, oto przez ten wieniec masz być jako dziewica az̀ do mojego powrotu. Noś go do mojego powrotu. Biada temu, kto się go dotknie przede mnạ, biada glowie co go straci. Tak mi Boże bądż świadkiem i ty Warciszu! a A oblicze uśpionéj, jakby się w niëj odbilo przykre uczucie Gromowida,
zamglito się pól smutnie, pól rzewnie, wewnętrznym niby placzem, a ręka uśpionéj podniosla się przez sen, i spoczęla na wieńcu, jak żeby chciala go przytrzymać.

Gromowid nie widzial już tego. Zdaje się mało ufając swojéj woli, wybiegł co prędzéj z sypialni i udał się do zbrojowèj sali. Za chwilệ stal już na dziedzińcu w przyborze rycerskim, a przed nim stary sluga $z$ koniem.
„Warciszu! « zawołal dosiadając konia, , nnie zapomnij powtórzyć Odzie, co ci powiedzialem. Ja powróce prędko, zdrowo; lego jestem pewny. Ty bądż jéj opiekunem, ojcem. Pocieszaj ją, strzeż jèj. 0! strzeż jéj, jak źrenicy w oku, Stary, ty wiesz, jak ją kocham. Biada nam wszystkim, gdybym jéj nie znalazl taką, jak zostawiam, taką piękną i niewinną! «

Domawial tych slów już na koniu; w milczeniu dal mu ostroge. Zwolna przejechal dziedziniec zamkowy, zwolna spuścit się z góry ; ale raz na plaszczyznie doliny, pognal konia w calym pedzie, jak żeby lẹkal się za sobą pogoṇi placzu i wyrzutów swojéj Ody.


Boleść Ody po odjé̇dzie Gromowida porównać można tylko ze szczęściem, którego używala w jego objeciach. Byla ona tém gwattowniejsza, im zerwanie szczęścia było mniéj spodziewane. Kaz̀da chwilka przeǐyta z Gromowidem w pieszczotach, w roskoszy, w marzeniach przyszlych pieszczot, i roskosz zamienila się we Izę bolesną; za każdym krokiem, w każdym przedmiocie zjawial się jego obraz, ale za mglą tęsknoty i zalu. Caly świat otoczyl Ode jak chmura smutku; przeszlość i przyszlość rozlaly się w okrag jéj serca morzem placzu. Napröżno stary Warcisz dla pocieszenia biednéj powtarzał jéj najtkliwsze z ostatnich slów odjeżdżającego męża, przyświadczal jéj jego nieznośnéj wewnętrznéj walce w chwili odjazdu, wymawial go obowiązkami syna ojczyzny, syna rycerskiego, zaręczal szczésliwy i rychly powrót; slowa pociechy padaly na zbolałe serce, jak palące krople na świeżą ranę; tylko rozjątrzaly boleść, powiększaly cierpienie. Wkrótce staty się one jéj nieznośne, a unikając ich poczęla unikać ludzi. W końcu samotność zamienila się w potrzebe ìycia, w pewien rodzaj uciechy, jedynéj roskoszy, jaką w tym stanie znaleść mogla. Czy to w domu czy za domem, wszę.
dzie i zawsze chciala byé sama. W domu zatrudniona niewieścią robotą, przesiedziala dzień caly między cichemi ścianami swojéj komnaty, niewidziana od nikogo. Podobnie bląkata się po dniach calych między górami. Jezéli kiedy zdarzyło się jéj wezwad do tych wycieczek swoje słuzebnice, z dala kazala im być od siebie, a ona nad brzegiem jakiego potoku, nieruchoma po calych godzinach, odurzala myst jego szumem, oko pędem fali, roila dziwne mary, íyla w świecie zaświatnym, Stracily dla niéj urok pieśni rodzinne, które tak dotąd lubila, które w gronie swoich niewiast sluchala z taką roskoszą: dzisiaj znieść ich nie mogla oprócz kilku najrzewniejszych, najlepiejj przystających do cierpiącej duszy. Czasem z cichéj zadumy przechodzila do - gwaltownéj rozprawy; a wtedy szemrała przeciw dobroci Boga, blużnila wojnie, slawie, ojczyznie, wszystkiemu, co ją roząączylo z mężem. Boleśé Ody, jedném slowem, nie byla to boleść niewiasty lagodnëj, poddanëj, czekającéj cierpliwie końca swoich cierpien, ale duszy pòtdzikiéj, silnéj, czynnéj, ktỏra każde uczucie mile czy niemile gotowa jest posunąć do ostateczności, wyezerpać do dna. Kto pod takim bodżcem szuka końca swojéj rozpaczy, znajdzie go wreszcie.

W tym slanie największa jeszcze mialo dla niéj ponętę obcowanie $z$ dziką przyrodą gór, a z największém upodobaniem zwiedzala te miejsca, do których

Iączylo się spomnienie jéj męża. Pewnego dnia, czy ten czy innego rodzaju pociąg zaprowadzil ją na skaly, które tworzą jakoby bramę Kościeliska od strony plaszczyzn. Tam fale Dunajca żegnają się po raz ostatni $z$ macierzystą doliną, i z głuchym szumem opuszczają domowe swoje góry; ztamtąd rozlegly widok wlaśnie na okolice, która leży między strapioną Odą a jéj mężem bojującym: ztamtąd może pierwsza ujrzy blyszczącą zbroje powracającego, może pierwsza uslyszy tentent jego konia.

Slońce letnie dawno zagaslo; czerwony zachód blednial; wszystkie juz̀ gwiazdy wyjrzaly z glębi niebios; grubym cieniem okryly się nieobejrzane lasy Tatrów; księzyc podniósł się z za gór i oblewal swoim blaskiem calą okolice. Szarzaly z dala, jak grożne widma, nagie opoki obliczem wychyloném z czarnéj otchlani świerkowych gestwin; po dolinie rozścielala się w dziewiczéj bieli mgła powiewna, a Oda siedziala jeszcze na wierzchu opoki, w niepokoju pragnień, pod falami nadziei to zalu, $z$ okiem i uchem ku drodze wytęzoném. Glęboko, pod jèj nogami wrzal głuchy szum Dunajca, wtórowaly mu z rôznych stron dalsze i blizsze pohukiwania sów i puhaczów. Nie bylo slychać żadnego śpiewu wdzięcznych dnia ptaków. Muzyka gasnącéj przyrody grala uroczyście, ale ponuro. Żaden wiatr nie śmial jëj zaklócić; liść nieruchomy zdawal się z trwogą jéj sluchać. Dokoła cisza i ciemność;
tylko rojami iskier krążyly świętojańskie robaczki. Dwie domownice Ody, najczęstsze towarzyszki jéj póżnych przechadzek, leżaly pod świerkiem, z dala od niéj. Oda, jak zwykle, chciała być sama; chciala sama z brzegu przepaścistéj skaly sluchać szumu Dunajca, dobierać do jego posępnego tonu posępniejsze jeszcze myśli. Onaby tak cala noc przetrwala. Z wolna, z cicha, na drugièj stronie przepaści, ozwaly się dźwięki, niby strojenie gẹśli, niby przygrawka; ucichly, podniosly się znowu, ale juž w lonie jednéj myśli, tęsknéj, rzewnéj, powolnéj, przez pól religijnéj, zaokrąglily się w calos̉ć zwrotki, umilkly i znowu się ozwaly, tą razą z towarzyszeniem glosu czystego, dźwiẹcznego, pelnego, mẹskiego; jednak czuć w nim bylo, zee pierś, z któréj wychodzi, rozbita jest sercem gwaltownych wzruszen. Pieśń ta byla naslępującéj treści:

## Cześć tobie, o bogini mojéj nocy!

Jaka ty blada i posępna, a jednak taka jasna i piękna! O czemuž nie mogę cię widzieć w każdéj cliwili jak teraz: Wschodzisz dla mnie dopiéro wtedy, kiedy slońce gasinie; Tylko przez zasłonę nocy raczysz mi świecić. Tylko nocne ptaki wtórują moim pieśniom.
Ale ty je słyszysz. O! gdybyś wyskuchała! 0 ! prześliczna bogini, nie schódźz z mojego nieba! Siwieć tak dla mnie przez noc całą; Miliony gwiazd nie zastạpiạ mi ciehie. Świeć tak dla mnie przez dzień caly, Słonice wesołe jest niezém obok twêj smutnéj bładości. Wysłuchaj mię, o bogini mojej nocy !

Od pierwszego dźwięku zadrzala Oda, niby trwogą, niby .... Bóg wie jakiém uczuciem. Lękać się nie miala przyczyny; przyszlo jéj zaraz na myśl, że śpiewak jest na przeciwnéj skale, д̇e zatém ubezpiecza ją zapora glẹbi, któréj żaden skok śmiertelny przebyć nie potrafi. Im pieśń dlużéj się ciagnęla, tém bardziéj slablo pierwsze wrażenie przykre, a wzmagalo się milsze. Wkrótce nie miala juž chẹci, a prawie mocy oddalić się, poruszyć się. Każdy dźwiẹk przykuwal ją do miejsca, jakby nowe ogniwo niewidocznego lańcucha; bylo coś czarodziejskiego w téj pieśni razem pobożnéj i żalosnéj. Podezas grania slużebne przyblizyly się także, $z$ odmienném jednak wrazeniem, widać, że się niepokoily, ale nie śmialy pierwsze przerwać zasluchania się pani. Dopiéro kiedy pieśń ucichla, a Oda, niby ockniona, poczuwszy je przy sobie, zwrócila się ku nim i zapytala czy slyszaly granie? starsza ze dwóch, sędziwa Marya, za całą odpowiedź rzekła: „Odo, czas wracać do domu. Przybliza się godzina zlych duchów i zlych ludzi. Bezpieczniéj nam byé daleko od tego miejsca i od takiego śpiewania. $\alpha$ Nie było powodu odrzucić wezwania Maryi. Oda bez oporu powstala, ale po kilku krokach zatrzymała się, bo śpiew znowu się odezwal w następnych slowach:


1 znowu będę się dręczył ciemnością, sam ponury jak ciemność. O czemuż nie możesz mi świecić zawsze jak teraz?
Jaskinia moja dzika, naga, pusta,
Ale znajdziesz w nięj cześć i miłość, jak bóstwo.
Tam nas nie rozdzieli żaden obłok.
Tam będziesz wschodzié i zachodzić w mojéj miłości.
Wysłuchaj mię, ozdobo nieba i ziemi!
Glos śpiewaka coraz poseppiejszy, tchną! coraz glębszėm wzruszeniem pobożném, blagalném, a przenikal serce jak głos milości i wlewal w nie takie upojenie. W podobném upojeniu stała Oda; przerwal je nietopérz, który znęcony bielą niewieściego rąbka, snut się jakiś czas w okolo nieruchoméj Ody, i w końcu padt na jéj piersi. Krzyk przestrachu powtórzony przez slużebnice, zagłuszyl tajemniczą muzyke. Pomieszane wszystkie trzy, oddalily się natychmiast i spiesznie poszly ku zamkowi; wszakże jakiśs czas jeszcze gnaly za niemi tajemnicze dżwięki, coraz, coraz gluchsze. Kiedy w oddaleniu calkiem umilkly, a ezas, ruch i bliskość domu przegnaly wszelką obawe, Oda zwrócila rozmowe do owego śpiewu, jak jego wrażenie ocknęlo się z dawną mocą.
„Prześliczna pieśń! " zawolala.
„Prawda, " rzekla Marya, „ale bezpieczniéj nie sluchać jéj. "
-Cóż w niéj może być zlego? Jest to nic więcéj tylko modlitwa do księżyca. "
${ }_{n}$ Tak! modlitwa do Ziewonii, do biésa, którego czczą nasi bracia niewierni, modlitwa pogańska. "
„A jednak piękna. Szkoda. że śpiewak byl ukryty. " „Odo! co mówisz? « zawolała Marya, „lepiéj podziękować Bogu, żeś go nie widziala. "
„Albo go znasz Maryo? «
Marya przeżegnala się z przestrachem: „A niech mię laska Boża od tego uchowa! «
„Dla czego? « zapytala Oda tém ciekawiéj. „Któż on jest? Cóż o nim wiesz Maryo? Powiedz! «
„ 0 ! powiem. Dzięki Bogu, jesteśmy już jak w domu, moge mówić bezpiecznie. Owỏż ten śpiewak to Czarnodum. «
„Pierwszy raz o nim slyszę. «
„Bodaj tak nigdy nikt nie slyszal, " rzekla Marya ciszéj, a potém zwyezajnym glosem wiodla takie opowiadanie: „Nie bardzo dawno zjawil się on w naszych górach, już pono po odjeżdzie naszego dobrego pana Gromowida, niech go Bóg jak najprędzéj przyprowadzi; przynajmniéj od tego czasu zacząl się pokazywać. Dzisiaj mieszka jawnie w tẻj wielkiéj pieczarze, wiesz Odo, co to ją widać wysoko pod górą, idąc za falą Pysznéj ku Dunajcowi. Chodzi jak mnich i prowadzi życie pustelnicze. Ale ludzie inaczéj o tém gadają. Bóg to wie najlepiéj, ale powiem com slyszala. Mial on być guślarzem naszych dawnych bogów, zaczém zostal chrześcianinem, a zostal nim, jak mówią, tylko ze strachu przed nakazem książęcym i władzą biskupa, dla o u ludzkich, ale lajemnie żyje i modli się dawnym obycza-
jem. To téż, jak słychać, dawne bogi przebywają z nim i sprzyjaja mu szczėrze; dla tego wyprawia różne dziwy. Pelno o tém gadek może prawdziwych, a może i wymyślonych; ale to pewna, że wiele wie i wiele może zrobić swojemi guslami. Pokazuje nawet takie rzeczy, których żaden czlowiek ludzką. mocą nie mógłby zobaczyé: dziewkom ich kochanków, junakom ich dziewczęta, choćby nie wiedzieć gdzie byly; a tak je widzisz, gdzie są i co robią, jak żebyś byla, z niemi. Ale za tę ciekawośé drogo trzeba placić. Jak tam z chlopami, nie wiem, ale co kobiety . . . to każda prawie wyniosla od niego nieszczẹ́sie; bo przez czary swoje co zechce to zrobi z czlowiekiem, który się jemu aby trochę poddal, tak że się zapomina o Bogu nawet i o najświętszych jego przykazaniach. Jak temu nie wierzyć? Dosyć slyszeé jego śpiewanie, ażeby już poczuć, co tam nieczystéj mocy. Gdybyż tylko śpiewal, ale ludzie utrzymuja, że kiedy mówi do czlowieka, to tak pêta serca, jak żeby śpiewal, a pęta w grzechy."

W podobny sposób stara Marya gadala jeszcze dlużėj, ale Oda zdaje się nie slyszala wszystkiego. Glębokie zamyślenie się w polowie rozmowy odjęlo jéj uwage na resztę. W calém opowiadaniu jedno ją uderzylo: „on guślarz, on może każdemu pokazać osobę żądaną, on jèj męża pokaże: mniejsza o to jaką mocą."

Ta myśl padfa na zamgloną duszę Ody, jak pro-
mien̉ niebieskiéj czy piekielnéj jasności? Niewiadomo, dosyć że ją rozradowala, opanowala calkiem, uspokoila nawet, bo się zmienila w niezlomne postanowienie: isć do pustelnika i zazą̨dać od niego pomocy w swojém stroskaniu. Jéj życie obecne tak nieznośne, a ulga tak łatwo do znalezienia: możnaż ją odrzucić? Przeciw zlemu, gdyby jakie zkąd mogło wynikać, znajdzie obronę w świętéj wierze i malžeńskièj milości.

## III.

Wowych wiekach prostoty rozumu, uśpienia ducha, a silnych żądz ciala, serce puszczone raz w pewnym kierunku, nie latwe bylo do zhamowania. W walce między zlém a dobrém szczę́siem, pierwszy silniejz szy popęd jednego lub drugiego, rozstrzygal już prawie stanowczo spór pomiędzy niemi. Oda, poddawszy się raz $z$ upodobaniem myśli, ażeby za pomocą guślarstwa ujrzeć nieobecnego męża, nie odstạpila juz̀ swojego zamiaru. Jeżeli ją czasem zachwialy grozine posluchy o podejrzanym pustelniku, jezeli stanely przed oczami zewnętrzne przeszkody w spełnieniu zamiaru, jeżeli niekiedy mimowolne drzenie serca śród roskosznych marzeń podnioslo się jak tajemne ostrzeżenie, wszystko to bylo tak chwilowe, tak slabe w obec jej postanowienia, że nie czula prawie żadnego oporu wewnątrz siebie, a przynajmnièj wyrażnego, że zatém nie zachwiala się ani na chwilę. Kilka dni jednak uplynęło, zaczém mogła uskutecznić swój zamiar: czas ten byl jèj konieczny, aby sobie zapewnić powodzenie przez dokładną znajomość niektórych szczególów;
nadto konieczna byla pewna ostrożność, ażeby to widzenie się nie wyszlo z pod zasłon najgłẹbszéj tajemnicy. Wiedziała naprzód, że nikt jéj wo tém nie pomoże, wszyscy raczėj będą przeszkadzać; czula, że sama swój zamiar musi spelnic, bez świadków, bez powierników. Stósownie téż przygotowala się. Zręcznie, ubocznie, wyciągnęla z opowiadań wszystkie potrzebne objaśnienia: gdzie jest pewnie ustroń pustelnika, jakiemi drogami dojść do niéj, w któréj porze on sam jest widzialny. 0 sposobnośé wyjścia nie trudno bylo, slużba zamkowa przywykła juz̀ do jej samotnych wycieczek.

Tak przysposobiona wyruszyla nakoniec dnia jednego w zamierzoną droge. Przechód był dlugi i przykry: po śladach kóz dzikich, między odwieczne zwaliska lasów, pod urwiste wyżyny, przepaścistemi lożami suchych potoków: nieraz po drodze niewiadoméj oblęd zachwycil, ale oswojona z górami, pokonala to wszystko, lubo nie bez utrudzenia nogi. Wszakże daleko ciężèj bylo sercu. Jakaś trwoga skryta, obea jéj dotąd, niby niewyrażne przeczucie niewiadoméj złéj przygody, burzyla jéj piersi, zatrzymala uderzenia serca, tamowala oddech. Nieraz podwójne to znużenie, wewnętrzne i zewnętrzne, zmuszalo ją stanąć śród biegu, odetchnące, odpocząć; aż dopóki znowu coś mocniejszego nie porwalo jèj woli i nie popchnęto daléj. Im blizèj byla celu, tém slabszą, tém lękliwszą się czula. Nieraz go-
towa już byla odstạpić swojego zamiaru i wrócić bez widzenia się z pustelnikiem. Znajdowala się wlaśnie w podobnéj niepewności, kiedy w uszy jéj zadzwonil znajomy džwięk gęśli, wtórzączy slowom pieśni znajomym glosem śpiewanéj; ale w żywszych jéj tonach przebijala się jakoby radość. Granie bylo tak bliskie, że slyszala wyrażnie następujące slowa:

> Wysłuchałaś mię, moja bogini!
> Zajrzalaś w czarną pierś mojéj pieczary. Ciemność jéj ucichła przed blaskiem,
> Ży cie moje spłonęło jak niebo otwarte.
> O! zostań tak i patrzaj tak wiecznie,
> A gdzie ty, tam niebo dla mnie i dla ciebie.
> Cześć wam, cześć potężne bogi!

Oda zadrzała, niewiadomo jakiém wzruszeniem, ale nie miala juž chęci cofnąć się. W duchu pieśni było coś naksztalt radośnego powitania, byl urok, który ku sobie wabil. 'Oda postąpiła kilka kroków i ujrzala się tuz̀ przy jaskini. Przed jèj czarnym otworem, na olbrzymim pniu zwalonego świerku siedzial śpiewak z geşla na kolanach. Oda domyślala się w nim pustelnika. Ubiór jego był krojem ubioru zakonnego, ciemny, obszerny. Kaptur na glowe zawdziany zakrywal większą czẹść twarzy, reszta oblicza ginẹla pod gęstą, kedzierzawą brodą. Na szelest zblizającéj się Ody, gesslarz zawiesil granie, podniósl glowe, cisnąl iskfami z malych, ognistych oczu, ale wnet je znižyl, odrzucil gésl na bok, po-
wstal z powaga, i rzekt lagodnym ale uroczystym glosem:
. Witam cię, żono możnego Gromowida. Przychodzisz widzieć samotnego mieszkańca jaskini. Oto go masz przed sobą.*

Jakby zgadr, że pomieszanie Ody nie da jéj latwo zacząć rozmowy; wszakze slowa jego wprawily ją ${ }^{\text {t }}$ w zadumienie od pomieszania nie mniejsze, ale razem podaly do ust pierwsze slowo:
„Jakto? . zapytała zdziwiona, „ty mię znasz, pobożny ojcze! Nie widziałam cię nigdy. "
„Slóćcu na niebie, " odpowiedzial pustelnik, , a Odzie na ziemi trudno się ukryč. Wiedzialem nawet, ze dziśs tu bẹdziesz i czekalem ciebie. Nie dziw się, skoro wiesz do kogo przychodzisz. Jakiéjze uslugi ząadasz po mnie, dziecię moje? «

Oda zđumiona jeszcze bardziej nie wiedziała znowu jakiém slowem usta otworzyć. Dobroć pustelnika przyszla jéj w pomoc.
„Droga przykra, « rzekl on, „upal nużący; jesteś Odo zmordowana, odpocznij na siedzeniu, jakie ci biedny pustelnik ofiarować może " - i wskazal drzewo, na którém dopiéro siedzial.

W slowach tych przemówil do serca Ody znajomy glos śpiewaka $z$ calą ujmującą lagodnością, z calym urokiem zniewalania i ośmielit ją nakoniec w obec nieznajomego. Usiadla na wskazaném drzewie, spojizała w twarz pustelnika i widziala ją schy-
loną pokornie ku ziemi; było to może potrzebne, aby zupełna swoboda mogła wejść do jéj myśli, aby się usta rozwiązaly do rozmowy, dla któréj tu przybyla. Pustelnik jeszeze raz wsparl ją, zapytując o powód, któremu on winien obecność tak możnéj pani w jego dziczy tak smutnéj.
„Mamże ci, ojcze, koniecznie juz̀ powiedzieć ten powód? « rzekła wreszcie Oda. . 1 strach mnie i wstyd, ale moja milość mocniejsza od wszystkiego, a dzisiaj tyle cierpię ile kocham. Ojcze, ty nie bę. dziesz się śmial ze mnie, ty musisz być tak dobry, jak jestés poboz̀ny i mądry. Nie wiem jednak jak ci to powiedzieć. Ludzie utrzymują, że masz mądrość guślarzy i moc rozkazywania duchom. O mój ojeze, wiesz zapewne, jak ja mojego męza kocham, a dzisiaj muszę żyć bez niego. Wojna przypadla jak ptak drapieżny i porwala mojego goląbka; i oto zostalam sama, ani wdowa, ani iona. Nie wiem, gdzie jest? co robi? kiedy powróci? Nie moge sie pocieszyć i nie moge przestać smucić się. Ratuj mię, ojeze, daj mi pociechę, daj szczęście! "

Pustelnik sluchal spokojnie, z okiem spuszezoném, czasem blyskal niém w góree, mienil się na twarzy; rozrzewnialy go widać te wynurzenia się niewieście tak proste, a tak serdeczne, bo zawolal wzruszonym glosem: „Jakąż pociechę mogę ci dać? jakie szczęście? ja, ja sam, tak ... ich potrzebny ? ${ }^{\circ}$
„Pokaż mi mojego męza! Czy żywy, czy umarly, pokaż mi go!" odpowiedziała Oda z calą żywością i mocą panującego jej uczucia.

Pustelnik pomilczawszy chwile, zapytar: „Kobieto, wierzysz ty w Boga chrześcian? «
„Wierze."
„I w jego dobroć? ${ }^{*}$
Oda znowu potwierdzila.

- Jego więc proś o to! ${ }^{\text {a }}$
„Ach! prosilam po tysiąc razy, najgorętszemi łzami, nie chcial mię wysluchać! ${ }^{\text {a }}$ rzekła z glębokiém westchnieniem.
"I mnie nie zechce « - odpowiedzial ponuro.
- Wszakże powiadają, ze niejednego pocieszyleś tak, jak ja cheę być pocieszoną. Czemużbyśs dla mnie zrobić nie mógł tego, co robileś dla innych! *
„Dla innych robilem, powinnaś to wiedzieć, przez moc przychylniejszą nam, jak moc nowéj wiary, przez bogi ojeów naszych. «

Slowa te daly cokolwiek do myślenia Odzie; krótko się wahala: „Ha! « rzekla, — , kiedy inaczéj być nie może, zrób i dla mnie przez bogi ojców. "

Guślarz przybral postawę i głos uroczystszy jak dotąd: „Czy myślisz, a mówił, „że to tak latwo, jak zapragnąć? Bogowie są bogami. Nie mamy ich na pierwsze zawolanie. Nie rozdaja darmo task swoich. Kto chce ich mieć po sobie, musi
szczérze wyznać ich potęge, gorąco prosić, a nadewszystko musi je uczcić. Czy pojmujesz to, moje dziecię? a

Oda nie pojmowala widocznie, bo zapytala natychmiast: „Jakąż cześć potrzeba im zlożyć? «
„Przedewszystkiém potrzeba zaprzeć się innych bogów " - odpowiedzial pustelnik.

Strach mimowolny ścisną! serce Ody, „Jak to! « zawolala, „nawet prawdziwego Boga? «
„Nawet Boga, którego masz za prawdziwego, « rzekl pustelnik glosem niezmienionym.

Oda nie wiedziała zrazu, co daléj począć, ale dobre natchnienie padlo na jéj serce w téj chwili:
„Ojeze, " rzekla, „jesteś-że ty chrześcianinem, ze tak mowisz? a
„Alboż powiedziałem, że nie jestem? " - odpowiedzial; a gdy Oda milczala, mówit daléj: „Córko moja! tak! jestem chrześcianinem, ale kiedy robię to, czego wymagasz po mnie, wtedy robię przez bogi dawne, domowe; wtedy jestem tylko guślarzem, poganinem. Inaczéj nie mialbym ich pomocy; inaczéj nikt jéj mieć nie może. «

Umilkt, a gdy Oda stroskana niespodziewanym warunkiem zatopiona byla w myślach, odezwal się znowu już lagodniéj: „Odo, nie będę ci stawial ezczych trudności. Nie pojęlaś mię zapewne i dla tego to przestraszylaś się mojemi slowami. Nie idzie tu o zupelne wyparcie się chrześciańskiego Boga.

- Starzy bogowie są dobrzy, kochają nas zawsze jak dzieci tych ojców, którzy ich przez tyle wieków, tak szczérze kochali. Zrobią wiele dla nas, chociaż niegodnych, przez dawną przychylność. Z naszéj strony przestaną na malém. Dosyć im jakiegokolwiek znaku uczczenia, jakiejkolwiek ofiary. Czy jesteś do tego przygotowana? «
.Niech wiem, co się im podoba zapragnąć, a może . . . . ${ }^{\alpha}$
„Oni przestają na malém, powtarzam ci Odo! Lekka ofiara z czegokolwiek, co należy do Boga chrześciańskiego, zjedna ci ich zupelnie. Widzę na twoich piersiach krzyżyk, daj mi ten krzyżyk. «
„O Boże! « zawołala Oda, — $\quad$ mogezz to zrobić? Jest to drzewo z krzyża, na którym umarl Bóg prawdziwy, iślubny upominek Gromowida, «
„Upominek Gromowida! « powtórzyl z widoczném wzruszeniem pustelnik, ale z cicha, a głośno zawolal: „Tak, Odo! będzie to najmilsza ofiara bogom, i pomoc ich niezawodna. «

Oda zalamala ręce: „O ja nieszezȩ́liwa! mamże się pozbyé tego, co mi najdroższe i najśsiętsze. Nie! Wolę z moim Bogiem cierpieć, jak dotąd cierpialam. *
${ }$ "Cierpieć! $\times$ - mówil Czarnodum, — „któż cię od tego odwodzi? I ja cierpię przez legoż Boga! Ale pomnij, że może nie sama będziesz cierpieć. Może za wszystkie twoje cierpienia nie otrzymasz
jedynéj nagrody, do któréj wzdychasz, nie ujrzysz juz̀ więceej twojego męża. Stare bogi są mściwe i polężne; kiedy zechea zle wyrządzić twojemu męzowi, nowy Bóg nie zasloni go. Rozważ to dobrze. "

Oda sluchała, plakała, lamała ręce. Kochała męża, ale nie mogła przenieść na sobie, aby dla jego milości przeniewierzyla się i téj milości i Bogu. Jéj serce chociaz upadające, mialo jeszcze nad sobą wierną straż dobrego aniola. Czula, że nie powinna była zrobić zadość ządaniu pustelnika, wolala zrzec się nadziei, jedynëj ulgi, na jaką w nieznośném swojém cierpieniu rachowala. „Nie! " rzekła, ntego nie zrobię, niech się dzieje wola Boża! © Wstała, aby odejść.

Pustelnik zdawal sie ciągle zachowywać największą spokojność. "Dobrze mówisz, Odo, " rzekl przy pożegnaniu, - sjednak twój upór niewczesny. Wszelkie bogi przebaczaja latwo blędom takiéj milości, jak twoja. Wszakże rơb, jak ci się zdaje. Mimo to pamiętaj, ze moja nauka gotowa ci zawsze služyć. Przyjdź kiedy zechcesz; oto przyjdz jutro. Téj nocy pomówię ze staremi bogami. Moze na mniejszym datku przestaną: spodziewam się, że to uproszę. Ażeby jednak skutek moich modłów byl pewniejszy, zostaw twój krzyìyk w domu. Wiedz jeszcze i to, że jutro wlaśnie jest księżyc w dobie najprzyjażniejszéj widzeniom; opuściwszy
tę chwile, możeby drugo przyszlo czekać na podobną. .

Pustelnik ze świętobliwem obliczem sklonil glowe na znak pożegnania, a Oda smutnie wracala do zamku. .

Oda w plochém poczęciu swojego przedsięwzzęcia nie przeczula trudności ważniejszych, jak zwykle ziemskie: rozmowa z pustelnikiem dala jej przykro uczué te nieprzezorność. Teraz dopièro ujrzala, że jëj postępek może się wiązać ze sprawą sumienia, ze sprawą religii. Warunek polozony przez mnicha, stanąl jak przeszkoda, któréj nie moz̀na bylo lekce wažyč. W pierwszém prawém natchnieniu przeszkoda ta sprowadzila ja prawie z drogi, na którą weszla nierozważnie, zniszczyla prawie zamiar niebezpieczny. W takiém usposobieniu wrócila do siebie i przetrwala à do nocy. Ale odepchnięta mys̊l występna czekala ją w bezludnéj sypialni, na samotném lożu, pośród nocnych ciemności; tamto, sprzymierzona ze smutnemi marami przeszlego szczęścia i goryczą chwil obecnych, wystąpila potężnie do zaciętéj walki. Silnie jakiś czas opieraly się religijne uczucia, ale świeżo zaszczepione i to w sercu chwiejącem się co chwila mocniéj, nie mialy juz w niém pewnéj podpory, a namiętności rozumowaly jak prawda, jak niewinność, przynajmniéj odzialy się w pozory tego obojga; trudno wiẹc bylo sumieniu pozyskać przychylny sobie wy-
rok Ody, która chętniéj widziala w sprawie jego przeciwników sprawe wlasną. „Zostawić krzyż w domu! « - tak mys̊lała Oda, - „ możez̀ w tém byé co zlego? Wszakże przez to nie wyrzekam się mojego Boga, nie poddaje się innym bogom. To rzecz tak mala: a za to užyję takiéj radości, zobacze męża, dowiem się o jego losie, pocieszę serce, odzyskam spokój, którego nie znam od tak dawna, a bez którego nic mi po życiu. Bylożby grzechem przebyć jeden dzień bez krzyża na piersiach? « Na próbę postanowila zdjąć go z siebie i bez niego noc przepędzić. Co pomyślała, to wykonała natychmiast. Wróciwszy do loz̀a, az̀ sama się zdziwita, ze pozbycie się świętego znaku nie obudzilo w niéj żadnego przykrego uczucia, przeciwnie weszla w nią jakaś swoboda, pewne zadowolenie. Następnie, i to już mimo jéj wiedzy, stan ow przeszedł w upojenie gorączkowe, ale roskoszne. Otoczyly ją pokusy wszelkiego rodzaju. Wszystkie uciechy malżeńskie položyly się obok niéj w zmyslowych prawie postaciach: zdawalo się jéj nieraz, że widzi, że dotyka swojego męża, że czuje uściski jego. Krew plomieniem grala po żylach, serce bilo przyspieszoném tchnieniem roskoszy, wpadala w rodzaj omdlenia, w zludzenie graniczące z rzeczywistością; a kiedy ocknęla się z niego, otwarla oczy, poznala się na zludzeniu i westchnẹla za szezęściem, które albo juž zniknęło, albo przedstawialo się jak niepewna przy-
szlość; whedy snuly się po myşlach w natrętném widzeniu jaskinia pustelnika, jego postać odziana jakimś niezwyklym urokiem, po sercu rozlewala się melodya jego muzyki potęznèj, jego glosu równie potężnego; wtedy drzala calém cialem: a jednak nie było to drzenie trwogi przykréj. Ona w téj chwili bylaby się rzucila z uściskiem milości na martwe drzewa i kamienie; w drzewach i glazach czulaby swojego męża, znalazlaby ogień jego uścisków. W podobnych marzeniach usnęla na pól pokonana, a sen byl dalszym ich wątkiem. W podobnych marzeniach znalazlo ją przebudzenie, pokonanạ calkiem.

W ocucone ucho zabrzmial, jak pobudka szatańska, odgłos slów pustelnika: powinnaś przyjéć jutro, albo nigdy! - „Idẹ! \& odpowiedziala Oda, i zamiar byl już niezachwiany. Z niecierpliwością czekala chwili sposobnéj do tajemnego wymknięcia się z zamku, uchwycila ją z radością, i oto jest już w biegu do jaskini. Droga świadomsza jak wezoraj, podróż jednak mniéj pośpieszna. Spotykaly ją dziwne wypadki, niby ostrzeżenia, niby przeszkody. Zaraz z początku przelecial jéj droge ptak nieznany, rzadkiéj piękności. Stanęla mimowolnie, on usiadt; szla ku niemu, on zerwal się i ulatywal w stronę zamku. Dlugo nie mogła się mu napatrzyć, a ptak siadal ile razy stanẹla, podnosil się jak tylko byla przy nim, i zawsze ku zamkowi zmierzal, w końcu

Tom I.
odpocząl na jednéj z baszt zamkowych. Oda porzucila nieużyteczną pogoń, wrócila na swoją droge, ptak wydal żalosny śpiew i zniknąl pod niebem. Daléj ujrzala sarnę: sarna nie pierzchnęla, zwrócila się ku idącẻj, wlepiła w nią piękne swoje oczy, dozwoliła zbližyć się, pogłaskaé, ulizala jéj ręke, zawsze z wejrzeniem blagającém; potém igrając, okrązyla ja w skokach, razy kilka, i biegla ku zamkowi, postawając i oglądając się na Odę, jakby ją zawrócić chciala. Oda odwrócila się od sarny i szla dalẻj swoją drogą; a smutny bek zwierzęcia dlugo bylo slychać. Wkrótce zapomniala o ptaku i sarnie, stała juž przed jaskinią.

Pustelnika nie bylo; szukać go wewnątrz nie miala odwagi, nie czula potrzeby. Jeżeli jest, poslyszy ją, obaczy i nie omieszka wynijść. Wolała doczekiwać, zwlaszeza, że potrzebowala wypoczą̨, bo upal, mimo pory dnia przedzachodniéj, mocno jeszcze doskwieral, i zgrzanie spiesznego chodu oblewalo ją rzęsnym potem, a cień byl gesty i lekki wietrzyk powiewal ochlodą. Usiadla więc na glazie, oparlszy się o ścianę skaly, bokiem do otworu jaskini. Nie upłynẹlo chwil kilka, kiedy w pieczarze ozwala się muzyka i śpiew pustelnika.

Początek brzmial niejako radośném witaniem: w dalszym ciagu duch muzyki zmienit się, przeszed! w narzekanie, w blaganie, a tchnął najgoretszém uniesieniem milości. Dotąd slowa pomagaly
dżwiękom; wkrótce slowa ucichly, struny tylko dzwonily; a w dżwięku ich zaszła nowa zmiana. Dyszało w nich jakieś lube omdlenie, jakieś upojenie roskoszne, à̇ do obląkania. Slyszząc je zdawalo się, ze muzyk odchodzil niekiedy od przytomności, że palce na oślep uderzaly po strunach; niekiedy muzyka calkiem się rwala. Wszystko to nie przeszkodzilo, ażeby Oda nie utonẹla w niéj calą duszą. Widać to bylo po nièj, coraz widocznièj, im dłożéj trwalo granie. Zdawalo się, że gorąco mocniëj dokuczalo, uciskalo. Odrzucila zaslone z twarzy i piersi, rozpuścila przepasanie szaty; bujny warkocz swobodnie rozplynąl się po ramionach z pod dziewiczego wieńca; twarz calkiem odkryta jaśniala roskoszą i pięknością zachwycenia; piersi zaledwo przeslonione wysoko się podnosily, to nagle na dlugo się układaly: w caléj postawie malowaly się upojenie, roskosz, zachwycenie. Muzyka ucichla w pieczarze, a w jéj uszach, w jèj sercu jeszeze brzmiala. Opamiętal ją szelest od pieczary. Zaledwie zdolała zarzucić zaslonę i spojrzeć w stronę szelestu, kiedy pustelnik kilku szerokiemi krokami stal juz̀ przy niéj.

Porwal drzącą ręką ręke Ody, i zmienionym glosem zawolat, wskazująe na jaskinię: „Tam, tam wejdżmy. Bogi czekaja."

Te ruchy niezwykle, ten głos, przejefly Odee strachem; poczula w nich jakieś niebezpieczeństwo.

Ale Oda nie byla z tych kobiet, które niebezpieczenstwo rozbraja. Pierwsze mimowolne wrazenie prędko przeminęlo; a na jego miejscu znalazla się odwaga i sila. Porwana raczéj jak podniesiona z siedzenia silną ręką pustelnika, zaledwie stanęla na nogach, dala mu uczuć calą moe swojego oporu, podniosla dumne wejrzenie, siągnęla ręką pod zwierzchnią szatę, i w téjże chwili w ręku jéj nóź blysnąl.

Pustelnik, czy to jéj spojrzeniem, czy widokiem noża uderzony, odskoczyl o kilka kroków; zdumienie odebralo mu widać mowe na razie, bo nie prędko zawolal żalośnie: „O nielitościwa, za co ty mię tak dręczysz? Daj mi ten nóź! ${ }^{\propto}$
„Nie, ojcze, " rzekla glosem pewnym, „tego noża nikt mieć nie może oprócz mnie i Gromowida, "
„ Odrzuć go od siebie. ${ }^{\alpha}$
„Dlaczegóż mam odrzucié? «
Pustelnik nie mógł natychmiast odpowiedzieć, po chwili dopiero przemówil: „Czy nie widzisz, że on ma podobieństwo krzyża. Możemyż z nim przema¿iać do bogów? «

Pustelnik zdawal się mieć sluszność; postrzegk zakłopotanie Ody, i wtedy groźniéj się odezwal: „Odo, ty żartujesz sobie z bogów, których łaski pragniesz. Ściągasz ich pomslę na siebie i na mnie. W jednéj chwili zniszczylaś wszystkie skutki mojéj calonocnéj modlitwy. «

Byl to nowy cios dla Ody. Zapomniala o wszy-
stkiém co się dzialo przed chwilą $i$ byla znowu kobietą jak dawniéj: „Jak to? \& zawolała, »więc i dzisiaj z niczém powrócę? "
„Przez własną winę, « odpowiedzial pustelnik. „Bogi są obrażone, przeblagać ich niepodobna, dopóki będziesz mieć przy sobie cokolwiek, coby przypominalo ich przeciwnika. "

Oda zasmucila się, spuścila glowę, lzy miala w oczach; jéj nadzieje kupione tak drogo znowu się w nic rozwialy. „O srodzy bogowie! « zawolala, „ jeszezez̀ wam niedosyć ofiary, którą zrobilam? «

Nie byla jednak w stanie rozstać się ze swoim nożem, nie mogła także odstąpić od zamiaru, któremu już tyle poświęcila. Stala jak posąg nie wiedząc co począć; nie opodal siedzial pustelnik, i on także jak posąg, niby wewnętrzna niemoc pozbawila go wszelkiéj wladzy. Tak oboje dlugo milczeli.

Pierwsza zaczęla Oda zwracając się ku niemu z blagającym wzrokiem:- Ojcze, ty cierpisz przezemnie, przebacz. Ale wymagasz po mnie, czemu się moje serce opiera. Czyż moja w tém wina? Nie odbieraj mi przecię wszelkiéj nadziei. Daj mi jeszcze tę noc do namyslu. Może przez tę noc i bogi przeblagać się dadzą. Powiedz czy moge jeszcze mieć jaką nadzieję? «
„Tylko bogowie to wiedzą « - odpowiedzial pustelnik smutno i uroczyście.
„Zapytaj bogów, " rzekła prostoduszna, „zapy-
taj ich teraz, jeśli to być może. Trudno mi odejść w niepewności, w któréj zostaje. «

Pustelnik podniósł się: „Odo! o Odo! « rzek głębokim glosem serca, nniéma czegobym dla ciebie nie zrobil. Będęż mial za to choć wdzięcznośé twoją? ${ }^{\circ}$
${ }^{\text {D D }}$ Do śmierci ${ }^{\text {© - odpowiedziala. }}$
„A więc pójdé, zapytam bogów raz. "
To wymówiwszy zniknąl w mroku jaskini. Dlugo nie bylo go widać. Przez ten czas Oda slyszala tylko przytlumiony glos jego, przytlumione westchnienia, łkania; domyślala się, że bogowie byli moeno obrażeni i uporni w gniewie. Wyszedl nakoniec, i glosem uroczystym przemówil:
„Odo, wola bogów jest taka, a wyrok ich nieodmienny. Zobaczysz męża jutro, jak tylko księžyc w doline zajrzy, ze szczytu Smytni. Przyjdziesz w ślubnéj twojéj sukni. Nie będziesz mieć przy sobie żadnego znaku nowéj wiary, żadnéj broni. Bogowie chcą uroczystéj cześci i ufności. Czy przystajesz na to? ${ }^{\text {a }}$

Po krótkim namyśle, Oda przyrzekla.
Pustelnik zawołal z widoczną radością: „Dzięki ci, Odo, za twoją uległość. Oby przez caly ten czas bogowie byli z tobą. Jutro więc, o zmroku, czekam na ciebie tutaj. ब

Oda pożegnala pustelnika i zwrócila się ku domowi: możnaby mniemać, że w smutku, w nie-
pokoju wewnętrznéj walki, jak wezoraj, albo wn nieufności ku pustelnikowi, a przynajmniéj w cierpieniu, że jeszcze o jeden dzień musi przewlec sié spelnienie ulubionego jéj zamiaru, pocieszenie się widokiem męża; bynajmniẻj. Ostatnie widzenie się z pustelnikiem wprawilo ja w stan niespodziewany od niéj saméj, a mozee i od niéj saméj niepojęly, którego zagadki trzebaby szukać chyba w tajnikach serca kobiecego. Myśl jẻj nie mężem glównie, ale pustelnikiem byla zajęta. Zaczém stracila jaskinié z oczu, nie mogla wstrzymać się, aby nie obejrzala się na nią razy kilka, a za każdą razą widziała pustelnika klęczącego z twarzą zwróconą ku niéj, z rękami wyciągniętemi w jëj stronę: zapewne modli się za nią, cierpi dla niejj. I zaraz obok téj postaci pokornéj stanąl jego obraz groźny na początku widzenia się. Co tam bylo sily, co ognia, co namiętnego uniesienia, a jednak rzucil to wszystko pod jéj nogi na jeden niechętny rzul jéj oka, w proch zamienil się przed nią. Niepodobna nie podziwiać jego męskiéj woli, niepodobna nie litować się nad jego pokorném cierpieniem. A w jego graniu, w jego śpiewie, ile biegłości, ile uczucia. Ktokolwiek on, w jakiéjkolwiek objawi się przemianie, - czlowiek to niezwyczajny, nieobojętny; jakiekolwiek obudza uczucia, obudza je w stopniu wysokim, a z nich zlewa się jedno, które nie może być nienawiścią, ani zimném podziwieniem. Uczucie jednak Ody nie
było jeszcze milością. Wszakże i to pewna, że milość dla męża slabla przy niém, że przy niém poczęła gasnąć myśl o mężu, a przynajmniéj tęsknota za nim złagodniala. Oda przyjdzie znowu jutro, wypelni wszystko, co pustelnik zalecil, aby nie obrazić bogów; ale gdyby coś nowego przeszkodzilo czarom i zawiodło nadzieje, Oda gotowa pocieszyć się myślą, że spędziła chwil kilka w towarzystwie pustelnika, że przez to będzie miala powód jeszcze raz go zobaczyć. W takiém usposobieniu wróciła do domu i wyglądala naznaczonéj godziny: mara męża ma odtąd slużyć za przewodnika do rzeczywistéj uciechy.
tkim tylko mieczem przy boku i z lukiem przez plecy. Mimo to, ani lekkość jeźdźca, ani nogi konia nie wystarczaly sercu rwiącemu się wciąż naprzód. Slońce zaszlo im na równi z szyją Zakopanego. Gromowid przysporzyl biegu, ale koń wycienczony ostrogi nawet nie chcial już sluchać; dobyl jednak ostatnich sil na rozkaz pana, i wkrótce rozparł się śród drogi. Gromowid westchnąl ciężko nad koniem, westchnąl ciężej, że nie uściska żony tak prędko jak pragnął, jak mial nadzieję, i biegł daléj pieszo. Zaczynalo już zmierzchać, kiedy przechodzil samorodną bramą Kościeliska; zdwoil krok po dolinie, ujrzawszy światelka domowe; ale przykra góra, na któréj stoi zamek, zmusila go zwolnié pośpiech. Darl się w najbliższym kierunku, świadomy dobrze miejsca. Mniemal tym sposobem skrócić droge. I w rzeczy saméj znalazl się niebawem blisko zamku, ze strony maléj furtki. Przez nią wejść umyślik, ale znużenie, wzruszenie wewnętrzne, zmusily go zatrzymać się na chwilę i wypocząć. Zaledwie stanąwszy, oparl się o drzewo, kiedy się furtka otworzyla, i wyszla z niéj postać w bieli. Księżyc wlaśnie oświecal mal̊a polankę, ku któréj postać biała posuwala się. Pod blaskiem księżyca, chociaż bijącym w bok postaci odwrócony od Gromowida, poznal on z podziwieniem Ode, krzyknąl z radości, cheial się rzucié naprzeciw niéj, ale w témże mgnieniu oka, wypadla z gęstwiny dzika koza, ogromny
puhacz uderzyl w nią piorunem, ująl w szpony, podniósł w górę, i nie mając zdaje się dosyć sily na taki ciężar, upuścil ją ledwie już dyszącą tuż przed nogami Gromowida. Biala postać krzyknęla z przestrachu i zgasla w gestwie jak blyskawica. Jakkolwiek Gromowid pomieszany byl tym dziwnym przypadkiem, jednak myśl jego wrócila natychmiast do zniknionéj Ody. Widzial on w którą stronę pobiegła, tam więc udal się jak najspieszniéj: a za chwilę ciemność i cisza nocy zakryly go calkiem.

Pod ten czas pieczara pustelnika zajmująey przedstawiala widok. W pośrodku jèj, na wielkim kamieniu, gorzal ogień. Dokoła ṡcian przeglądaly z cienia potworne posągi bożyszez pogańskich, świeżą krwią ofiary obryzgane. Przed ogniem stal, nie już pustelnik w ubogiéj wlosienicy, kryjący twarz w kapturze, ale kaplan pogański, mąż urodziwy, średniego wieku, ze znaczącém obliczem, ożywioném w téj chwili przez jakieś grożne i dzikie natchnienie. Biala, obszerna kapłańska szata, spięta bogatym pasem, przydawala powagi okazalemu wzrostowi i silnéj budowie calèj postawy: glowe ozdabial kapłański wieniec, a jeszcze bardziéj piẹkny wlos dlugo rozpuszezony. W ręku byla ezara krwią napelniona: ustami belkotal coś niewyrażnie, znać pogańskie modlitwy. Pobożna jego żarliwość coraz mocniéj rosla, w miarę tego glos podnosil się to w jękach, to w glẹbokich westchnieniach, którym
nierzadko wtórowal groźny zgrzyt zębów. Zadyszany, pólomdlaly ucichl; w grobowém milczeniu, z natęzoném uchem wylal czarę na ogień: prysuęly żary, krew zaskwirczala, zewnątrz pieczary rozleg! się dziki śmiech puhacza, i ciszéj, slabiéj chrypienie jakby dławionego gardła. Naraz wszystko ucichło; krew skwirczala coraz ciszéj; drzewa stosu piszczaly coraz boleśniéj, coraz rzadzièj; plomień to wzmagal się, to przygasal. Guślarz poglądal razem to na plomień, to w potworne bożyszcza, które przy tym blasku niejednakowym, to rosly, to malaly, zdawaly się żyć, ruszać się, aż w końcu wszystko wrócilo do stanu zwyczajnego: ofiarny obrzęd skończony.

Guślarz zbadal bogi. „Dzięki wam, potężne bogi ojców! « zawolal; „ona przyjdzie, może już idzie. Wykonam com jëj przyrzekt, stanie się jak pragnąlem. Ujrzy męża; ale między niemi boleść, rozpacz, śmierć. Biada ochrzczonym duszom! Co za chwala dla starych bogów! Jaka radość moja! Ona musi byé naszą, musi być moja. Cieszcie się bracia wierni bogom ojców. Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo nad przybylcami cudzego nieba. "

Zaledwie domówil tych slów, kiedy przed pieczarą, pomiędzy zaroślami, dal się slyszeć szelest gwaltowny, jakby szybko bieżącego. Guślarz zadrzal; otóż i ona! i wyskoczyl z jaskini.

Nie omylit się, byla to Oda, ale nie taka jakiéj się spodziewal: zadyszana, przerazona, blada, bez glosu prawie, bez sil, w nieladzie wlosy, wieniec ledwo zaczepiony trzymal się tylu glowy.

Strój guślarza, obcy jéj dotąd, jeszcze ją bardziej zmieszal. Cofnẹla się, pozierając na niego obtąkanym z podziwienia i trwogi wzrokiem.
„Odo, co ci jest? « rzekl guślarz niemało przerazony. "Tu przy mnie, nie legkaj się niczego." Przyblizyl się i wziąl ją za rẹkę.

Te slowa, wzrok pelen dobroci, ściśnienie serdeczne, przywrócily jéj przytomność. Rzucila się na siedzenie, glęboko westchnęla, oglądala się bojaźliwie po stronach.
${ }^{n}$ Co ci jest, moje dziecię? « powtórzyl guślarz. , Ach! slyszalam go, widzialam go juž « - zawolala Oda.

## , Kogo? ${ }^{\text {a }}$

„Mojego męza! a
Guślarz zdumial na chwile, ale po chwili rzekl: „Uspokój sie, bylo to zapewne przywidzenie, strach nocny. "
„Zapewne że przywidzenie, ale tak wyrażne, że slyszalam glos jego; a postać jego calkiem jak na jawie. Co najstraszniejsza, że naraz przemienil się w puhacza ogromnéj wielkości, z kozą w zakrwawionych szponach. Nie wiem co się daléj stało, pobieglam gdzie mię oczy niosly, nie wiem jak tu przy-
bieglam. Dotychezas nie moge przyjść do siebie: drzę na spomnienie,"
${ }^{\text {n }}$ Przywidzenie * - powtarzal guślarz.
Oda milczala lub narzekala.
Guślarz nie przestawal pokrzepiać, pocieszać; wymowa jego wkrótce skutkowala.

Oda powoli przychodzila do siebie, odzyskiwala sily, a z niemi zupelną przytomnośé, rumieniec zaczạl na twarz wystepować. Obok tego widać bylo w niéj pracę jakiéjś myśli, jakieś wahanie się, obawe powiedzenia czegoś, na końcu zdobyla się na odwage i zzekła:
„Ojcze, mam prośbę, która cię zdziwi, a może i rozgniewa. "
„Odo, rozkazuj mi, nie proś. «
. Ojcze, mój przestrach nie opuszcza mię. Ja dziśs nie chcę widzieć mojego męża. Odlóżmy gusła na póżniéj. "

Z niemalém zadowoleniem znalazla w guślarzu mniéj oporu niz̀ się spodziewala. Po krótkiéj rozmowie odłożono do dnia jutrzejszego wędrówkę na Smytnie.
„Ale möj ojcze, nim odejdę, jeszcze cię zapytam o jedno. Ja ciebie dzisiaj zaledwo poznaje. Ten ubiór . . . « wahala się dokończyć.

Guślarz uchwycil wątek jéj myśli i tak go dokończyl: nTen ubiór, Odo, konieczny jest przy spełłnianiu guślarskich obrzędow. =
„Ale to ubiór pogański, wyklęty przez chrześcian. *

Guślarz zadrzal: „Ale byl święty dla ojców naszych, i dzisiaj jeszcze jest takim dla wiernych narodowym bogom " - dodal wis uniesieniu mimowolném.

Oda zabierala się odejść.
Guślarz wzią ją za ręke, zatrzymal z lekka, usiadt obok nièj nie bez widocznego wzruszenia, i pilnie patrząc jéj w oczy, zacząl w ten sposỏb: -Odo, posluchaj mię chwile, mam ci wiele powiedzieć, ale zaczne z kolei od zapytania: godziz się chrześciance udawać się do gusel pogańskich? Prawda, że trudno ci znaleśé odpowiedż na to w twojém sumieniu? I nie szukaj jéj. Nie zaslaniaj sobie oczu, nie trwóz się. Ty jesté́s mniéj winna niz̀ ci się zdaje: owe gusla potępione dzisiaj, to świętość, to wiara twoich przodków. Grzeszysz przed mnichami, przed Niemcami, ale nie przed duchami domowemi. Jesteśs niewinna, jak bylaś niewinna zaczém zostalaś chrześciankạ. Zapytaj wlasnego sumienia, wlasnych spomnien z twoich lat dziewiczych. Jesteśże dzisiaj szczęśliwszą jak byłás w ów czas? Znalazees w on czas te cierpienia, pod

- któremi dzisiaj upadasz? Powiedz sama. Zapewne ze nie. Bo wprzódy, wierna bogom ojczystym, bylaś pod ich opieką. Dzisiaj odstąpili cię oni, bogowie uciech, bogowie szczęścia; a twỏj nowy Bỏg
jest bogiem cierpienia i prowadzi cie po drodze cierpienia. *

Zapal guślarza wzrastal, opanowal go calego, w oczach blyszczal obląkaniem, i lubo szed z ducha zlego, nadawal jego slowom sile przewrotnéj wymowy, a glosowi urok pieśni czarnoksięskièj. Zatrzymal się niejako dla odetchnienia, i z gwattowniejszém jeszcze uniesieniem lak daléj mówil: „Tak, Odo, przyszla wreszcie pora wszystko ci odkryć. Ja nie jestem chrześcianinem. Wziąlem tylko plaszcz nowéj wiary. Uległem srogim rozkazom Chrobrego. Mimo chrztu, zostalem w duchu tym samym guślarzem, jakim bylem do ochrzczenia sie, dochowalem wiary dawnym bogom. Przysiąglem im to, kiedy mię zlewano chrześciańską wodą; przysiąglem także zemstę ich odstępcom i przywrócenie ich czci dawnéj. Cale moje życie aż do dzisiejszéj chwili poświẹcitem temu, a opieka ich blogosławila mojej pracy. Spodziewam się, że wkrótce owoce jéj będą wszystkim jawne, i stolice biskupów runą tak nisko, pod nasże nogi, jak dzisiaj stoja wysoko nad naszemi glowami. Namacano jednak moje prace. Zostalem na celu zaciętych prześladowań. Musialem zejść na chwile z oczu. Wtedy to po raz pierwszy zabląkalem się w te góry; ale i tu nie móglem znaleść bezpieczeństwa inaczéj, jak pod suknią lacińskiego mnicha. Wkrótce bogowie dali mi wyrażny rozkaz, slużyć im w tych miejscach. Powiem ci dla czego.

Mąż twój, Gromowid, jest jednym z najzaciętszych przeciwko ojezystym bogom. Niemało on wywrócil kontyn, niemalo wycią świętych gajów. Zemsta bogów musiala go dosiądz prędzéj czy póżniéj w jego dziele. Kazano mi pod jegoż okiem psuć jego robotę. I zepsulem ją. A on o tém nie wie! Jakaż to potega jego Boga, zee nie mógl mi przeszkodzić! jaka opieka, że dotąd nie ostrzeg! Gromowida! Zwyciężylem go przez moje bogi. Wkrótce w nagrodę zesłali mi nadspodziewane pokrzepienie. Odo, winienem ci to powiedziec. Prędko po mojém przybyciu, ujrzalem cię po raz pierwszy śród gór w towarzystwie twojego męża. Musisz zapewne pamiętad tę chwile. Bylo to w najdzikszèj ustroni. Widzialem was w pieszczotach, jakich żadne światlo bez zmienienia sie widziećby nie moglo. Od téj chwili, Odo, nie móglem cię zapomnieć, zakochalem się w tobie. Mitośé dla ciebie równała się ze czcią dla bogów. Do zemsty za bogi przylączyla się zawiść milości. Od téj chwili, albo cię śledzilem, albo myślatem o tobie. Odtąd jedynym celem moich trudów w sprawie świętéj bylo powrócić cię dawnym bogom, powrócié dawnemu szczęściu'; i w tém jeszcze nie zawiodła mię laska bogów. Bezboz̃ny król wojną ruską rozdzielit cię z męzém. To nieszczęście pozorne obrócilo się tobie w pożylek. Nie znalazlás pociechy u lacińskiego Boga, udalás się do ojczystych. Nie wiedzialaś co robisz, ale dobrze robilaś. Przychylni bogo-
wie prowadzili cię wciąż niewidomą ręką do twojego dobra. Sama wyznać musisz ich potege; tylko rozważ. Jeżeli poznalaś w czémkolwiek moc moją, ta od nich idzie. Nie trudž się, nie trwóż się próżnemi strachami, któremi cię napoili lacińscy kaplani. Sama widzisz jak slabszemi są od naszych bogów. Wyznaj to raz wlasnemi ustami i sercem.*

Oda milczala, nie wiedziala co odpowiedzieć. Guślarz potokiem slów zalal jéj duszę; jeżeli nie opanowal calego sumienia, to przynajmniéj silne rozzararyl iskry dawnych pogańskich wierzeń nie calkiem zduszone, zatrząsl wiarę nową nie dobrze jeszcze zakorzenioną w roli serca ruchomego, przyjmującego latwo wszelkie wrazenia mocne.

Milczenie Ody bylo już dobrym znakiem dla guślarza. Postrzegl że zwyciężyl w polowie, dobyl więc ostatnich sit, rzucil się na kolana przed Ode, i zawolal rzewném blaganiem:
„Nie wahaj się dlużėj, prześliczna Odo. Twoje serce przyświadeza moim slowom. Idż za niém. Patrzaj co stracisz? Wiarę obcą niepojeṭą, surową, ponurą, nieprzyjaciólkę uciech ziemskich; a zyskasz wiarę jasną, pogodną, otwierająca tobie tutaj, na ziemi, wszystkie roskosze tego raju, któremi cię lacinnicy po śmierci wabią. Wybór prosty. Nie moge wypowiedzié szczęścia jakièm nagrodzą bogowie twój do nich powrót. Alboz̀ to caly świat w tych górach? pod wladzą Gromowida? Alboz̀ to wszel-
kie szczeście w jego tylko objegciu? Jestem potężniejszy, niz̀ ci się zdaje. Znajdziesz ze mną szczęście, o jakiém nie wiesz dotąd, bo dotąd nikt cię tak nie kochal, jak ja kocham. Odo, zaklinam cię na moją milość, na twoje wlasne szczę̧cię, na bogi spólne nam kiedyś, odważ się na to dzisiaj, co musisz zrobić jutro, po jutrze, kiedykolwiek; bo serce twoje jest juž w mocy ojezystych bogów. Odrzuć cokolwiek przywięzuje cię jeszcze do twojéj wiary, do twojego męza. Powiedz, ze przyjmujesz moją milość. Wahasz się? A więc ci powiem ostatnie slowa. Kiedym po raz ostatni radzil się bogów, uslyszalem to $z$ ich ust wlasnych, że Gromowid już nie żyje, i że mnie przeznaczono zdjaç z twojéj glowy ten wianek. 1 zdejmę go, zdejmę przez bogi moje."

Oda pólstruchlala, zerwala się z siedzenia; guślarz grożniejszy jak kiedykolwiek siegal już rêkă po wieniec; w tém z gęstwy rozleglo się ogromnym glosem:
„Klamiesz pogański duchu! « - świsnęla strzala prosto w piersi guślarza, a tuz̀ za nią wypadl skokiem rysia spadającego na zdobycz uzbrojony rycerz, i schwycil guslarza za gardlo.

Oda rzucila okiem na rycerza, wrzasnẹla przerażliwie, i w mgnieniu oka znikla z przed pieczary.

Pod ten czas rozpoczęla się uparta walka między przybylym rycerzem a guślarzem. Ten jakkolwiek bezbronny i raniony, dobyl ostatnich sil
i pokazal że mial ich nie malo. Po kilkakroć, nagą tylko pięścią, potrącil rycerza tak silnie, że aż nim zachwial za każdém potrąceniem, ale wkrótce sam się zwalil przebity mieczem.
„Pokonaleśs mié przeklety! ${ }^{\text {º }}$ - zawolal chrypiącym glosem konającego: „Biada moim bogom. Slabi są, ale umieram wierny im. Przebacz żonie. Ja tylko występny. Oda słaba, ale niewinna. Przysięgam na bogi. «

Slowa te złagodzily wściekłość Gromowida. Odstąpil od guślarza, a myśl o żonie zajęla go jedynie. Obejrzal się dokola i nie znalazl jejj; ale w zaślepieniu walki nie zważal gdzie się udala. Niepokój groźny schwycil go za serce, obląkal oczy, odbil się w caléj postawie.

Pólmartwy guślarz odgadı ten niepokój: nie mógl juz przemówić, ale wskazal ruchem ręki na lachman bialéj sukni, wiszący u bliskiéj galęzi, jako ślad jéj ucieczki w stanie bezprzytomnym zapewne.

Gromowid po tym jedynym znaku puścil się za zbiegłą w calym pędzie nóg; natrafil jeszcze dwa lub trzy razy na podobne poślaki, ale wkrótce zadnych nie znalazl. Mimo to przez godzin kilka biegal po bliskich górach na oślep, wolal, nikt się nie odzywal. Myślal że się schronila do zamku. Wpadł tam jak widziadlo, jak obląkany; nie wital domowników; wołal tylko o żonę; nikt jèj nie widzial, nikt nie wiedzial gdzie sie podziala. Rozegnal wszy-
stką slużbę na calą noc, w różne strony, i sam nie zostal bezczynny. Cala noc migaly po przyleglych lasach i górach kagańce szukających; calą noc rozlegaly się żalobne nawolywania: wszystko napróżno. Aż dopiéro nad ranem, ujrzal Gromowid coś bialego w niedostępnéj prawie gęstwinie. Zbližyl się, rozpoznal ludzką postać. Krzyknąl z radości, przedar! się do niéj, przypadł na kolana: w rzeczy saméj byla to Oda. Leżala oparta o poplątane galęzie pólnaga, pólmartwa, z suknią poszarpaną, z cialem podrapaném, z ręką na wieńcu splywającym po wlosach. Na glos Gromowida zadrzała dreszezem calego ciala, podniosla wpól przygasle oczy, oslupione trwogą, konwulsyjnym ruchem zerwala wieniec, i puścila go przed nogami męża. Lecz kiedy ująwszy ją w silny uścisk chcial podnieśé, i slowami wszystko przebaczyl, i przycisnąl z milością swoje usta do jéj ust, uśmiechnęla się, zlagodziła wejrzenie, i niewyraźnie wyszeptala:
${ }^{\text {„ Kara Boska. * }}$
Byly to ostatnie ruchy życia, ostatnie slowa; poczém zwolna zamknęla oczy, i już ich więcéj nie otwarla.

Z tém okiem zgaslo cale szczęście, cala ziemska przyszlość Gromowida. Pochowal on żonę w tém samém miejscu gdzie ją znalazl, przeklął swój zamek na wieczne pustki, a sam osiadl w kaplicy zbudowanèj na ukochanym grobie, i wkrótce tam umarl.

Niebo dla nauki miejscowego ludu uwiecznilo caly ten wypadek. Natychmiast po skonaniu Gromowida, kaplica zapadła się w ziemię, a na jéj miejsce wystạpilo jezioro zwane dzisiaj Smerczyn Staw. Ztamląd, w pewnych wiecżorach każdego roku, wychodzi mgła biała, powiewna, wtacza się na szczyt Smytni, stacza się z niego, blądzi po dolinie, i znowu wraca do jeziora. Ma to być duch Ody, niewiadomo czy jeszcze pokutujący, czy już aniól.

Pustki zamku przemienione w opokę, zachowaly do dziś dnia pozór warownéj budowy. Pieczara guślarza zapadła, a na jéj miejscu siedzi duch jego odziany ksztattem wielkiéj kamiennéj sowy; nieruchomy od wieków nad prześliczną doliną, musi patrzeć bezwladnie na miejsce bezbożnych swoich czynów, Bóg wie dopóki.

Nie jeden podróżny widzi to wszystko, a nie wie zamkniętéj w tém tajemnicy.

## STRASZNY STRZELEC.

POWIEŚC Z REgKOPISU MUZYKA.

## I.

## Objaśnienie wstępne.

$\mathbf{W}_{\text {pierwszych latach mojej emigranckiej pielgrzymki }}$ po Galicyi, poznalem się z pewnym mlodym muzykiem. Znajomość nasza byla krótka: pędzeni oba wichrem jednéjze niedoli w przeciwne strony, musieliśmy się rozstać zaledwośmy się spotkali. Mimo to znajomość nasza nie byla powierzchowna. Oprócz spólności położenia i powołania, wiązalo nas jeszcze braterstwo sztuki i braterstwo przekonań politycznych. Zeszliśmy się więc jak dawni znajomi, a pożegnaliśmy się jak przyjaciele. Powieść którą ogłaszam, jest droga pamiątką téj krótkiéj chwili, a razem pięknéj duszy muzyka. Składa się ona z kilku zarysów od ręki życia emigranckiego i życia góralów.

Mody artysta, czlowiek ludu sercem i przekonaniem, korzystal ze swojego pobytu w stronie malo znanéj reszcie Polski, pomiędy ludem równie nieznanym, a korzystal nie pod samym wzgledem
sztuki. Nie byl to tylko czlowiek smyczka, nie sama muzyka gminu zajmowala jego troskliwośc. Widzial on ważniejsze skarby w jego glębiach, i po te się zàpuszczal. Przestrojony po góralsku, przebiegal góry, zamieszkiwal w najsamotniejszych chatkach, mieszal się pomiędzy juhasów, a zawsze z myślą polską. Czasami rzucil im slówko, którego dotąd nie slyszeli, rozjaśnil myśl któréj dotąd nie pojmowali, odslonil stronę życia którą dotąd obojętnie pomijali: za to téż dowiedzial się nie jednéj rzeczy nieznanéj sobie. Za tajemnice kupowal tajemnice; a wtedy smyczek zamienial na pióro, i zamiast nót muzycznych, pisal duszę ludu. Ta praca nie byla pośledniejszą od pierwszéj; on sam przynajmniéj przenosil ją nad pierwszą.

Żaluje że tylko ten jeden zabytek zostal moją wlasnością. Nie śmialem prosić go o więcéj, jemu téż skromność przeszkadzala więcéj ofiarować. Dzisiaj mocno tego żaluję. Nigdy już późniẻj nie spotkalem mojego muzyka: nie móglem nawet śladu po nim schwycić. Los jego dalszy calkiem mi niewiadomy. Kto wie co się z nim stalo? Może i on i wszystkie jego nabytki tak szanowne zginẹly na zawsze! Miło mi, że chociaż ogłoszeniem téj powieści, moge uczcić jego pamiątkę.

Co się tyczy saméj powieści, zostawiając o niéj sąd czytelnikom, powinienem ostrzedz, naprzód:
że nie znajdą w nièj może téj sztuki pisarskièj, jakiéj się spodziewają; a potém, że będąc jedynie wydawcą, nie biorę na siebie obowiązku rozjaśniania, cokolwiek w tym utworze wydać się może za nadto dziwne, czasem zaś niepojęte. Ogłaszam pracę cudzą bez zadnéj mojéj zmiany; tém bardziéj nie pozwalam jéj sobie tam, gdzie osoba pisarza występuje.

## II.

## Początek rękopisu.

Oto jest rękopis muzyka.
Opowiem tu jedno ze zdarzeń mojego życia, które może nie będzie bez u̇̇ytku, a nawet bez zajęcia. Żebym je dobitniéj odmalowal, musze o sobie kilka slów powiedzieć. Jakkolwiek osoba moja w tym obrazie jest podrzędna, koniecznie jednak wchodzi do jego calości.

Podczas rewolucyi Listopadowéj slużylem jéj z bronią w ręku. Zakończylem schronieniem się do Galicyi, wraz z korpusem jenerala Rożyckiego, pod którego dowództwem przy końcu wojny walczylem. Zostawiony tym sposobem wlasnéj woli i tulaczemu życiu, chcialem jeszcze i to smutne polożenie obrócić na korzyść Polski, o ile obrócić się dalo.

Miafem z urodzenia zdolność do muzyki; rozwinąlem ją znacznie przez dlugą i szczérą naukę i pracé; nadto widzialem, ze prawdziwe dla niéj żniwo, jest na polu gminném, zaniedbaném dotych-
czas, że tam dopiéro może się przeobrazić w narodową a tém samém pożyteczną; postanowilem więc jako muzyk schronić się w glębie przyrody i ludu, i tam przeczekując wielką naszą nawalnice, praco. wać tym czasem, azeby przy wróconéj pogodzie i dniu nowéj walki, nie wyplynąć bez korzyści dla siebiẹ i drugich.

Wybór miejsca pracy nie dlugo mi zawadzal. Zrodzony na mazowieckich plaszczyznach, nie mialem wyobrażenia tak o śpiewie góralskim jak o samych górach. Ujrzalem je raz pierwszy z pod Krakowa, i wnet natchnienie milości pótajemniczéj porwalo mię ku Tatrom. Żądzy mojéj nie stalo nic na zawadzie: co pomyślatem to wykonalem natychmiast.

Na nieszczęście, bylo to juž pod zimową dobę. Wiadomo, że w téj porze zamiera w górach życie bardziéj niż gdziekolwiek: ta śmierć przyrody krzyżowala bardzo moje zamiary. Utrudniala mi ona pielgrzymke pomiędzy ludem, jako tulaczowi, i zasłaniala przedemną świat muzyczny, który tylko w swobodném letniém życiu góralów jaśnieć może w zupełności.

Kiedy tak duch Tatrów zamknąl wnętrze swojéj krainy, musialem z razu ograniczać się na jego przysionku. Osiadłem więc w jednéj ze wsi około No-wego-Targu, i obrócilem zimę na przygotowanie sobie lata. Wychowany śród wieśniaków, mialem
ja dawną znajomość wiejskiego ludu; mialem nawet nalogi jego życia. "Miejscowéj mowy prędko się nauczylem, to mi wiele ulatwilo droge mojego zawodu. Resztę trudności ułatwila szczéra i mocna milośé nowo przybranego świata: ona zwalita zaporę nieufności, która jest prawie wrodzona siermiędze ku sukni $z$ kołnierzem. Zetknąwszy się raz sercami, coraz bardziẻj zblizaaliśmy się wzajemnie, milowali się i poznawali.

Wszakże mój zamiar nie ograniczal się tém jedynie, aby z nich wybadac co mnie bylo potrzeba; zalożylem sobie także odkryć im co oni wiedzieć powinni. Stósownie do tego postępowalem, i dobrze na tém wyszedlem. Obiedwie czynności tak się wspieraly wzajemnie, ze obu celom stawalo się zadość. Dowód tego powodzenia mialem dotykalny; byłem jak pomiędzy swoimi. Znajomości moje rozchodzily się kregiem coraz obszerniejszym: wieś wsi, ludzie ludziom podawali mię kolejno, tak przejrzalem calą okolice Podtatrańskę, tak doczekalem wiosny i wszedlem wosnowe zdarzenia, które chcialbym opowiedzieć szczególowiéj nieco i z calèm wrazeniem jakie mi po niém zostalo.

## Biesiada juhasów.

Wlaśnie Czerwiec się zaczynal. Blękit nieba plowial gorętszém co dnia światlem: ziemia w bujniejszą porastała zieloność. Tatry, plukane cieplemi deszczami, wychodząc z ich kąpieli, co ranek mlodsze, wystąpily nakoniec w zwyczajnéj swoojej szacie z przejrzystego blękitnego blasku. Na mglistém ich czole blysnęla korona tęczy; w przepaścistych piersiach ozwal się oddech głuchego grzmotu: bylo to jakby haslo dla góralskiego świata, - do nowego zycia, pasterskiego. Jakby na haslo ziycie to budzić się zaczęlo.

Otwieraly się zagrody wiejskie, skupialy się trzody, wyplywaly z ogniska gór, ciągnẹly w setnych promieniach na dalsze polany, i ginẹly za wzgórzami. Jedne ginęly, następowaly inne, i znowu inne, jak fala za falą, aż zapelnily swoja powodzią calą okolicę. Gdzie rzucileś okiem, bielaly trzody w zieleni lasów i polan; po skałach snuli się pasterze i pasterki, po uboczach dymily się bacówki, Gdzie zwrócileś ucho, wrzal gwar bydla, odgłos ko-
łatek, dźwięk rozlicznéj muzyki, przeciąłłe echa śpiewu góralskiego. Wszystkie widoki i dźwięki splataly się niejako w jedną pieśń młodego pasterskiego świata. Ogromne slońce zachodu podnosilo ją do najwyższéj wrzawy; w téj porze wszystko wracalo do koszar i szalasów, wesole i dniem ubieglym i nocą nadchodzącą. Uciszalo się w miarę jak gasła zachodnia zorza, w miare jak ciemnośé rosla. Otóż i noc a z nią spokój zupelny. Na niebie tylko gwiazdy, po górach tylko ogniska jak gwiazdy po niebie, bledne, niepewne, a odpowiadaja im, daleki gwar biesiadujących juhasów, jeszcze daléj ostre hukanie góralskièj dziewicy, albo głuchy szum potoku rozmawiajacego z wiatrem nabrzeżnéj dziczy.

Pod taki to wieczór siedzialem pomiędzy juhasami na polanie zwanej Kolatówką. Nie opodal szumiala Bialka; przed nami palalo ognisko. Towarzysze moi byli dziarscy i weseli, jak zwykle juhasy, zwłaszcza o téj porze. Wieczerza, tylko co ukończona, dodawała nowéj rzeźwości cialu i umyslowi: znalazla się i gorzalka; jedném slowem zawiodla się mala biesiadka.

Łatwo pojąć, że jako muzyk mialem w podobnych zabawach niepośledni udzial. Przez czas mojego pobytu między góralami, obeznalem się z ich piszczalką, kobzą i tym podobnemi instrumentami używanemi przez nich; nadewszystko schwycilem tak ducha rodziméj, góralskiéj muzyki, że mógłem
grać im nie tylko znajome pieśni i tance, ale i nowe tworzylem. Niekiedy także pożyczalem u innych okolic; bo milując oddawna namiętnie muzykę ludu, staralem się poznać wszystkie jéj rozgalęzienia na ziemi polskiéj i znalem ją dobrze. Trzeba bylo widzieć jak ucho góralskie dziwilo się z razu wesolym śpiewom mazowieckim, skocznym kolomyjkom, posępnym dumkom ukrainskim: z ezasem oswoiło się z niemi i rade im bylo. Jednakże na dzisiejszy wieczór przygotowalem coś calkiem nowego, - niespodziankę. Byl to rodzaj poemaciku muzycznego. Myśl jego obejmowala wszystkie plemiona Polski, wszystkie koleje jéj losów, cale życie.

Wstęp malowal Polskę przedchrześciańską, w życiu patryarchalném, na łonie przyrody cichéj, sielskiej, śród szumu lasów, śpiewu ptaków. W tẻj części panowal brzęk gessli. Charakter jèj byl prosty, spokojny, rzewny, coraz blizzzy melancholii: oznaczal przyszlą Polske w zawiązku. Na raz glucho zahuczaly nieznane wiatry organów, jak uderzenie gwaltownego przelotnego wichru - bylo to pierwsze objawienie się chrześcianstwa - umilkły, a natomiast gessl odpowiedziala. - Tu przez chwile odzywaly się na przemian to gęśl, to organ, niby walka Polski pogańskiéj z chrześcianską; ale akord organu coraz mocniejszy, uroczystszy, akord geśli coraz slabszy, posępniejszy, az̀ nagle zajęczal bolesnym placzem i umilkl zagluszony trąbą wojenną, -

Tom I.
a w tym jęku, w téj pobudce wojennéj trąby by? pierwszy placz niemowlęcy Polski chrześciańskiejj, i zarazem pierwszy jéj okrzyk wojenny, bylo znamię jéj posłannictwa, jéj przyszlości, cale jèj życie dalsze. Z uciętego halasu trąby, jak ze źródła, wyplynąl strumień pieśni prostėj, poważnéj, religijnéj, powracającéj razy kilka, z odglosem trąby po każdéj zwrotce - ta pieśń to Boga-Rodzica, to Polska walcząca w imię chrześciaństwa. Dźwięki pieśni coraz mocniejsze, coraz pelniejsze, coraz nowy odglos przybywa do chóru, coraz nowe uczucie wplywa do ogólu muzyki: to dzika kobza góralska, to ruska lira, to kozacki torban, to rojg litewski polski duch rozszérza sié, wypelnia się duchami postronnych plemion. Po chwili ze zlewu wszystkich narzędzi podnosi się marsz uroczysty tryumfalny - Polska na szczycie potęgi - Trąba uderza coraz mocniéj, coraz glośniej, coraz niestrojniéj, zaglusza dzikim gwarem calą muzykę: znać ze rycerska częśś narodu podnosi się nad caly naród. Wkrótce zaczyna się swar różnych dźwięków, nielad, dysharmonia. Wybuchaja gwaltownie, jedne po drugich, lira, kobza, róg, i nikną jedne po drugich, nagle, jęcząc, jak gdyby struny pękaly. Trąba tylko brzmi jeszeze, ale coraz slabiéj; jezeeli wzmoże się niekiedy, to na to aby się tém ciszéj odezwala; w koncu ucichla calkiem.

Taka byla mniéj więcéj muzyka, którą uloży-
lem dla góralów, wiecznie pod myślą, aby każdą okolice Polski wiązać z ogólem wszystkiemi wlóknami jéj ducha; wiecznie w przekonaniu, że jèj dzieci tém szczérzéj i mocniéj kochać się zaczną, tém ściśsej zđączą się, im lepiej się zrozumieją; a zaczną zaś lepiéj się rozumieć w miarę tego, jak zaczną lepiéj pojmowaé wzajemny swój jezzyk, który nie w samych tylko wyrazach leży, ale najważniejszą może częścią w uczuciach i w języku uczuć bezpośrednim.

Wykonanie tylko mialo niezwalczone trudności. W uklad dziela wehodzily różnorodne tony. Cheąc je wykonać jak należalo, wypadalo zlożyć orkiestrę, co bylo niepodobne; ograniczylem się przeto jednym instrumentem, i wybrałem skrzypce. Z niemalą pracą dokazalem jednak, że naśladowania tonów, obcych skrzypcom, dosyć je dobrze oddawaly. Poświęciwszy nie malo tygodni samotnemu ćwiczeniu się w wykonaniu, przyszedlem nakoniec do pewnëj bieglości, i przeznaczylem dzisiejszy wlaśnie wieczór na mój koncert.

Chwila byla prześliczna, jak ją opisalem, słuchacze weseli, rozgrzani wiéchą, dobrze usposobieni. Zażądalem cichości, i otrzymalem ją łatwo; górale lubili moje granie. Zacząłem nie bez wewnętrznéj obawy. Dla czego? wszak nie pierwszy raz im gralem? wszak mialem sluchaczy nieuksztatconych, których nagana i pochwała powinny byly,
zdaje się, być mi obojętne? Drzatem jednak wewnętrznym dreszczem. Bylze to dreszcz artysty rozmiYowanego w swojém dziele i lękającego się o jego powodzenie? Byłoz̀ to coś bardziéj tajemniczego, nieodgadnionego, dreszcz przeczucia? Téj zagadki nie móglem sobie na razie rozwiklać, nie mógłem równie otrząść się z niepokoju, a chcialem; wstyd mi bylo mojéj slabości. Przez tę walke znalazlem się w dziwnym stanie wewnętrznym, w stanie jakiéj́s gorączki, zapomnienia się, które mi poslużylo nad moje spodziewanie. Sily ciała, energia woli rozumnéj, upadly wprawdzie, ale natomiast powstalo coś wewnątrz mocniejszego jak wszystko co dotąd w sobie znalem, rozplynęlo się po calém ciele, owladlo tak cala moja istotę, ze zamienilem się w jego machinę. Natchnienie to rozciągnẹlo się dalèj, wylało się na zewnątrz, wplynęlo w smyczek, w struny, w drzewo instrumentu; tak objelo jednym duchem, jedném życiem niezwyczajném i mnie i skrzypce, że zdalo mi się jakbyśmy jedno ciało stanowili, jeden instrument w relkach artysty niewidzialnego, niepojetego, mimo to wszechmocnego. Uderzylem smyczkiem bez wiedzy.

Z pierwszym dżwiękiem wzrosla moja odwaga, ale coraz bardziéj tracilem przytomność; nakoniec zupełnie wyszedfem z siebie. Jak gralem? nie wiem. Musialo być jednak w mojéj grze coś nadzwyczajnego. Miarkuje to po wrazeniu jakie sprawilem na
słuchaczach, a ktöre postrzeglem dopiéro zakończy wszy granie. Siedzieli nieruchomi. Oczy wszystkich tkwity na mojej twarzy. Oblicza jednych osłupialy podziwem, inne znowu mienily się gra wewnętrznych wzruszen. Kiedy przestalem, pojrzeli po sobie: zdawalo się, ze prowadzili rozmowe oczami, że oczami udzielali sobie wzajemnego podziwienia.
"To to muzyka ${ }^{\text {- }}$ - szeptali jakiś czas pomiédzy soba.
„Do góralskiego serca! prawdziwa góralska! " - zawolal jeden na glos.
„To nie góralska! nie! " - odpowiedział inny.
„Ba! nie góralska! a ja wam powiadam ze ja gdzieś slyszalem; " - odezwal się Juzek, muzyk z rzemiosla, i dla tego mozè najwięcéj zachwycony graniem i milczący dotąd.

Juhasy zaśmieli się. ${ }^{\text {Sty }}$ Styzzaleś, a nie graleś nigdy, choć ty nie chowasz dla siebie swoich piosnek. "
${ }^{n}$ Nie wygram, to prawda, ale slyszalem i nieraz. "
„No, no! nie udawaj mędralẹ! Już to ty wszystko widzisz i slyszysz czego ludzie nie znaja., "
"Juzek dobrze mowi, " - przerwal inny juhas; „ bo ja także slyszalem tę pieśń. "
„ 1 ja ją znam. I ja. - 1 ja, " odezwalo się kilka glosów.
„A gdzie? « zapytal jeden z niedowiarków.
, Gdzie? « odpowiedzial Juzek, ntego nie wiem; ale przysiegnę, że ją slyszalem. Kiedy Stach gral, to mnie bylo, jakby ją ciągnął z mojego serca. ${ }^{\alpha}$

- A to prosimy zagrać. My gotowi drugi raz posluchać."
»Ba! żebym potrafil, to byłbym wnet bardzo bogaty. ${ }^{\text {a }}$
„A cóżby ci z tego przyszlo? «
- Poszedlbym do jamy 'pod Gewont, gdzie ten stary duch, co to wiecie, siedzi na wielkiéj kupie zlota. Jakbym jemu zagral, to choćby byl najtwardszy djabel, musialby się pokazać i dać swoich pieniędzy. Już co takiém graniem, to pewniebym go zakląk. «
„Juzek dobrze mówi. Nie taki glupi jak się zdaje: szkoda ze nie taki mądry jak potrzeba, Wielka szkoda że nie umie grać jak Stach, a bylby czarnoksiężnikiem. ${ }^{\alpha}$
„A toć się można nauczyć. Żebym tylko jeszcze raz poslyszal. Stachu! zacznijcie - no jeszcze raz,"
„Proście pierıvéj niech skończy, « - zawolal ktoś z boku.

Na ten glos nieznajomy, zwróciliśmy wszystkie oczy w stronę zkąd się odezwal, i ujrzeliśmy w rzeczy saméj obcego człowieka. Nikt go nie widział kiedy i jak przyszed!, a siedzial jednak nie
opodal od ogniska. Juhasy spojrzeli po sobie milczkiem, a w ich milezących obliczach przebijaly się zdumienie, bojaźń i uszanowanie.

Ja równièz nie malo bylem zdumiony. Przyczyną jednak mojego zdumienia nie bylo nagle przybycie nieznajomego; ale naprzód jego osoba. Ubrany byl po góralsku; przez plecy wisiala długa strzelba, w ręku mial walaszke, za pasem parę pistoletów. Kolosalna budowa ciala, ogromne barki, dłonie z palcami którym podobnie grubych dotagd nie widzialem, szyja téj niemal objętości co głowa, wydẹte przestronne piersi, wyzierające bujnym zarostem z pod rozkrytéj koszuli, zapowiadaly olbrzymią silę. Odpowiednią jéj energią tchnello cale oblicze: bylo ono przytém doskonalèj męskiéj piękności, powažne, nadzwyezaj spokojne, i szlachetne wyrazem jakiéjś duchowéj szlachetności. Oczy pelne, ciemno niebieskie, blyszczaly jak gwiazdy; zdawalo się że opromienialy twarz i czolo. Dlugie, ciemne wlosy, rozpuszczone obyczajem góralskim, podobneż wąsy i broda skędzierzawione, oslaniając większą część twarzy, robily jeszcze dobitniejszym wyraz jej w cześciach odsłanianych. Glos jego tak byl czysty, i silny, pelny i dżwięczny, przenikający i mily, w takiéj harmonii $z$ budową ciala, że $z$ tego glosu można bylo odgadnąć calą prawie postać. Podobny widok musial zrobić wrażenie ; ale najmocniéj zastanowilo mię jego zdanie o mojej muzyce. Odpowiedzia-
lem jakem byl powinien, ze pieśń byla calkowita i wygrana do końca.
„Nie! wy nie graliście calèj. "
A potwierdzil to glosem tak pewnym, że zachwial prawie mojém wlasném przekonaniem. Przynajmniéj widzialem, że mogłoby się zanieśé na spór trudny i zabawny; dla tego postanowilem ustąpić i rzekłem z uśmiechem: — „Szanowny ojcze, wy to zapewnie lepiéj wiecie; ale ja, nie umiem więcéj. "
„Kiedy tak, " odpowiedzial nieznajomy, sto ja za was skończę. Dajcie mi wasze skrzypce. "

Machinalnie posluszny żądaniu, które na rozkaz zakrawalo, podalem skrzypce nieznajomemu. Pociągną̧ smyczkiem, dal kilka tonów, podstroil, a z tèj pierwszéj próbki poznalem, że nie byl to zwyczajny wiejski skrzypek. Przylożyl drugi raz smyezek, przelecial przez wszystkie struny, przez wszystkie tony jednym pociągiem, jakby w przegrawce; podziwienie moje wzroslo; poslyszalem granie jakiego nigdy nie slyszalem. — „To mistrz! " wyrzeklem w zapomnieniu się głośno, i zdawało mi się, że za malo powiedzialem. Lubo o podobnéj bieglości nie mialem wyobrażenia, niczém ona jednak byla obok tego czucia, téj duszy, jaką wlal w instrument. Skrzypce moje jak oczarowane, ozwaly się głosem jakiego nigdy nie mialy, jakiego w żadnych skrzypcach nie znalem; zdawalo mi się, że zaśpiewaly, a śpiewając przemówily. Przez chwilę pauza. Wlepi-
łem oczy w nieznajomego. Żadnéj w nim zmiany, żadnéj oznaki zewnętrznéj nadzwyczajnego wewnętrznego wzruszenia, ten sam wyraz co przed chwilą, tylko oczy patrzaly w księżyc. Naraz skrzypce jakby westchnęly z cicha, i powloklo się długie, równie ciche jęczenie, jak ciche nieskończone echo westchnienia. Zdawalo się, że melodya promieni księżycowych, splywając przez oczy do serca muzyka, grala z jego glębi w echu skrzypców: wciąż cicho, boleśnie, ponuro, pogrzebowo; kiedy niekiedy, w wymierzonych zwrotach, dziki wtór zaszedl się Ikaniem, lub brzękiem jakoby żelaza, a czasem bardzo rzadko chrapliwém wrzaśnięciem trąby. Pieśń pogrzebowa konala kilka razy i kilka razy podnosila się, w koncu ucichla.

Nieznajomy zawiesil smyczek nad strunami i przemówil: „Sluchacie grania, ale czy rozumiecie? Czy wy się domyślacie, ze w graniu Stacha patrzaliście na matkę waszych pradziadów, na waszą własną matke, na matkę Polskę, na jéj z̀ycie przez tysiąc lat? A to granie tak wam o niéj gadalo. Byla ona wielka, szczęśliwa, sławna; prowadziła wojny wimieniu Boga prawdziwego i dla szczęścia bliżnich. Przyszed $f$ szatan dumy i rozpusty, rozdzielir naród na panów i chlopów, oddal w ręce panów życie narodu i szczęście chlopów; natchnął jednyeh nienawiścią dla drugich; odebral rozum jednym i drugim; wzbudzil potém nieprzyjaciól obcych, i wszystkich oddal
im w kajdany: Polska pogrzebiona. To wam Stach skrzypcami powiedzial. Nie powiedzial wszystkiego. Polska w grobie ale żyje. Zagrzebano ją żywcem. Glosu jéj nie slychać na ziemi, ale pod ziemią. Slyszeliście go na wlasne uszy w mojém graniu. Teraz patrzajcie jak zmartwychwstanie. ${ }^{\text {a }}$

I wrócil znowu do pieśni pogrzebowéj. Wszakze nie byt to juz̀ ten akord niski, gluchy, ponury, przewlekly, podgrobowy co wprzódy; postąpil o jedną oktawę wyżej; jęczal jeszcze, ale w tym jęku widać juz̀ bylo więcéj ìycia, coraz więcéj; ruch tonów byl szybszy; stopniami wchodzila do nich rozmaitośé, coraz widoczniejsza, coraz tlumniejsza; przystẹpowaly znowu jedne po drugich, kobza, torban, rỏg leśny; dźwięk gẹśli odezwal się z począ̣tku w oddaleniu, następnie wracal coraz częścièj, i wybitniej; owladal nakoniec pierwsze miejsce; wszystkie inne tony na wtór się zamienily; a pieśń w najdoskonalszèj harmonii plynęla czarodziejską melodyą milości, podnosila glos, podwajala sile, i takt po takcie urosla w bicie kotlów, grzmot trąby, w muzyke męskiéj energii. Naraz zawrzala calym pozornym nieladem walki wszystkich tonów, calą jego dzikością, zawsze pod kierunkiem geślowego pierwiastku. Tak wrzala chwile, wzmagała sie, słabla, znowu się wzmagala silniéj, silnièj, aż podniosla dźwięk trąby nad wszystkie dźwięki, który jakby dat haslo do ozwania się wszystkich
narzędzi jedną powszechną pieśnią tryumfalnéj radości, a cala muzyka zlała się w uroczysty, pobożny akord organów.

Skończyl nieznajomy, oddal mi skrzypce z tą samą spokojnością, którą przez caly czas zachowal, podniós! się, przewiesil strzelbe przez plecy, wziąt w ręke swoja walaszke, powiód! po sluchaczach pogodném, uroczystém wejrzeniem, zwrócil się ku mnie, powiedzial tylko do mnie: nbądź jutro rano przy źródle biatego Dunajca; " - a innym: „Bóg $z$ wami! « - i odszed.

Bylem w stanie duszy niepodobnym do opisania i pojecia. Dopiero, straciwszy nieznajomego calkiem z oczu, przyszedfem cokolwiek do siebie. Żeby nie granie jego, które mi .jeszcze brzmialo w uszach i sercu, i w caléj téj nocnéj ciszy brzmieć się zdawalo, żeby nie widok juhasów koło mnie, równie jak ja oslupialych z podziwienia, byłbym myślał, ze calą tę scenę śnilem.

Dobra chwila uplynệla, zaczém byliśmy w stanie porozumieć się spojrzeniami i przemówić. Wtedy dopiero postrzeglem, jak rozmaite uczucia owlady moimi towarzyszami. Jedni rzucali jeszeze blędne oczy w ostatku muzycznego zachwycenia, innych obejmowal przestrach; niektórzy, uwazalem, żegnali się; tamci mruczeli coś w nadąsaniu; ale dotąd wszyscy milczeli.
${ }^{\text {„Co to jest? }}$ kto to jest? © przemóvilem ledwie
zdolny uporządkować moje myśli, zgodzić język z myślami. Górale wzruszyli ramionami i milczeli. „Czy zna go ktokolwiek z was? « - zapytalem znowu.

Za calą odpowiedź górale glowami potrząśli i znowu milezeli. Wszakże po chwili zaczęly rozwiązywaé się języki jedne po drugich, i następna wytoczyla się rozmowa. Pierwszy odezwal się Romek, najżywszy z téj gromadki:
„No, Juzek! « zawolal z przymuszonym śmiechem, „nie potrzebujesz chodzić za djablem Gewontu, on sam przyjdzie do ciebie, zagraj tylko pieśń Stacha. "
„To ty myślisz? a zapytal któryś, „ że to dziwowisko? «. . . zatrzymal się, nie śmial kończyć. „Jużci że to on sam. Stach zagral, Juzek wspomnial, i oto jest. "
„Juhasy! juhasy!" zawołal Kuba, który uchodzil za poważnego między swoimi, szly macie zwyezaj gadać pod noc o takich rzeczach. Ja zaraz wiedzialem, ze glupia gadanina Juzka nie skończy się ni siak ni tak. A teraz moja rada, żebyście już o tém skończyli. «
„Ba, ba! « zawolali niektórzy, „ cóż nam może stać się gorszego jak się stalo. Poszedl jak przyszedI. Ale co gra to gra. Takiemu skrzypkowi nie żal sypnąć krájcarami. *
${ }$ Ej! nie żartujcie, « podchwycil milezący do-
tąd Antek, $n$ kiedy nie wiecie z czego żartujecie. Ja nie żartuje, bo ja coś wiem. "
„Co ty wiesz? Może wiesz kto on jest? Moze go znasz? « - zapytano ze wszystkich stron. "
„Ja czy znam, czy nie znam, ale są ludzie co go znają. A slyszeliście wy o Strasznym Strzelcu? a
„Onże to myślisz? ${ }^{\text {a }}$
Antek potwierdzil skinieniem glowy,
„To dzięki Bogu, nic mam się zlego nie stanie; wszak my nie strażniki. On lubigóralów, on nasz brat."

Ten obrot rozmowy zająl mnie jeszcze zywiéj nieznajomym. Wmieszalem się także do niéj i prosilem, aby i mnie chciano przypuścić do tajemnicy o Strasznym Strzelcu.
„Czemużby nie? « odpowiedzial Antek. „Co ja wam powiem, to wiem od mojego dziadka, a żaden $z$ was nie wie tego co mój dziadek, a mój dziadek powiada mi wszystko co sam tylko wie. Straszny Strzelec to nie dzisiejszy czlowiek. Cóż na to powiecie, że mój dziadek widzial go jeszeze jak byli u nas konfederaty? Straszny Strzelec trzymal wtedy z konfederatami, chodzil po górach, napedzal górali do Polaków. Starzy ludzie co to widzieli albo zaslyszeli, powiadają, że dużo wtedy góralów poszło z siekierkami, kosami i rusznicami na Moskali i nabili ich nie malo. Przyszli potém cesarscy ludzie i powiedzieli góralom: nasz pan to wasz pan! a górale uwierzyli. Od tego
czasu Straszny Strzelec rzadko się pokazuje. Wszyscy o nim slyszą a malo go kto widzi. I niéma czego cheieć, powiedziawszy sumiennie. Prawda, że góralom nic zlego nie robi, raczéj dobrze; ale dosyć popatrzyć na niego, żeby się czleku żle zrobilo. Od jakiegoś téż czasu, ma być gniewniejszy jak dawniéj i góralom dokucza. Ta wielka zima niedawno, pamiętacie; albo ta straszliwa powódż; powiadaja, ze to przez niego. A wszystko to dla tego, jak prawią starsi nasi, że górale pozwalają spokojnie siedzieć u siebie cudzemu. Bo cudzych cierpieć nie może: oni wiedzą o tèm; ale nic mu nie zrobią, bo się boja gorzéj djabla. Jakże się nie bace kiedy ma silè za póltora niedźwiedzia, a za stu Czaraparów. Oho! nie zaczepi go żaden tabacznik, żaden strażnik graniczny; żegna się tylko jak go zajrzy i ucieka, a potém dziękuje Bogu, z̀e uciekイ, przed jego kulką, bo już nie jednego znaleziono między górami, jak psa co dawno pare wyzionął. Przeszły nasz strażnik, wiecié przez co się od nas wynióst? Oto raz w nocy spotkal się na linii ze Strasznym Strzelcem, i chcial się z nim popróbować; ale nie uśpial jeszeze do rusznicy, a Straszny Strzelec już go trzymal w garści; potém straszliwie zgrzytnąl i zawolat: daruję cię życiem boś Lach, ale przysiąż mi tu zaraz, że porzucisz slużbę. Strażnik tak się przeląkl, ze przysiągł, plunął na swoje rzemiosło i dziśs pono jest poczciwym gdzieś tam gazdą,"
„ 0 juz̀-to że góralów lubi, to ja powiem coś o tém « - przerwal jeden ze sluchaczy. „Znacie Hankę i jéj krowe jedynaczkę. Zdarzylo się raz, ze na górze, kędy Hanka swoją krówke pasla, zerwal się piekielny wicher, porwal krówkę i juz̀ ją rzucit w przepaśé; ni ztąd ni zowąd wyskoczył Straszny Strzelec, uchwycir w powietrzu krowe za rogi i postawit ja znowu na bezpieczném miejscu. «
„To święta prawda! « przytwierdzil Antek, chcąc zdaje się, uchodzić za czlowieka, który wie najwięcéj o Strasznym Strzelcu. „Ale ja wam powiem jeszcze większą ciekawość. Wy wiecie, ze Polszcza to wielki kawal świata: Boog wie jak wiele mil od ściany do ściany, a Straszny Strzelec jest w calèj Polszcze jak w domu. Trafialo się naszym ziemiakom, ze poszedlszy na zarobek az za Warszawe , tam go spotykali. A jeszcze ciekawsza, ze o tëj saméj porze pokazywal się i tu w górach; tylko ze na dolinach jest jak tamtejszy czlowiek. Ale zaraz go poznano, bo i tam nazywa się jak tutaj i wyrabia te same dziwy."

Ciekawie sluchalem caléj téj gawędy, z mniejszém može podziwieniem jak inni, ale z pokorném uczuciem, że równie jak inni bylem niezdolny rozwiklac powszednim rozumem zagadke StrasznegoStrzelca. Bujalem na domyslach jak na falach, i w zadnym utwierdzić się nie mogłem.

Zważywszy jednak wszystko co o nim krą̨yylo
w powieściach ludu, co sam widzialem, jego sposób życia, nienawiśé ku urzędnikom cesarskim, skarbienie krajoweów oznakami przychylności, to uzbrojenie, tę tajemniczość, którą się oslanial, te gre, która w nim dowodzila niezmiernych zdolności i niepowszedniego uksztalcenia, sklonilem się najwięcéj ku myśli: ze mógl to być jeden $z$ owych ludzi śmialych, zdolnych, przeznaczonych do wielkiego w spóleczności zawodu, ale przez smutną jaką okoliczność wypartych z kolei szlachetnéj w kierunku przeciwnym spóleczeństwu: krótko mówiąc, jeden z owych zbójców, jakim powieści ludu nadaly nazwiska Waligórskich, Bogusławskich i tym podobne.

Wiele, wiele nie wchodzilo w ramy tego domyslu, ale wziąlem tymezasem najdorzeczniejszy z tych, które mialem pod ręką, i chcialem, o ile można, zbliżyć go do pewności; w tym celu rzucilem juhasom zapytanie: „Wiecie tyle o Strasznym Strzelcu, a sami powiadacie, że nikt go nie widzial przynajmniéj od dawnego czạsu? «
„To prawda, « rzekł Kuba z powagą, „ale czegoż ludzie nie wiedzą. I Pana Boga nikt nie widzial, a przecię ludzie go znają; bo to, mój Stachu, ludzka powieść pewniejsza często jak wlasne uszy i oczy. "
„Juz to ja widze, Stachu, « podchwycil Antek, sze wam trudno uwierzyć w góralskie baje,
to będziecie mogli przekonać się o prawdzie sami, wszak Strasz̧ny Strzelec, pamiętacie, obiecal się wam jeszcze pokazać. ${ }^{\alpha}$
„Dobrze mówicie, a zawołalem, „od niego samego najlepićj o nim się dowiem. "
${ }$ I nam powiecie. ${ }^{\alpha}$
„A tymezasem pora spać, juhasy! ${ }^{\text {, }, ~ z a w o l a l o ~}$ kilka głosów.
${ }_{„}$ Spać! spać! « powtórzyl chór liczniejszy; po chwili ognisko samotnie już dogorywalo.

## IV.

## Major Nikorowicz.

Jatylko nie moglem usnąć. Gra życia, ogluchlszy dokola, nie ustawala we mnie, szla na wyścigi z muzyką czarodziejskiej nocy. Promienie nocnych światel bily po strunach duszy, jak po strunach gęśli; plynęly dźwięki za dźwiękami, myśli za myślami, jak strumień żywego źródfa, a tém żródlem byl nieznajomy góral.

Stal mi on ciągle przed oczami, unosil się na wszystkich falach myśli, opanowal calą duszę. Przypuszczenie że byl zböjcą nie mogło mnie zaspokoić; podobnie upadly same z siebie wszelkie inne domysly. Żadna z miar zwyczajnego czlowieka nie przypadala do jego miary, skoro wszedlem w glẹbsze zastanowienie się. Jego gra, powieści miejscowe o nim, wrażenie jakie na mnie zrobil, ${ }^{\text {j }}$ jakie zrobil na wszystkich, sama jego powierzchowność, a nadewszystko wyraz oblicza, oznaczaly czlowieka niepośledniego, a co większa, niepowszednią istote.

Tu muszę zrobić wyznanie, które mię wcale nie rumieni, ze jestem skłonny do wiary w pojawy nadprzyrodzone, a czemu daleko wlaściwièj sluży nazwisko nadzwyczajności. Nie mając zamiaru robić wyznawców mojéj wierze, nie będe jéj usprawiedliwial systematycznie; wiele byloby o tém do powiedzenia, a miejsce nie po temu; dosyć że każda nadzwyczajność robi na mnie wrażenie, które mnie pobudza raczéj do glẹbokiéj rozwagi, jak do szyderskiego uśmiechu. Znajdowatem się wlaśnie teraz w tym przypadku. Moze to byla gorączka bezesnu, a może téz gorączka calego życia, ale mniejsza o to jak na ten raz.

Przypuściwszy raz nadzwyczajność w objawieniu się nieznajomego, juz̀ nie moglem zejść z toru téj myśli, dopóki nie zaszedlem do jéj kończyn, dopóki tylko blask mi jéj pryyświécal. Niepodobienstwem byłoby dzisiaj zdać sobie sprawe z tych wszystkich marzeń, to tylko dobrze pamiętam, że mię rzucily na prawdę w stan gorączki, przez którą calkiem się ze snu wytrzé́wilem, tak, że widząc nakoniec niepodobieństwo uśnięcia, postanowilem téj nocy jeszcze udać się do żródla bialego Dunajca. Pora przy tém osobliwie sprzyjala mojemu przedsięwzięciu. Noc byla nadzwyczaj jasna i mila, znalem już cokolwiek bliższe drogi przez góry. Wẹdrówka ta wylęzyla jeszcze silniéj moje czucie, podniosla duszę jeszcze wyżèj. Żylem zupelnie
w innym świecie. Nie postrzeglem się jak stanąłem na miejscu. Nie spotkalem nikogo. Do dnia bylo jeszcze daleko; wschód zaledwie plonić się zacząl.

Usiadlem opodal źródla: czekalem, rozglądalem, rozsluchiwalem sié; nikt nie przychodzit. Poczęlo świtać. Powial wietrzyk poranny; poranną piosnkę zaszczebiotaly plaszki, tym lubym szczebiotem, którym na pól przebudzeni kochankowie sny sobie rozpowiadają; glośniéj zaszeleścily liście, niby niewidzialna slużba krzątająca się okolo uprzątnienia domu dla nadchodzącego pana; silniejsze uczucie życia przeniknęlo do duszy, uciszylo niepokój oczekiwania.

Obwionélo mnie natchnienie ciche, blogie, rzewne; dobylem fleta, zawtórowalem przyrodzie pieśnią samorodną, po raz pierwszy graną i zapomnianą w téjże chwili; dźwięk jèj széroko się rozlegal po zroszonych górach, i skonal w chórze echa na skalistych szezytach. Przestalem grać, echa ucichly; jeszcze sam bylem. A slońce zblizalo się: widać to bylo po zlotawszéj coraz barwie obloków, po tchnieniu ziemi coraz cieplejszém. Czulem je także po coraz większéj wewnątrz spokojności: za którą przyszlo wkrótce takie znużenie w skutek niespanéj nocy i wytrzymanego boju myśli, że ani się postrzeglem kiedy zasnąlem.

Sen mój byl dziwny; jeszcze dziś wątpię czy spalem. Pozostalem w tym samym stosunku do
świata rzeczywistego. Syyszalem szelest drzewa, czulem każdy powiew wiatru, widzialem jak slońce wschodzilo; tylko że wszystkie wrażenia byly cokolwiek zlagodzone, jak w żywém przypomnieniu; a wszystkie widoki przedstawialy sie jak za szklem zwierciadla. Z resztą widzialem i tę samą okolice, i kamień pod którym siedzialem, i pieniący się Dunajec i jego źródło; nie odstąpila mnie nawet myśl o Strasznym Strzelcu; czekalem jego przybycia, upatrywałem go jak na jawie, az̀ nakoniec ujrzalem. Siedzial naprzeciow mnie, przy samém źródle, z tém samém co wezoraj obliczem, tak samo jak wezoraj ubrany i uzbrojony. Widok jego przejąl mnie dziwnạ bojaźnią, a raczéj uszanowaniem; nie śmialem pierwszy powstaé i przemówić. On zaś jakiś czas patrzal na mnie spokojnie, dobyl potém z torby piszezalki, i grać zacząl. Początek byl smutny, bolejący; wkrótce potém przeszla w coraz wyraźniejsze jęki, potém zaczęla slabnąć, a skończyla się gluchemi pogrzebnemi tonami. Sluchalem z taką uwagą, z tak chciwém uczuciem, że dotąd ją pamię. tam prawie calą. Skończywszy granie, Strzelec wstal, przeszed! kolo mnie, dotknąl mego ramienia lekkiém jak powiew dotknięciem i tylko te slowa powiedzial: „za trzy dni w Poroninie, "

W tèj chwili obudzilem się. Oczy moje zwrócone byly za odchodzącym; ale zamiast jego ujrzalem biegącego ku źródle czlowieka w koszuli tylko,
bez obuwia; mial on piersi szeroko odkryte, na glowie zawiązaną chustkę, w twarzy rozpalenie, gadal glośno do siebie; we wszystkich ruchach widać bylo stan nadzwyczajnego wzruszenia. Zbiegł szybko o kilka kroków nizéj źródła, gdzie Dunajec potokiem już skakal po głazach, przypadl na brzegu, i począ̨ pić tak gwaltownie, tak dlugo, że zląklem się czy nie stalo mu się co zlego. Powstalem szybko, zbieglem w dól; jeszcze leżal; trącitem go z lekka.

Na dotknienie zerwal się równemi nogami, spojrzal mi w oczy z wyrazem dzikiéj radości i.ciekawości i zawolal gwattownie: $n$ ha! jesteś więc! gdzież ona? gdzież ona? «

Na zapytanie moje: „kto taki? " zapalal caly gniewem: „Ty drwisz ze mnie. Na twoje slowo przylecialem co tehu, jak mię o tu widzisz, a teraz pytasz: kto taki? jakbyś nie wiedzial, ze dla niéj przybiegłem. Zabij mnie, jeśli tego potrzeba, abym ją tylko natychmiast zobaczyl. Śpiesz się, zabijaj! ${ }^{\circ}$

Z téj mowy poznalem, ze nieznajomy byl przy chorych zmystach.

Wziątem go za ręce, wpatrzalem się woczy jego $z$ dobrocią. Ręce pałaly jak ogień, pulsa bily z podwojoną szybkością, twarz oblana była niezwyczajnym rumiencem, oczy iskrzyly się, to lataly na wszystkie strony, to stawaly w miejscu jak kamienne. Przeciez mimo to wszystko byla w rysach pewna szlachetność, a twarz, okazująca czlowieka okolo
lat cztérdziestu, ujmowała jakimś wyrazem dziwnie przyjemnym. Zrazu chcial się wyrwac, ale trzymałem silnie. Czy uczucie mojejj przewagi, czy mój wzrok niezmrużony upamiętaly go wkrótce. Uspokoil się, a gdy mię obejrzal spokojniejszym przez chwile wzrokiem, zdumial się widocznie i zawolat: „To nie on! Podobny, strój taki sam, ale nie on! ${ }^{\circ}$

Nie wdając się $z$ chorym i nieprzytomnym w badawcze zapylania, zdawalo mi się stósowniéj pomódz mu, aby jak najprẹdzéj do łóżka się dostał; zrobilem więc uwage, że chlód poranny jest za mocny, a on za lekko ubrany, że to może mu zaszkodzić, i zapytalem gdzie się kaze odprowadzić.
„Do Dubna! a zawolat - „do mojéj żony. Ale nie trudź sie, poczciwy bracie, ona sama tu przybe. dzie, tylko co niewidać. Dziwna rzecz, że jẻj dotąd niéma. «

Z tych dopiéro slów doszedlem, ze biedny chory byl to jeden $z$ towarzyszy mojéj niedoli, emigrant major Nikorowicz, Znalazł on przytulek w Zakopaném; ale znad go nie moglem, bo nie wyzieratem za sferę wieśniaków. Wiele jednak bardzo dobrego slyszalem o nim. Mając stopień majora w wojsku rosyjskiém, wielkie zaufanie u naczelników i dowództwo placu w Dubnie, poświęcit to wszystko, kiedy powinność Polaka powołała go w szeregi narodowe, i przeszedl do wojska polskiego. Wszystkie te ofiary nic kosztowaly go wcale; ale mial
żone młodạ, piẹkną jak aniol, z którą musial się rozstać, i nie mógl dotąd polączyć się: tu byla nieuleczona rana jego duszy. Nie zdolal nigdy oswoić się z nieobecnością żony. Zdawalo się że ta milość wzrastala z czasem i zawadami, ktơre leżaly pomiędzy nimi. O żonie mówil ciągle, o niéj myślał nieustannie, do niéj tęsknil coraz więcéj. Przedsięwziąwszy pewne środki sprowadzenia jèj do siebie, mial on wprawdzie nadzieje, ale ta nadzieja niespelniona dotąd, rozdraźniala tylko niecierpliwy smutek. Oddawna juž postrzezzono wv nim skłonnośé do melancholii, i zaczẹto lękać się o jego zdrowie. 0 tém wszystkièm wiedziałem z wieści: nie wiedziaIem że juz̀ zachorowal.

Że to on byl, a nie kto inny, mialem wszelkie rękojmie, i nie omylitem się. Widok ten ścisnął mi serce niewymównym bólem, ale byla to dopiéro przegrawka do pieśni najboleśniejszych uczué.

Widząc chorego w usposobieniu lagodniejszém, puścilem ręce, które dotąd trzymalem, przywiodlem go nadto do tego, ze usiad! na jednym z głazów nadbrzeżnych. Po krótkiém zamyśleniu się, znowu zacząl mówić, niby do siebie:
„Dziwna rzecz! « powiedzial wyraźnie, „śmieré twoja u źródfa bialego Dunajca; znajdziesz ją, zobaczysz żonẹ. Ani śmierci, ani żony. Kto wie, może juž przyjechala? « - Zwracajạc się potém do mnie: „Moze ty wiesz o tém? Powiedz. Ale ty jéj nie
znasz. Nie znasz; a jednak widzisz ją tutaj! « I pokazal na czolo. -,Tu zawsze jéj obraz, gdzie tam! obraz, ona žywa tutaj. Móglzebym ją zostawić, żyć bez niéj choć chwilkę. Wziąlem j̨̨ z sobą. Ona sama niè wie o tém że jest zemną. Wszak mi przyświadczysz? Widzisz ja? Nie widzisz. A! prawda, musiala odejéś - do dzieci. Ach! zebyś wiedzial co to za matka! A to tak daleko i tak pilnuja. Sluchaj, czy nie mógtby's jëj sprowadzić? Wy górale, lud dowcipny. Sprowadż ją choćby czarami. Dam ci co zechcesz. Ja wiem, ze to trudno. I daleko i pilnuja. Ale będę ją mial na zlość im. Wyrażnie dziśs mi powiedzial: - Śmierć twoja u żródła; znajdziesz ją? to zoone zobaczysz. Przyszedlem: ani śmierci, ani zony. Cóź robié? trzeba czekać. Ależ ja tak dawno czekam! A žyć bez zony-anioła, to tak cięzko! a czekać to tak nudno. Juz̀ tyle lat czekam, a jednak to tylko tygodnie. Ani śmierci ani zony, "

Jeszcze jakis czas prowadzil rozmowe podobna, zwracając zawsze jak piosenka do ostatnich wyrazów. Kiedy ucieht, zaslonil oczy rẹkami i plakal; potém zacząt śsiewać, glosem coraz cichszym, coraz smutniejszym, dziwnie rzewny wierszyk, który jak się późniéj dowiedzialem, sam uložył bląkając się w görach.

Czy to skutek wody, którą pilt tak chciwie, czy świezośś chlodnego poranku jak zwykle w górach, gorączka wolniała, policzki bladly, oczy gasly, glos
brzmial mniéj silnie, i cale cialo widocznie slablo. Dríaly juž pod nim nogi kiedy siadal, siedząc slanial się; skończywszy śpiewanie, chcial powstać, próbowal po kilkakrotnie i nie mial mocy. Nakoniec zupełnie zblad!, wyciągnąt ku mnie rękę, ręka opadla; chcial coś przemówić, jezyk się splątal; oczy zamknẹly się, stoczyl się z kamienia na murawẹ. Myślałem że skonal; skoczylem ku niemu, dotknąlem serca i pulsu, serce i puls bily, po twarzy zimny pot lat się strugami; bylo to tylko zemdlenie. Porwalem go na ręce, przynioslem nad brzeg Dunajea, skropilem wodą czolo i piersi, użylem wszystkich sposobów trzeżwienia jakie mi się nawinęly, aż w końcu przywiodlem go do zmysłów.

Otworzyl oczy, ale mgla pólśmierci leżala na nich; oblicze ozyło cokolwiek, ale bladość omdlenia calkiem prawie zostala; chcial się podnieṡć, zaledwo mógł się ruszyć; w piersiach gralo kiedy milczal; cichy glos byl jego kiedy przemówil: zdziwil się z razu stanem w ktȯrym się znajdowal i miejscem, po chwili wszystko sobie przypomnial; pamiętał każdy niemal wyraz w obląkaniu powiedziany.
„Dzieguje ci, bracie, dziękuje za twoje staranie, " mówil slabym i przerywanym glosem: „Bóg ciebie zeslat, bez ciebie bylbym zginąl; mialem szalone zamiary. Ocaliteś mnie; nigdy tego nie zapomnę. Ale kto jesteś? zapewne nie z tego miejsca; nie pamiętam, żebym cię kiedy widzial. ${ }^{\circ}$

Nie czulem potrzeby robić przed nim tajemnicy z mojego stanu, powiedzialem szczérze kto bylem. To wyznanie wielce go uradowalo; ale nie mial sily zdobyć się na wyrazy odpowiednie uczuciu; podar mi tylko rękę, ścisnąl mię slabo, i prosil przedewszystkiém aby mu pomódz zmienié miejsce, gdzieby mógl wygodniéj odpocząd, zaczém nabierze sily potrzebnéj do powrotu. Nogi jednak nie sluzyly. Wziąlem go znowu na ręce jak dziecię, przenioslem na suchsze miejsce, rozeslalem góralską moją guńke i polozylem go na niéj.

Gorączka odchodzila widocznie, ale ostabienie powiększalo sie, a z niém cierpienia. Wtedy dopiéro mialem widok dziwny, cudowny. Dusza wrócona do zwyczajnego stanu odzyskala uczucie wszystkich cierpień, i zarazem calą męską energia. Oslabienie, boleści mocniejsze od sit żywotnych, rozlaly sie po obliczu, ale nie mogly zlamać wyrazu pewnẻj spokojności, pewnego poświęcenia się, w którém cala dusza na jaw wystepowala, Twarz ta wyglądala jak chmurka ozłocona blaskiem slońca; zdawala się w téj bladości śmiertelnéj, w téj mgle najglẹbszego smutku, promienić wewnętrznym uśmiechem; widziałem świẹtą tivarz męczennika. Wkrótce przejrzalem podobnąż dusze. Samo odkrycie mojego stanu, juz̀ nas połączylo wszystkiemi uczuciami i węzlami towarzysza broni, spóltulacza, Polaka, brata. Chory odplacając szczérość szczéro-

Ścią, zrobil wzajemnie spowiedż wlasnego życia, otworzył cale serce, wyśpiewal calą pieśń swojego nieszczęséa; à kiedy mówil o żonie, o dzieciach, widać że dotkną! najboleśniejszéj struny. Konwulsyjna zmiana przebiegla jego oblicze, lzy potoczyly się w nadzwyczajnéj obfitości, ale spokój przemógl. Widziateś lzy z glębin dụszy plynące, a jednak obok nich widziałeś moc męża silniejszą od boleści, która takie lzy wyciska. Nie wytrzymalem tego widoku, zaplakalem mimowolnie.

Nie znam nic bardziéj wzruszającego jak lzy w oczach mężczyzny, ale mężczyzny z duszą mocną. Miałem ojca, który byl jednym z tych ludzi silnéj woli, nieugiętego charakteru, żelaznéj duszy. Rzadko widzialeś uśmiéch na jego twarzy, a smutku nigdy. Pamiętam, raz, było to w dziecinnych moich latach, doniesiono mu o simierci brata, którego bardzo kochal. Przeczytawszy list okropny, zalamal tylko reece, ścisnąl potém niemi glowę, i kilka lez po kamiennej twarzy splynęlo, Wstal, zamknąl się w swoim pokoju, rzucil się na lóżko, obwiną! głowe w poduszke, i w tej postawie dwie lub trzy godziny przesiedzial; tylko kiedy niekiedy slyszeliśmy jakby głuchy ryk. Malèm dziecięciem bylem wtedy: od owego czasu widzialem wiele ócz we lzach, ale ani rzewny placz dziecka, ani tkanie kobiély nie robi na mnie takiego wrażenia jak jedna, cicha tza męizzyzny, przypominająca mi boleść mojego ojea. I dziś
placzę kiedy to pisze. Przyjmij, zacny ojcze, te lzy jako jedyną cześć pogrobową, na którą dzisiaj zdobyć się mogę; kto wie, czy będę mial kiedy smutną roskosz złożyć je na twojejj mogile!

Wzruszenie moje bylo bardzo widoczne, nie uszlo uwagi chorego. Spojrzal na mnie z podziẹkowaniem, i wnet zmienil ton rozmowy. 'Zaczạ! mówić o Polsce, o swojèj wierze w prędkie przesilenie obecnych jéj nieszczęść, o rychléj zmianie naszego tulaczego polozenia, o radości za powrotem do kraju, do domów, do rodzin; a obwodem tego kólka, przyszedl znowu do własnych nadziei, do swojejj żony, do pewności, że ją wkrótce ujrzy.
„Bo ta moja slabość " - mówil - $n$ nie ma nic strasznego. Dzisiaj czuje się znacznie lepièj. Tëj nocy wprawdzie bylem bardzo slaby, nie mialem jeszcze nigdy tak gwattownego przystepu maligny; widać ze się gorączka przesilala, bo teraz nic jéj nie czuje, zostalo tylko oslabienie, ale spodziewam sie, że za dni kilka zupetnie do siebie przyidé, a
„ Jednakże dziwna to slabośč, « mówil daléj po krótkim przestanku; „dziwna ze swojemi widzeniami; gdyż wszystko prawie pamiętam o czém podczas gorączki marzę, a niektóre przywidzenia zostawiaja po sobie szczególniejsze wrażenie. Jedno z takich widzeń mialem wlaśnie dzisiejszéj nocy. Służący, który mię dogląda, myśląc zapewne, że usnąlem, wyszedl, zamknąwszy drzwi dobrze. Slysza-
łem to wszystko, bo tylko marzylem snem gorączki. Wkrótce zdało mi się, że ktoś wchodzi, otworzylem oczy i postrzeglem w istocie kogoś idącego ku mnie. Zdawalo się, że nie było w nim nic nadzwyezajnego; z ubioru i caléj postawy wyglądal jak zwykly góral; mimo to uczulem niepojętą jakąśs trwoge, coś podobnego do ówéj trwogi dziecka, które ma odebrać karę z rąk groźnych, a jednak najmilszych, trwoge calkiem dziecinną przed chlostą ojca. Prawda i to, ze gość mój mial wyraz nieugiętéj surowości, z reszlą niewypowiedzianie piękny, odblaskiem pewnéj wewnętrznéj potęgi. Zbliżywszy się do lóżka, powital mnie naprzód slowami: „nNiech będzie pochwalony! a - A gdy nic na to nie odpowiedzialem, wziąt mnie za rękę i rzekł: - $n$ n Mój synu, tobie żle." a - Te wyrazy tchnęly najczulszą dobrocią, ośmielity mię, przeto odpowiedzialem: „Ale może być dobrze."

„Mojéj zony, moich dzieci. a
Góral obracal glową jakby nierad z mojéj odpowiedzi.
${ }_{n} \rightarrow$ W tém jedném przyczyna twojéj slabości, i wszystkich twoich cierpien่. Źle robisz, zee się poddajesz takim smutkom. Polakowi one dzisiaj nie przystoja: to grzech; tobie jednak przebaczony, bo wiele cierpialeś. Dla tego wkrótce zobaczysz twoją zonę." "

Chcialem się zerwać, aby go uścisnaç przez wdzięczność. Przytrzymal mię:

„Jakże mialbym go nie znać? W istocie najulubieńsze to dla mnie miejsce. W moich czarnych godzinach tam najbardziéj lubię przesiadywać, nigdzie nie myślę tak jasno, tak swobodnie o drogich mi istotach, jak tutaj, w tém ustroniu przy tym szumie. Tu najbezpieczniejszy bylem przed ludźmi, a przyroda najzgodniéj wtórowala moim marzeniom. *
${ }_{n}$ Biegnijże ${ }^{\alpha}$, mówil góral, „ndo żródła, tam twoja śmieré; jak ją znajdziesz, to żonę zobaczysz. Już tam czekają na ciebie. "u
„Kiedy w téj chwili rozbieram z zimném zastanowieniem te wyrazy, nie znajduje w nich ladu; ale w pomieszaniu gorączki pochwycilem je jak wyrocznię. .
„Czy to byé moze? ${ }^{\text {a a }}$ zawołałem.
„ Być musiब« odpowiedzial.
„Któż wy jesteście, nieoceniony czlowieku, że tak dobrze ludziom robicie? "
„Nazywaja mnie Strasznym Strzelcem"« i odchodzir.
„Zobaczęż was jeszcze kiedy? ${ }^{\text {. }}$
„ $n \mathrm{Na}$ swoim pogrzebie. «"
Na to opowiadanie chorego nie móglem się powstrzymać od podziwienia, przerwalem i zapytalem jak wyglądat? Chory opisal mi go takim zupel-
nie jakiego ja widziałem. Podziwienie moje bylo tèm większe i widoczniejsze; chory zapewne je postrzegl i przypisal innym przyczynom.
„Ot! zwyczajnie, « rzek!, „ gorączkowe mary. Tysiące podobnych przesunęlo się w mojéj slabości. Ale inaczéj myślałem w owéj chwili, po wyjściu widziadła. "
nWkrótce dała mi się slyszeć muzyka od strony źródła; smutna ii wabiąca niezwyklym sposobem. Wyskoczyłem z lóżka jak leżalem, i pobiegłem do źródla. Pamiętam rozpacz moją nie znalazłszy obiecanéj żony. Kto wie na czémby się skończylo, gdyby nie twoja obecność kochany bracie. Możebym i znalazł byl śmieré w Dunajcu. Dzięki Bogu przeszlo wszystko jak mara."

Kończyl wlaśnie te słowa, kiedy ujrzałem dwóch ludzi, śpiesznie idących od strony hamernii. Ujrzawszy nas, podwoili kroku. Kiedy nadeszli z uśmiechem powital ich chory; byli to domownicy gospodarza, w którego domu Nikorowicz przesiadywal. Nie znalazlszy go w lóżku, zgadli od razu gdzie go szukać. Chory chcial iść, ale sil mu nie starczylo na tyle; trzeba go bylo wieść aż do mieszkania. Pomogłem slużącym. W domu jeszeze spano. Zlożyliśmy chorego w lóżku. Poczém go pożegnalem z obietnicą i postanowieniem jak najprędszego zobaczenia się.

Wlaśnie w porę żądaną ułatwilem się z mojemi sprawami, i wracalem nazad wokolice Morskiego Oka. W Nowym-Targu zaszlo mi slońce; przyśpieszylem kroku, bo się zanosilo na burzę; a nie życzylem sobie spotkać jéj w miejscu obcém. Zaczęlo zmierzchać kiedym wchodzil do Poronina. Burza coraz blizèj i widoczniéj zagrazaala. Wszystkie szczyty Tatrów okryly sį̨ chmurami; widać już bylo dalekie blyskawice, i gluchy odglos grzmotów dochodzié poczynal. Na raz, w chwili cichszego powietrza, uslyszalem śpiewanie pogrzebowe; rzucilem okiem w strone smętarza i postrzeglem na nim światla, choraggwie, jedném slowem pogrzeb. Jakby mię tknẹlo coś w serce, zapomnialem o burzy, o pośpiechu, udatem się co prędzèj na smętarz. Zapóżno przybywatem. Ledwie zachwycilem końca ostatniego Requiem. Orszak pogrzebny wracający skwapliwie, zapewne w obawie nadchodzącéj burzy, spotkal mię przy wejściu do smętarza. Zapytalem o zmarlego. Niestety! natchnienie przeczucia nie omylito; to on, Nikorowicz, spoczą! dziśs w grobie. Czlowiek, na którego trafilem, znal go, wiedział wszystkie szczególy jego slabości i śmierci, opowiedzial mi w krótkości wszystko. Od niego dowiedzialem się, ze e Nikorowicz przestal zyć nazajutrz po naszém widzeniu się. Zdaje się, ze glówną przyczyną jego śmierci, a przynajmniéj śmierci rychlejszėj, bylo oziębienie się wodą Dunajcową. Stan
przytomności w którym go zostawilem, trwal bardzo krótko. W kilka godzin szal gorączkowy objawit się gwaltowniéj niż kiedykolwiek, i równocześnie prawie gangrena we wnętrznościach, tak silna, ze w kilkanaście godzin spalita cale cialo. Umart z rana bez przytomności i mowy, które utracił na godzin kilka przed śmiercią. Dopóki byt w stanie móvić, wzywal ciągle swojéj zony, czasem jakby ją widzial i rozmawial z nią. Jeżeli nie o żonie, to o Polsce marzyl; kilka razy wspominal z rodzajem przestrachu Strasznego Strzelea, nawet i mnie mial w pamięci jak to z opowiadania latwo domyślić się moglem.

Poczcivy opowiadacz mówil mi to wszystko ze tzami w oczach. Powszechny mial być placz przy jego śmierci, bo posiadal wszystkie przymioty ujmowania sobie ludzi $z$ którymi zyć mu przychodzilo. A ktokolwiek zaznal go choć najmniéj, przywiązywal się do niego trwalèm wspomnieniem. Liezny téz byl orszak pogrzebowy i caly żalobą dusz okryty. Widzialem to na wszystkich prawie twarzach.

Smutne to zdarzenie napelnilo mnie niewymownym bólem. Był mi on jakby nieznany, ale miał tyle praw do ostatnièj cześci z mojej strony, jako poczciwy czlowiek, jako Polak, spóltowarzysz, spótwygnaniec, spólofiara. Pobieglem na grób jego; kilku znajomych mi górali przylączylo się do mnie. Ledwie do polowy byl zasypany, wypelnial się po-
woli. Patrzalem smutnie jak za oddalającym się w coraz glębszą wieczność; a myśli byly jeszcze smutniejsze, łzawsze niż oczy.

Tak więc skonczyleś, kochany towarzyszu, wszystkie twoje przedsięwzięcia, nadzieje, roskosze w marzeniach, cierpienia w rzeczywistości, w oddaleniu od stron rodzinnych, w tęsknotach, w boleściach, między obeymi. Obca ręka zamknęla ci oczy, obca ręka rzucila ostatnią grudkę ziemi na twoją mogilę. Zimna litość, urzędowa milość bliźniego otaczaly loże twego skonania, zamknęly wieko twèj trumny, pożegnaly cię w imieniu tego świata, gdzie mialeś istoty tak drogie tobie, któfym ty tak drogi byleś. Twój aniol ziemski, gdzieś daleko; może w tẻj chwili marzy o twojém, o swojém, o spólném szczęściu, wypieszcza pocalowania ktỏremi ma cię powitać, ani wie że ta chwila leci ku niéj z największą rozpaczą, jaką w kobietę uderzyċ może. Twoja żona marzy o mężu, dzieci o ojcu, a żona wdowa, a dzieci sieroty. Dowiedzą się o swojém nieszczéściu, kiedy juž najmniejsza pociecha w pomoc przyjść nie moze, kiedy nie będą mogly zlożyć ostatniego pocalowania choćby na martwém ciele, kiedy nawet na grobie twoim uklęknąć nie będą mogli. Zginąleś dla nich bez śladu. Szczęśliwy jednak, ze przynajmniéj we własnèj ojczyznie spocząleś. Ale ja, ale mnie podobni, kto wié czy posiądziemy to szczéście? kto wie jakie
wiatry będą igraly $z$ naszemi resztkami? 0 módl sie, módl się za nami abyśmy w Polsce pomarli!

Przerwal mi te smutne dumania ruch i szmer na smętarzu.

Jakiś orszak zbliżal się ku grobowi, nierozeznany z początku, bo już dobrze zmierzchać zaczęło. Kiedy się nowi przychodnie zbližyli, a dotego kilkakrotny blysk nieba oświecil smętarz, dostrzegłem kilkudziesięciu górali, a na ich czele zgadnijcie kogo? - oto Strasznego Strzelca.

Na widok jego zadrżalem mimowolnie. W téjże chwili przyszlo mi na myśl objawienie się jego Nikorowiczowi, i obietnica widzenia się z nim na grobie. Ta myśl, uroczyslość miejsca, ciemność nocy, polyski burzy, obwialy dziwnym, nadzwyezajnym tonem cale to zdarzenie, do nadzwyczajnego stroju podniosly moją dusze. Oniemialem na chwile.

Strzelec zbližyl się, stanąl nad grobem, uchylil kapelusza i wyrzek uroczystym glosem: „Pokój temu domowi! « a w calém powietrzu jakby na jego rozkaz najglębsza nastąpila cisza. Przez chwilę patrzal po zgromadzeniu: korzystalem z téj chwili, ośmielilem się dlużéj nieco zatrzymać wzrok na nim. Znalazlem go takim samym jak podezas owego muzyeznego wieczora; tylko w wyrazie oblicza dostrzeglem więcëj nadziemskiego piętna, nadziemskiéj wznioslości, bo nic prawdziwszego że mimo ciemności i przerywanego światla blyskawic, twarz
jego zdawala się moeniéj jaśnieć niż innych przytomnych. Postawa takoz̀ wydala mi się ogromniejsza jak wprzódy; a w nieruchomości pełnéj życia i wdzięku można ją bylo wziąć za najdoskonalszy wzór poteggi wywodzącéj życie z grobu, uosobionéj w nagrobnym +posagu. Otworzyl usta do mówienia, a silna burza z blyskawicami znowu grać poczęla, tak silnie, tak blisko, jak zeby w piersiach sie jego poczynala.
„Dzieci moje, ${ }^{\alpha}$ zawolal, - „tu, do grobu wszyscy! i sluchajcie. Nie czlowieczy głos mówi do was, ale glos Boga; ja go tylko tlumaczę na wasz jezyk. Sluchajcie! Sprowadzilem was tutaj, aby wam dać wielką naukę. Widzicie ten grób drobny, lichy? A on jednak większy, potężniejszy jak te góry: leży w nim wasz męczennik, wasz święty, wybraniec waszego ludu. Widzicie do kola te czarne chmury po dolinach i po górach? to ziemia polska w żalobie po umarlym. Slyszycie te gluche grzmoty? powietrze polskie modli się za nim. Cale niebo blyska! to niebo sprawia pogrzeb cialu, a otwiera się dla duszy. On już blogoslawiony. Powiem wam dla czego. Urodzit się on Polakiem, los poddal go w sluz̀bę obcego. - Mial on dostatek, pojąl za żonę piękną kobiete, doczekal się dzieci, byl tak szczęśliwy jak wy którzy macie dostatek i rodzinẹ; w tém szczęściu mógł cale życie przebyć, gdyby chcial byl dla swojego tylko żyć dobra, i zostać wiernym nie-
przyjacielowi swojej oczyzny; ale on pamietal na to ze pierwéj byl Polakiem jak slugą obcych, jak męzem i ojcem. Otóż przyszla wojna o któréj niedawno slyszeliście tylko, a nie chcieliście jéj zobaczýé, jakbyście i wy byli obeymi. Naród polski co na dolinach, wzią za bron, i wezwal wszystkich braci do wolności; wtedy i on zapomnial o swoim dostatku, o żonie, o dzieciach, porzucil wszystko, poświęcil wszystko, a poszedl bić się za Polske ; bo nasz pierwszy dobrodziéj, to nasza ojcowizna; dla nêjj nie chcial przyjąć przebaczenia dobrodziejów nieproszonych, i dla niéj umarł, jak wygnaniec, pomiedzy obcymi ludźmi, z daleka od swojéj rodziny. Nie czas mu bylo jeszcze umiérać, zgubil go grzech jego wlasny. Ukochal jedną kobiete tyle prawie co Polske, cierpiał dla niéj tak samo prawie jak dla Polski; ta milośé przyśpieszyla mu koniec: z czystą milością Polski bylby ziyl dluzuéj dla zony, bylby lepièj umarl w bitwie. Byl to jedyny grzech jego, $i$ ten go zgubil. Pamiętajeie dzieci na to co mówiẹ. Strzeżcie się jego grzechu, naśladujcie w poświẹceniu. Uważajcie dobrze co mówię; bo mówię według waszego Boga. Nie przestaliście być Polakami. Waszym bratem najpierwszym Polak; kochajcie wszystkich, ale nadewszystko Polske. - Tak chee Bóg ktory was stworzyl na ziemi polskiéj, z ojców Polaków i dal wam myśli i jezyki polskie. Zapomnieliście o tém, poszliście przeciw woli Boga i Bóg was
ukaral. Dalëj będzie wam gorzèj. Nazwą was niemową; wasz język zaplącze się i zacznie, Bóg wie, po jakiemu gadać; wasze wsie, wasze góry, wasze wody, wasi ojcowie co w grobach, nie pojmą was wkrótce; a jak staniecie na strasznym sądzie i Bóg zapyta was po polsku jak Polaków: coście zrobili z waszą ojczyzną? a wy nie zrozumiecie go nawet, czy wiecie co was wtedy czeka? *

Zatrzymal się i w tejzze chwili uderzylo kilka piorunów, jeden po drugim, tak blisko, że widoczny dreszcz oblecial wszystkich.
„Przeklęstwo i kara zdrajców! Sam Bỏg powiada wam o tém. Na kolana dzieci, "zawolal głosem jeszcze bardziejj grzmiącym. „Dusza umarlego wychodzi z grobu, rozplywa sie po waszych duszach. Pamiętajeie, że każdy z was juz̀ ma ją wo sobie. Będzie ona wam świadczyć przed Bogiem na zbawienie albo potępienie wasze. Bądźcież Polakami, kochajcie Polskę. Bo powiadam wam, ze jèj dusza jest zawsze pomiędzy wami, i nie porzuci was do sądnego dnia, a na sądnym dniu ona was przed Boga poprowadzi. Wy sami nawet slyszycie ją nieraz, widzicie, czujecie; ona was broni mimo waszėj wiedzy, ona także i karze was ezasem. A możecie ją poznać po wielkièj wladzy nad wszystkiemi silami ziemi i nieba polskiego. Powiada chmurom: przyświadezcie moim slowom! i oto chmury świadezą."

Mówca umilk!, a gluchy war grzmotów prze-
biegł niebo od końca do końca i zakończyl piorunem, od którego wstrzęsla się cala okolica.
„Powie niebu: obléj lzami nowy grób wygnańca polskiego! i niebo placze. "

Mówca umilk?, a rzęsny deszcz szeroko się zamglit.
nZechce znowu, azeby pogoda blogoslawila koniec pogrzebu, a wnet widzicie niebo wypogodzone. "

Zaledwie tych slów domawial, chmury poczẹly przeciwnemi wiatrami rozlatywać się na wszystkie strony, deszcz ustal, wprost nad samym grobem blysnęla jedna gwiazdka, a od niéj coraz, coraz szérzéj niebo się odslanialo, tak że wkrótce zgarnięte obloki wisialy tylko po krawedziach horyzontu.

Mówca daléj ciągnąl: »poznacie ją lepiéj, kiedy tak ukochacie waszą Matkę, że nie będzie między wami nieprzyjaciól, tylko wszyscy bracia, jedna rodzina. Niech wam Bóg pomaga i blogosławi! Zobaczymy się kiedyś przy innéj burzy."

To wymówiwszy Straszay Strzelec, wyszedr z kola, i po kilku zrobionych krokach zginąl wszystkim z oczu, jakby znikną!.

Latwo sobie wyobrazic stan pozostalych przy grobie. Jedni modlili się, drudzy spozierali na siebie w niemém zdumieniu, inni przebąkiwali: to aniol boski! to czarownik! to cud!

Co się mnie tyczy, zagadka moich domyslów
rozwiązala się jasno: widzialem objawienie duszy polskiego ludu. Przynajmniéj tak mi się chce wierzyć. Blogo mi, pomyślałem sobie, żem doczekal takiego widzenia, ale blogosławieńszy ten, kto slyszy na swoim grobie takiego mówcę.

Na tém się skończyl rękopis muzyka. Jeszcze raz powtarzam, że się nie podejmuję dowodzić rzeczywistości opowiedzianych wypadków. Komu ta cudowność begdzie przeciwna, niech ją uważa za ra-

## 

#  

POWIEŚć.

## I.

## Machnicki waryat.

Poezya jest wszędzie, w każdéj chwili, jak bóstwo, nikomu nie wzbronna, jak zbawienie, jak uczciwa slawa. Nawet nasz wiek tak osławiony, tak okrzyczany prozaicznym, nawet nasze pokolenie, odsądzone od czci i wiary przez idealistów, mają swoją poezyą. Nie jest ona wprawdzie ani rajską, ani homeryczną, ani romantyczną, ale jest tak dobrą jak wszystkie starsze jéj siostry, jest poezyą swojego czasu. Nie potrzeba jéj daleko szukać, nie potrzeba jéj uganiać po za obrębem dzisiejszéj ludzkości, nie potrzeba jéj sobie wymyślać: jest ona pomiędzy nami, w sferze naszego życia, naszych ludzi, w postaciach najpowszedniejszych.

0! ileż to razy zdarzylo mi się slyszeć, widzieć, być nawet uczęstnikiem takich spraw, że największy poetyczny geniusz nicby poetyczniejszego wymyślić nie potrafil, że obok nich wszystkie utwory wyobraźni byly poronionym plodem, obudzaly niesmak w ezytaniu. Dla tego przenosilem zawsze towarzy-
stwo ludzi nad towarzystwo książek, przyrode nad bibliotekę. Chwile przeżyte pod wplywem takiéj poezyi, stanowią najdroz̀szy zapas najmilszych w mojèm życiu wspomnień: mam je z každéj epoki moich dziejów, a epoką najobfitszą może w taką poetyczność jest ostatni mój pobyt w krainie podkarpackiéj: do niéj należy zdarzenie, które tu chce opowiedzieć.

Badanie mojego kraju pod każdym wzgledem jest wrodzoną mi namiętnością, a widok okolic szczególniejszy ma dla mnie urok, moeniejszy niemal niż znajomości z ludżmi. Pod takim bodżcem przebiegając wdluz̀ i wszérz Galicyą, znalazlem się w obwodzie jasielskim, w okolicy Krosna, nad brzegami Wisloka. Nie każdemu zapewne z moich braci wiadomo, ze Podgórze galicyjskie ukrywa miejsca najpiękniejsze w Polsce; trochę więcejj oświaty, trochę więcéj dobrego bytu między mieszkańcami, korzystniejsze cokolwiek polożenie wzgledem innych krain, a miałoby niepoślednią w Europie glośność. Obwód jasielski, a mianowicie brzegi Wisloka od jego żródla az̀ do Pilzna, odznaczają się już fizyonomią tèj krainy. Najwydatniejszym jednak rysem okolic Krosna, najmocniéj pociagającym ku sobie moje oczy i serce, byly zwaliska zamku Odrzykońskiego.

Wszelkie ruiny tego rodzaju są dla mnie jakby grobem rodzinnym, widmem przeszlości, bieroglificznym kluczem od wiekowych dziejów, światem
niewyczerpanych wspomnień, marzeń, smutków i pociech rzewnych. Ile razy spojrzę na coś podobnego, tylekroć zdaje mi się slyszéć glos wewnętrzny: i tu pogrzebiony czlonek twojèj przeszlości! a wnet religijne uczucia napelniaja dusze, myśl podnosi sie, budzi wole, kieruje krok pielgrzymi, i jestem śród gruzów.

Kilka dni juz̀ uplynęto od przybycia mojego w okolice Odrzykonia, a nie moglem zwiedzic zamczyska. Odleglośé, czas dżḋ̇ysty i inne przeszkody oddalaly odemnie roskosz téj pielgrzymki. A tymczasem widmo zwaliska po calych mię dniach prześladowalo. Panując wzniostèm polozéniem nad okolicą, zdawalo się $z$ każdéj strony zachodzić mi woczy. Niebylo zmiany cienia i światla, w któréjbym go nie widzial; nie bylo fantastycznéj postaci, któréjby nie wywolalo z mojéj wyobrażni. Podniosła li się za nim nawałna chmura, to na jéj tle czarném poziéwającém blyskawicami, widziałem olbrzyma mojéj przeszlości, zlamanego, zgruchotanego, zwalonego, miotanego śmiertelnemi bólami, ale dawna wielkość grozila z jego czola: oddychat ogniem, wypuszczal grzmotami slowa blogoslawienstw, strzalami piorunów przypominal się światu, ze żyje. Czasami zamgliła go siatka dészezu; wówezas tajemnicza jego postać, obwiana tą zastoną, stała przedemną, jak aniol wiary i nadziei. Inną razą blyszczący calym przepychem dnia wschodzacego, byl dla mnie
uosobnieniem przyszlości, zmartwychwstaniem nowėj postaci, w promieniach nowego ducha; a i wtedy nawet, kiedy w przerwach sloty uśmiechal sie ponurym blaskiem zachodu, i wtedy nawet obudzal tysiąe myśli nie calkiem ponurych. Jedném slowem, wszystko co doznawałem w owéj chęci i niemożności obejrzenia zwalisk, porownać tylko można z czuciami milości w duszy dziewiczéj, z jéj marzeniami.

Tymezasem zbieralem troskliwie rozliczne wieści tyczące się jego dziejów. Żródlo ich nie bylo obfite. Móglem czerpać jedynie z towarzystwa, w którém zylem; a wiadomo nam, jak malo terażniejsza szlachta przywięzuje wagi do podobnych rzeczy. Obok ich gumien, obok ich gorzelni, czémze są te wszystkie choćby najpyszniejsze zwaliska? Wiadomośé jarmarków w pobliskiém miasteczku, zabawa sąsiedzka, szczególy jakiegoś wesela lub pogrzebu, tyle zatrudniają ich pamięć i myśli, że niéma w nich miejsca dla podań jakiejjśs tam ruiny. Nie móglem przeto dowiedzieć się nic więcèj, tylko, że zamek Odrzykoński zbudowany byl przez Firlejów, że w jego okolicy musialy się odbywać krwawe bitwy, bo dziś jeszcze wyorują zbroje i kule, że przed kilkudziesiąt laty byl zamieszkaly, i przechowywal w swoich piwnicach odwieczne wino, ze póżniéj ludzie przybyli w pomoc losom, niepogodom i czasowi, i w zawody go niszczyli, że natomiast powstaly z jego gruzów klasztór kapúcyński w Kro-
śnie, kilka kamienic w Korczynie, kilka gorzelni, stajnia dla cesarskich ogierów, i tym podobnie: że dziś nakoniec razem ze wsią tego nazwiska jest wlasnością hrabiego Jabłonowskiego.
„Więc dzisiaj zupelnie zniszczony, « mówilem do gospodyni domu, która mi najwięcéj powyższych szczególów dostarczyla.
$»$ Prawie zupelnie, «« odpowiedziala, $» n$ od czasu jak się zapadly dwa pokoje, które jeszcze przed laty kilką byly zamieszkane, ««

## „Zamieszkane? Przez kogo? ${ }^{〔}$

„» Przez Machnickiego. « «
, Któż to byl ten Machnicki? ${ }^{\text {a }}$
${ }_{n} n$ On jest jeszcze. Zapomnialam poznajomić z nim pana. Najważniejszy to dzisiaj szczegól Odrzykońskich zwalisk. Machnicki jest, mówiąc krótko, waryat. - 0 przyczynach jego obląkania rozmaicie powiadają. Najpodobniejsza do prawdy powieść, że będąc urzędnikiem cesarskim, oddal się zbytnie pracy swojego urzedu i tym sposobem stracil jedne klepke. Po tym przypadku naturalnie zostal bez domu; a że mial zawsze szczególny pociąg do zamczyska, tam więc zamieszkal dwa pozostale pokoje, i byl ich mieszkańcem, dopóki nie runẹly. Nadto, potrzeba panu wiedzieć, że się nazywa Królem Odrzykońskim i uważa się za samowladnego pana owych ruin, a ztąd mamy nieraz pelno scen pociesznych. $\approx \alpha$

Tom I.

Ciekawość wzglẹdem podobnych ludzi jest latwa do wyltumaczenia; nie dziw przeto, ze mię zajefla powieść o Machnickim, i chcialem powziąć jak najdokładniejsze jego wyobrazenie.
„Pani go zna? « zapytalem.
»» O mój Boże! «« odpowiedziala z uśmiechem, $n \leadsto j a k$ zly szeląg. Bywa u nas częściéj niż gdziekolwiek, bo trzeba panu wiedzieć, że to nie jest waryat z rodzaju pospolitych: ma on wiele wrodzonych zdolności i nauki co i dziśs jeszeze widać. Są chwile, że wziąlbyśs go pan za czlowieka z najzdrowszym rozsądkiem. Zdarzyło się to niedawno jednemu z podróżujących cudzoziemców: Machnicki mieszkal jeszcze w swojéj królewskiéj rezydencyi. Ów cudzoziemiec zwiedzając zamczysko, spotkal się z nim, wszedl w rozmowe, bo trzeba panu wiedzieć, że Machnicki mówi bardzo dobrze kilką językami, i znalazl go tak dobrze, ze wrócil do nas oczarowany tą znajomością. «"
„Któż? Machnicki? «
${ }_{n} n$ Ale, gdzie tam. Cudzoziemiec podróżny. Zaczął nam tedy opowiadać, że nie spodziewal się znaleść w tym wieku i w Polsce pustelnika tak rozumnego. Nie malo zadziwil się, kiedyśmy odkryli, kto to byl w saméj rzeczy ów jego uczony pustelnik. Mimo to jednak pewna jestem, że odjechal, nie zupelnie nam wierząc. " «
${ }$ Z tego wszystkiego co od pani slysze, jestem
bardzo ciekawy poznać Machnickiego. Szkoda że opuścil zwaliska, mialbym powód jeden więcéj do ich zwiedzenia. "
„n Nic latwiejszego, jak go poznać, nawet w zamczysku, bo choć tam więcéj nie mieszka, to prawie ciągle walęsa się po niém: codzień go pan spotkasz. Ale bylby to trud niepotrzebny. Zobaczysz go pan w naszym domu. Pojutrze imieniny mojego męża: Machnicki tego dnia nigdy nie opuści; zaszczyca nas co rok swojém powinszowaniem; bo trzeba panu wiedzieć, że Machnicki jest także poeta, a wiersze jego wcale nie zle. Często obdarza niemi sąsiedztwo z powodu rozmaitych okoliczności. Najdziwniejsza rzecz w takim waryacie, ze ma bardzo wiele dowcipu, ale doweipu tak zlośliwego, że nieraz można myśleć, czy nie udaje glupiego, aby mógł tém bezpieczniéj kąsać. Niektórzy szczérze gniewaja się za jego przycinki, my co go lepiéj znamy, serdecznie się śmiejemy, bo czzyż można gniewać się na biednego waryata? a że takim jest, sam pan przyznasz, jak go tylko ujrzysz.**

## II.

## Imieniny.

ZLe szczérą niecierpliwością wyglądalem owego dnia imienin, który mial mii nastręczyé sposobność poznania Króla Zamczyska; z powiększoną kiedy wreszcie nadszed!. Towarzystwo bylo liczne i przyjemne, ale ja o Machnickim tylko myślalem. Mialo się już ku zachodowi slońca, a jego jeszcze nie bylo. Zabierano się wlaśnie do obiadu, kiedy oznajmiono przybycie gościa, oczekiwanego prawie przez wszystkich, ale przez wszystkich z innego jak mój powodu. Byliśmy naówezas w jadalnéj sali. Otwierają się drzwi.

A! Pan Machnicki! Pan Machnicki! zawolano zewsząd.

On to byl w istocie. Wszedl ze śmialą pewnością siebie, którą daje, albo ciągłe życie śród świata ukształconego, albo uczucie wewnẹtrznéj wyższości nad resztą towarzystwa. W nowoprzybylym prędzéj to drugie dalo się dopatrzyć: w ulożeniu jego prze-
bijalo się cokolwiek dumy, jednak polączonéj z pewną uprzejmą godnością, która waruje od ubliżenia innym. Po kilku krokach powital stósownym uklonem licznych do koła gości; a w tẻjże chwili podszedr ku niemu gospodarz domu, podal mu ręke, ścisnęli się wzajemnie.
„Wszak to dzień imienin szanownego pana? « pierwszy zaczął Machnicki.
„ Tak jest, «« odpowiedzial gospodarz, »» a dla mnie i ztąd mily, że moge powitać w moim domu, tak nam drogiego, a przecie tak rzadkiego gościa. " «
„A dla mnie, ${ }^{\alpha}$ rzek Machnicki z zimnym, lekko szyderczym uśmiechem, „ztąd jeszcze milszy, że moge mu zlożyć moje życzenia. Na ten raz jedno tylko wynurzé, abyś nigdy nie wyszed! źle na swoich żądaniach, i zawsze więcéj żądal dla drugich, jak dla siebie. Reszta na potém, bo zdaje mi się, że obiad czeka gości, a goście obiadu jeszcze bardziéj. "

Obecni temu, wszyscy prawie znali Machnickiego osobiście, oswojeni byli z tonem jego mów, we wszystkiém znajdowali pobudkę do uciechy, powyższe więc slowa tylko ich rozśmieszyly, jak zwyczajne glupstwo; może to było i konieczne w tych, którzy oddawna znali go waryatem i ostrzelali się z jego przycinkami, ale na mnie ta krótka scena zrobiła przeciwne calkiem wrażenie. ̇̇aden ruch, żaden wyraz Machnickiego nie uszedl mojeje uwagi, od czasu jak wstąpil do sali; i w niczém nie dostrze-
głem owego okrzyczanego obląkania. Przeciwnie wszystko wprowadzało mię na uroczyste zastanowienie się nad nim, i podnosilo do wyższego stopnia ciekawość. Przypadek wygodzil po czệ́ci moim chẹciom: zasiedliśmy do stolu prawie tuż naprzeciw siebie. Ale długo nie mógłem z tego korzystać. Według zwyczaju mając wedle siebie sąsiadkę, mialem zarazem obowiązek slużenia jèj i bawienia. Niewiem jak dopelnialem téj powinności, ale to pewna, że bylem głównie zajety Machnickim, tak, że wkrótce, przy calém roztargnieniu, móglem sobie narysowaé zewnętrzny przynajmniéj obraz jego fizyognomii.

Potrzeba sobie wyobrazić czlowieka wzrostu więcéj trochę niz̀ miernego, postawy prostéj, budowy silnéj, bark szérokich, z doskonalą harmonią we wzajemnym do siebie stosunku wszystkich czlonków, jedném slowem czlowieka dobrze i pięknie zbudowanego, któremu jednak zbywa na cokolwiek stósownéj tuszy; przy takiéj budowie wyobrażmy sobie ruchy swobodne, naturalne, zgrabne, często żywe, a zawsze miarkowane pewną godnością, pewną powagą mimowiestną, niewymuszoną, napiętnowaną charakterem dawno ustalonym. Mial okolo lat pięciudziesiąt. Pokazywaly to i wlosy w polowie siwe, i cala powierzchowność twarzy. Mimo to odgadywaleś, że ta twarz byla kiedyś ladna: chudość nie zepsula jéj owalu, nie zaostrzyla zbytecznie ry-
sów, a wydatniejszym zrobila nos pociagly, z lekkiemi wypuklościami średniéj chrząstki i końcowego zaokraglenia. Nie byla to jednak fizyognomia ludzi pospolitego rozumu i charakteru. Wpatrzywszy się w nią lepiéj okiem znawcy, dostrzegleś pod zwierzchnią jẻj powloką rysów polamanych przez uniesienia namiętne, przez glẹbokie cierpienia, przez tortury ducha; jasno widzialeś w jéj glẹbi ruine mysili, i obląkania, ale obląkania czlowieka, który o ile w stanie zdrowia przenosil swoim rozumem rozumy pospolite, o tyle w samym upadku ostal się jeszcze w pewnéj nad niemi wyższości - uczucia. Najwyrażniejszém objawieniem tego smutnego stanu była dziwna ruchliwość oblicza. W chwili rozigrania, widzialeśs tam na raz prawie kilka rozmaitych, najsprzeczniejszych wzruszen, ale w kaz̀dém z nich bylo coś tak ślachetnego, ze nawet w podobném pasowaniu się z sobą, nie szpecily twarzy, nie robily na patrzącym przykrego wrażenia. To samo działo się w dużych siwych oczach: ezasem blyskaly one takièm szczególném spojrzeniem, ze blask ich przechodzil w dziką jaskrawość; ale i wtedy uderzata cię tylko jakaś energia duchowa, jakaś żywość myśli, które lubo gwaltownie przelatywaly, znać jednak bylo, ze nie przelatywaly samopas, ulegaly kierunkowi pewnéj woli, i mimo przeblyskiwania, objawialy się silne, pełne i wykonczone.

Widok téj twarzy w zupeloém uspokojeniu nie-
mniéj byl ciekawy: wszystko wtedy oddychalo w niéj jakiémś uczuciem wyższości nad przytomnemi, za nadto pewnéj siebie, żeby wpadala w zuchwalstwo, jakąś w rzeczy saméj myślą panowania: na dnie blyszezal niby wyraz mlodości, jakby mlodości duszy, jakby wiosna wyobrażni, a na tém wszystkiém leżala cicha ponurośé, niby zaslona z przejrzystéj krepy, któréj wydatniejszemi faldami byly gęsto przez pól siwe i ciemne włosy na czolo nasunione z pewném zaniedbaniem, i ciemniejsze jeszcze wielkie brwi nad okiem zwisle. Glos jego byl silny, dżwięczny, a obok tego ezysty, przyjemny i łatwo gnący się do dźwięku wszelkiego uczucia.

W czasie tego obiadu chociaż jadl bardzo skromnie, a pil jeszcze skromniéj i to czystą wode, malo się jednak odzywal, a zawsze zmuszony przez kogoś. Uważalem wtedy rzadką z̀ywośé i trafnośé w odpowiedziach, a w rozmowach tak krótszych jak dluższych wielką łatwość i szlachetność tuumaczenia się.

I tego jednak co mówil, nie móglem po największéj części doslyszéc, wciągany nieraz przez moją sąsiadkę do nowéj rozmowy, którą przez grzecznośé musialem utrzymywac. Wkrótce ciekawośé zwrócona w inną stronę, przemogła nad grzecznością: mimo calego przymusu odpowiadalem niestósownie, albo weale nie odpowiadalem. Dyzharmonia miedzy naszemi myślami była widoczna. Postrzegla wreszcie moja pani to roztargnienie; zrazu zaczela żartobliwie
napomykać jego przyczynę, która kobiecie wydaje się jedyną i konieczną w mężczyznie młodym i nieżonatym, w końcu, zwróciwszy się ku drugiemu sąsiadowi, zostawila mi zupełną swobodę zajęcia się Machnickim. Byłem jëj za to bardzo wdzięczny, bo wlaśnie téjże chwili rozpoczęla się znowu scena, która przedmiot mojejj ciekawości odsfonila mi z innèj strony ważniejszèj niz̀ jego powierzchowność.

Znajdowal się w naszém towarzystwie pewien hrabia K ...... Byl to mlody, divudziestokilkoletri mężczyzna. Należal on, z rzemiosła swojego, do rzędu ludzi, znajomych pod rodzajowém nazwiskiem przyjemnych trzpiotơw, jakich ma każdy kraj, każda prowincya, każda okolica, każde miasteczko, każda koterya, a ktörych wartość gatunkowa odpowiada sferze, gdzie krążą wylączniéj. Hrabia K. byl jednym z doweipów podrzędniejszych, cyrkularnych. Nie przeszkadzalo to jednak, że caly cyrkuł bawil się nim w najlepsze. Kobiety dobrego miejscowego tonu szalaly za jego towarzystwem; mlodzież, w pośledniejszéj swojejj części, naśladowala go w czém mogla; starsi i rozsądniejsi poblazali, bo byl hrabią i mial jaki taki mająteczek; zresztą byl, jak to zowią, dobry chlopiec. Znal się na koniach i psach, strzelal celnie, jadı i pil o zaklady, śpiewal i gwizdal przy fortepianie, lańczyl na zawolanie bez muzyki i pary, nie zostawil nikogo w spokoju, powolniejszym wręcz dokuczal, draźliwszych wydrzeźniał
z tylu, koniec konców blaznowal, najczȩścièj kosztem tych, nad którymi przystawalo raczéj litowaé się; wszakże usprawiedliwiając go, potrzeba dodać, ze przykry ten dowcip mial źródlo raczèj w glupocie jak w zlém sercu, raczéj w zepsutym smaku towarzystwa, w którém żyl, jak w sklonnościach wrodzonych. Wszedl on w nalóg złośliwego bawienia się, jak wchodzimy we wszelką rozpustę, przez poklask zepsutych. Dla podobnego czlowieka, Machnicki, albo, że użyje calego wyrażenia samegoż hrabicza, król Machnicki, byl to prawdziwie królelewski kasek.

Cale towarzystwo wiedzialo o przygotowanym napadzie na biednego waryata, czekalo niecierpliwie, z nielicznym wyjątkiem, chwili starcia się dwóch takich zapaśników, których już dla tego umieszezono przy stole obok siebie, i doczekalo się nareszcie. Hrabia zaczą!. Napelni! kielich winem, podniós! się, ulożyl twarz figlarnie uroczyście i zawolal:
„Zdrowie króla Odrzykońskiego! Oby jak najdlużéj panowal dla naszéj radości, w takiéj mądrości i slawie u świata, jak dotąd. «

Znaleźli się, którzy odpowiedzieli na ten toast, inni którzy szczérze zachychotali, inni wreszcie, którzy się zmarszczyli widoczném niezadowoleniem, do ostatnich i ja należalem; znam cześé dla gruzów umyslu ludzkiego jak dla wszelkich innych. Machnicki siedzial nieruchomy, i bylby może takim po-
zostal, gdyby mlodzik, zadaleko swoj j̇zart posuwając, nie byl go trącil wramię i nie przemówil z drwiącym grymasem:
„Królu, ażaliż grzecznośé nie znana w twojém państwie? «

Dziwna zmiana chwilowa, jak blyskawica mignęla przez oblicze Machnickiego i zostawila po sobie tylko chmurną powage, nalal spokojnie swój kielich wodą, i przemówil nie wstając z siedzenia:
„»Przyjmujez zdrowie pana hrabiego w ten sam sposób w jaki bylo wniesione, i mam sobie za powinność odplacić toast toastem, przemowe przemową. - Trzeba nam wiedzieć, moi panowie, że sa dwa rodzaje waryatów: jedni, których bardzo mało, wiedzą o swoim stanie, umieją go znosić i są tém, co wlaściwie zowią się waryatami; drudzy, z rozumem niedolężniejszym od waryacyi, sądzą, że mają najzdrowszy, ani na chwilę o tém me wątpią, takich jest bardzo a bardzo wiele, a nazwisko ich znajdzie pan hrabia w slowniku swojéj grzeczności. Pierwszym i wino nie zaszkodzi, to téż ich zdrowie można pić winem; drugim pomaga niekiedy zimna woda, dla tego woda pije twój toast panie hrabio! Oby podobni tobie rozmnosyli się bez liku u naszych nieprzyjaciót!"«

Toast Machnickiego wzbudzil śmiech glośniejszy i powszechniejszy jak pierwéj. Wielu cieszylo się klopotem hrabiątka tak samo, jak wprzódy ostrym
żartem z Machnickiego, inni zaś ze szczéréj przychylności ku sprawie zaczepionego. Wszakże ten usterk nie zrazil jeszcze hrabiego, przynajmniéj umial go pokryé glośnym śmiechem, chociaż widać bylo wymuszonym.
. Jak to królu, « zawolal, nachylając się uprzejmie ku Machnickiemu - „tybyśs mial się gniewać za życzenie, dalibóg serdeczne? Otóż dla przeblagania ciebie, chcę odtąd zostać najwierniejszym twoim poddanym. ${ }^{*}$
${ }_{*}$ PPrzepraszam, «« odpar» natychmiast Machnicki z niewzruszoną powagą, „»moją polityką jest, nie cierpieć w mojém państwie większego odemnie.... króla ma się rozumieć. Panie hrabio, z twojém szlachetném usposobieniem prędkobyś mię z tronu $z^{\text {sadzil. " }}$ "

Śmiech towarzystwa jeszcze się bardziéj powiększyl, czuł teraz hrabia, że jego kosztem, że kosztem jego dowcipu, który się rozbil o glupstwo niby waryata i nie znalazl już mocy pokryć swojéj przegranéj choćby udanym śmiechem, ale stracil do reszty przytomność dobréj myśli, kiedy Machnicki, który przez caly czas wpatrywal się w grę jego oblicza z zimném szyderstwem politowania i wzgardy, zawolal ze swojejj znów strony, jakby naśladując hrabiego:
„»Jakto? Panie hrabio, ażaliz̀ niema juz̀ doweipu w twoim dowcipie? ${ }^{\kappa \alpha \varkappa}$ a na zakonczenie ude-
rzywszy kielichem w kielich, który wlaśnie pomieszany hrabia niós! machinalnie do ust, zawolal: »» a więc zgoda dwóch pólglówków! Któż z nami, jeśli my przeciw sobie? a a

Żartowniś dobity tym ciosem, któremu nie przestawal towarzyszyć barbarzyński śmiech wielkiejj czéści towarzystwa, bylby może wypadl z karbów okoliczności i szczérym gniewem wybuchnąl, gdyby litość kilku roztropniejszych kobiet, zwykle przytomnych w podobnym razie, nie byla nadala zabawie innego kierunku.
„Panie Machnicki, « zawolala jedna z nich, „zaimprowizuj nam cokolwiek z laski swojéj. Już tak dawno nie mieliśmy przyjemności slyszéć jego poezyi. Powiedz nam co wierszami. «

Na ten głos Machnicki wrócil do zwyezajnéj postawy przy stole, postawil spokojnie kielich, i pojrzal do kola z taką twarzą, jak żeby nie bylo na niéj przed chwilą żadnego wzruszenia, odezwal się tylko:
${ }_{n »}$ Ma to być drugi akt komedyi? $\propto \approx$ ale $z$ uśmiechem więcéj lagodnym jak szyderskim.

## „Prosimy! «

Machnicki skiną ręką na uciszenie.
${ }_{n n \mathrm{Z}}$ calego serca! $\times \propto$ rzek!. ${ }_{n n \text { Wymawiam }}$ tylko sobie, aby nie miano do mnie żalu, gdyby jakim przypadkiem nie podobalo się coś w moich wierszach komukolwiek. Państwo wiecie zapewne,
ze czlowiek opetany natchnieniem poety przestaje być sobą. Każdemu z nas, jak tu jesteśmy, zdarza się, jeśli nie ciągle to przynajmniéj codzień gadać nie wiedząc co gada, chociaž prozą, a cóż dziwnego, że czlowiek mówiący wierszami i bez przygotowania nie jest czasem panem slów i myśli. Będẹ improwizowal, jeżeli się naprzód zapewnię o takiém poblazaniu:

> Chętnie jahmażnę dajecie
> Żebrzącéj o grosz niedoli,
> Nie odmówcież dobréj woli,
> Waryatowi i poecie.
> Wszak to worku nie wysusza,
> A skorzystać może dusza.
> A czyja? zapewne wiecie.

Ze szczérą ciekawością wpatrywalem się w Machnickiego i chwytalem każde jego slowo. W rzeczy saméj zdziwienie moje bylo nadspodziewane, nad ową latwością wyslowienia się i szybkością myśli, co tak przelatywala z jednego tonu w drugi. Znać w tém bylo nie tylko wprawę, ale swobode ducha i władzę nad myślami, którą natchnienie tylko dać może. Nie mógłem wstrzymać się od pomyślenia w duchu: ten czlowiek nie na waryata się rodzir, a przynajmniéj nie na zwyczajnego! Kiedy zaś umilk na chwilę, jak żeby czekal od obecnych przytwierdzenia swoim slowom, zawolalem pierwszy, stósownie do ostatniego wiersza:
„Wiemy! wiemy! i z roskoszą sluchamy daléj! «
Kilka już razy z powodu sceny poprzedzającéj, dalem uczuć Machnickiemu swoją dla niego życzliwośś, ale uważalem, że w téj chwili przyjąl ją lepiéj, niż kiedykolwiek, i mocniejszą zwrócił ku mnie uwage. Wzrokiem szczególniéj przenikliwym dłużéj na mnie spoczął, jakby mię chcial zbadać na wskróś, a znalazlszy zapewne w mojém odezwaniu się szczérość, uśmiechnąl się lekko pewném zadowoleniem, i uważalem, że w ciągu dalszéj improwizacyi na mnie opieral glówne swoje wejrzenia. Tymczasem wziąl w rękę próżny kielich i tak kończyl:

Mamy dziś święto sąsiada!
Tak nam kalendarz powiada.
By nie zostać niegrzeczniejszym
Od samego kalendarza,
1 drugami serca dłużnym,
A więc przy święcie dzisiejszém
Pijz zdrowie gospodarza,
A piję kielichem próżnym.
Jeśli próżny, mojaź wina?
Moj kraj pustka i ruina,
Bo mój kraj, to serca wasze:
Zkądze wam napełnię czaszȩ ?
Czyż z méj duszy? na to zdrowie
Nikt mi pewno nie odpowie.

A chociażbym z niéji nalal,
Cóżby się stało z wami?
Każdyby jak ja oszalał,
Leez nagrodzę życzeniami.

O! życzeń tyle co nędzy.
Wszystko zamknę w krótkiém słowie:
Obym pić mógł jak najprędzéj
Z pełnego dzisiejsze zdrowie,
A ìyczył rozumnie - w prozie -
Na wszystkich świętych w obozie -
Przy zastawie bojowiska,
Śród prochu, ognia i dymu!
Tak wam mówi Król Zamezyska:
A co mówi to dla rymu.

Taka byla improwizacya Machnickiego, iz maŁemi zapewne odmianami, bo ją w téjże chwili odpisywalem. Jako poezya nie ma ona zapewne nic szczególnego, zwlaszcza w ezytaniu; ale trzeba ją bylo slyszéc w ustach Machnickiego, z żywym dźwiękiem jego głosu, ze szczérém uczuciem wezbranego serca. Nadto przy calym tonie ucinkowym i lekkim, niemożna jẻj zaprzeczyé pięknego glównego pomyslu i prawdy, lubo za cierpkiéj, wszakże zawsze prawdy, a zwłaszcza dosyé zastósowanéj do osób i okoliczności. Dla tego powszechne zrobila ona wrażenie; a to, którego ja doznalem, nie było najmniejsze. Kiedy więc inni podnieśli oklask i krzyk brawa, ja korzystając ze zgielku, przechyliłem się przez stól ku Machnickiemu i szepnąlem pólgłosem:
„Winszuje panu nie rymu, ale sensu. «
${ }_{»}$ Pan go dostrzegleś? a « zapytal Machnicki,
„Bez trudu. «
*»Ale tego, oprócz pana, nikt tu więcéjnie powie. ${ }^{\alpha \alpha}$
„Bo niechce. ${ }^{\alpha}$
„ Masz pan sluszność. Udają, że się bawią waryatem: niby lepsi od niego. Smutna to rzecz jednak! « « i westchnąl glęboko. » „Patrz, jaka uciecha z wlasnéj hańby. ${ }^{\kappa \alpha}$

Rozmowę naszą przerwala koléj toastow, kończących obiad. Następnie muzyka wezwala do tańców. Powstano od stolu. Wszystkie moje chęci zmierzaly do tego, żeby wejść w ściślejszą znajomość z Machnickim: szukalem go na wszystkie strony, niebawnie postrzegłem. 0 jedném widać myśleliśmy oba, gdyż pierwszy przystąpil do mnie. Byliśmy tylko we dwóch na ustroniu.
$» »$ Pan nie lubisz tańców? «« zapytal mnie.
„Przeciwnie. «
${ }_{n n}$ A jednak nie tańczysz. $\alpha$ «
„Od jakiegoś czasu. "
Ja się uśmiechnąlem, on zamyślił się na chwilę.
„»Dobrze pan robisz. Od jakiego czasu «« a mówil to $z$ wydatnym przyciskiem — $n »$ niktby tańczyć nie powinien; ale poradź-że tu z tymi ludźmi! ««

Zatrzymal się znowu, zachmurzyl się, po chwili przybral twarz obojętną i obojętnie mię zapytal:
„»Pan zapewne $z$ dalekich okolic? ${ }^{\circ} \propto$
„Tak, niedawno poznalem tutejsze. ${ }^{\kappa}$
$n »$ Niewiele zyskaleś. $\alpha$
Tom 1 .
„Przeciwnie, " odpowiedzialem ze szczérą uprzejmością, „mialem przyjemność poznać pana Machnickiego. «

Pojrzal z niedowierzaniem.
„Ale ten Machnicki waryat!《"
„Nie dla mnie, jak dotąd, « odparlem z uśmiéchem, a na dowód pokazalem mu odpis jego improwizacyi, nw tém przynajmniéj widzę więcéj, jak rozum pospolity."
$\Rightarrow$ A u nich jednak to waryacya.
Po chwili nowego milczenia nagle zapytal:
, \#Widzialeś pan zamek Odrzykoński? ««
"Z daleka. "
„ Więc musisz tu być bardzo niedawno? ${ }^{\text {«x }}$
„Od tygodnia. ${ }^{*}$
Na tę odpowiedź postrzeglem niezadowolenie w twarzy Machnickiego.
„Jak to? od tygodnia tu być i nie poznać zamku! To jednak tak blisko! A choćby i najdaléj? Drugiego takiego miejsca nie ma na ziemi. Powinniśmy do niego pielgrzymować, jak muzulmanie do grobu proroka. « «

Mówiąc to, podnosił głos coraz wyzéj, ruchy ciala ozywialy się, na twarz wystepowal dziwny, wewnętrzny plomień; po raz pierwszy postrzegłem w nim obląkanie.

Wymawialem się jednak szczérze, przeszkodami niezależnemi odemnie, jak bylo w istocie. Ma-
chnicki sluchal niecierpliwie, gotowal się widać do nowego uniesienia, kiedy wpadła pomiędzy nas trzecia osoba. Machnicki zwrócil się nagle i odszedł. Widzialem go jeszcze raz z daleka, zdawało się, że chcial znowu mię spotkać i mówić, i widać bylo, że się wahal; wkrótce stracilem go calkiem z oczu; jakoz̀ powiedziano mi, że opuścil towarzystwo niepostrzeżenie. Było to nad moje spodziewanie: mocno żalowalem, żem puścił mimo tak dogodną zręczność lepszego zbadania tẻj szczególnéj istoty. Nie pozostalo mi teraz, jak szukać go w zamczysku: i na to przeznaczylem nieodmiennie dzień następujący.

## III.

## Kamezysko Odrzykonskie.

Nazajutrz ledwie dzień zaśwital, bylem już w podróży do zamczyska, bo chcialem razem z niém wschód slońca powitać. Poranek byl prześliczny, jak tylko może być poranek majowy i pogodny, po tylu dniach nieba zachmurzonego. Droga piẹla się pod górę pomiędzy sadami lub lasami, Oko w każdym kierunku odpoczywalo na śniegach drzew rozkwieconych; wszystkie wiatry powiewaly woniami fiolków. Zielona szata okolicy srebrzyla się perlami rosy. Niewyslowiona, czarująca świeżość, jak swoboda lat mlodzieńczych, przenikała i zachwycala dusze, grala we wszystkie zmysly. Droga tymczasem coraz przykrzejsza, las ciemniejszy, skaly geściejj szarzeja, dzikość pustyni coraz wyraźniéj ezuć się daje, urok miejsca coraz silniéj podbija dusze, nagle puszcza się rozstąpila, i zamek w calèj pogrobowéj okazaKości stanąl przedemną.

Nie będę się rozwodzir, z jakièm uniesieniem powitałem ten widok, nie będę opisywal wrazeń, które zrobil na mnie pierwszy przegląd tego ogromu gruzów: tam, gdzie każda ściana, každy zakąt, każdy kamien, każdy krok wyprowadzaly czarodziejską rószczką z mojejj duszy nowy coraz potok uczuć i marzeń, otwieraly mi nowe światy, szczególowy opis bylby może zanadto nużący, a co pewniejsza, niepodobny do wykonania. Dodam nadto, że celem niniejszéj powieści nie jest obraz moich wrażeń, lecz proste opowiadanie, a glówną jèj osobą nie ja, lecz Król Zamezyska. 0 tyle więc jedynie opowiadam, com widzial lub czul, o ile to potrzebne do utworzenia tla, na którémby przedmiot obrazu wydał się jak najwlaściwiéj, jak najdobitniéj. Z tego tylko powodu uznaje za konieczne, rzucić kilka zarysów ogólnych zamczyska i jego okolic.

Zamek Odrzykoński leży na pólnoc Krosna. Posadą jego jest góra należąca do lańcucha jednéj z karpackich odnóg, okryla świerkowemi lasami, jak caly szereg jéj rodziny. Zamek zajmuje najwyíszą jéj wyniosłość, która ją widocznie od innych odosobnia. Ów szczyt najezony jest ogromnemi brylami glazów, pomiędzy któremi rosną pomieszane brzozy, sosny, buki, a z drobniejszych krzewów, glóg, jalowiec, dzikie róże, jeżyna i tym podobne. Sam zamek po największéj części wygląda jak mogila gruzów, jednakże znaczna część murów, zwłaszcza
zewnętrznych, stoi dotąd nieporuszona. Najwyìsza czȩ̣́ć zamku, zajmuje poludniowy bok szczytu, najniższa zachodni. Ściana pólnocna cala prawie ciągnie się w linii prostéj, równolegle niemal do poludniowéj, kąty innych części są w rozmaitej wielkości. Taki jest ogólny rysunek zwalisk, inne szczegöly będą mieć miejsce w dalszém opowiadaniu.

Znużony pieszą wędrówką i szybkim a trudzącym przeglądem gruzów, wzruszony do glębi duszy ich widokiem, czulem nakoniec potrzebę wytchnienia. Obralem na to miejsce, zkądbym mógl ogarnąć jak największą przestrzeń najladniejszéj okolicy; i w saméj rzeczy mialem niezmierny, porywajacy widok, szczególniej od poludnia i zachodu. Z jednéj strony padól zaledwie obejrzany, zasiany miasteczkami i wsiami, pocieniowany lasami, przepasany lożem Wisłoka, z drugièj zaś pasmo Karpat rozlozyly się przed mojém okiem bez żadnéj zaslony. Nie miałem jednak dosyć czasu nasycié się pięknością tego obrazu; wkrótce rumiana zorza wschodu odbila się na dalekich szczytach, zwiastując slonce; ku wschodniéj więc stronie zwrócilem oczy.

Po chwili i slonce zjawiaé się poczęlo w grubéj chmurze, jakby go noc ze swoich objecć wypuścić jeszcze nie chciala; chmury wprawdzie opadly i rozpierzchly sie, a slońce zablyslo od razu w calym blasku, ale byl to blask zawczesny, poludniowy, przykry, który w ciągu dnia dészcz zapowiada, blask
oka, któremu na placz się zanosí, którego powierzchnia jaśnieje szczęściem, kiedy na dnie jego podnosi sie z glebbin duszy chmura smutku, przeczucie boleści.

Taka chwila ma wlaściwy sobie urok i przedstawia jasne podobieństwo stanu przyrody zwanéj martwa, ze stanem duszy ludzkiej. Przedmioty oddalone zazwyczaj zbliz̀ają się do siebie, rzekłbyś, ze chcą napatrzyć się sobie, zaczém je mrok chmury rozlączy; kwiaty mocniéj wonieja, jak żeby spieszyły się z daniną kadzidła krótkim chwilom pogody; mimo godziny porannéj zaduch poludnia; mimo przepychu światla jakaśs wn nim melancholia, jakiś brak, coś naksztalt owèj niepojętéj tesknoty, która ani swojego źródla, ani swojej pociechy znaleść nie umie.

Takie bylo oblicze owego poranku; nieznacznie mimowiestnie wplyw jego i mnie ogarnąl, tém latwièj, ze mię usposabiala do rozrzewnienia się samo miejsce, gdzie się znajdowalem. Posępne dumanie przegrywkiem odzywalo się z razu po strónach duszy, zwolna ulożylo się w piosenke mniéj więcẻj wyrażna, az̀ nastroiwszy do swego tonu czucia i myśli, wylalo się na papiér w następnym wierszu:

> Wędroweze ruin, ruin kochanku, Jaki cię smutek naciska? Aniok przeszłości, anioł poranku Spotkały się u zwaliska.

Widzę w objęcio nadziemsk̨̨ parę, Widzę ich dwa widma chmurne,
Jak razem placzą, jak łez ofiare
Kładną, razem w gruzów urnę.

Stary czas odiył smutną pociechą
I zajęczał im w podzięce;
Slyszę jepk jego, jak dzikie echo, Po bolesnéj gór piosence.

Weiąz koniec śpiewu. Kiedyż pieśń nowa Rozpoeznie się przez kwilenie
Nowych narodzin? Paro duchowa Daj mi przyszłości widzenie!

Skończylem właśnie odczytanie powyìszéj dumki, kiedy uslyszalem za sobą głẹbokie westchnienie; obejrzalem się i postrzeglem Machnickiego. Stal tuż przy mnie; z oblicza widaé byla zachwycenie w myśli, na oczach lzy staly; wszakże strój osobliwy szczególniéj mię uderzyl. Suknie schodzone cokolwiek, byly jednak porządne i ulożone z pewną starannością, nie wydawaly pomięszanego umyslu; za to szczérsze byly dodatki do ubioru. Na glowie mial kapelusz otoczony wiencem z galązek róż dzikich, okrytych na pól rozwiniętych kwiatem, gaYązka świerku sterczyla zamiast kity, piersi cale okryte byly to rozmaitemi kwiatkami polnemi, to liśćmi, w ręku trzymal kość z ręki ludzkiéj, jak mi się widzialo na pierwsze wejrzenie. Ten strój tak odmienny od wczorajszego, przez co nie móglem go
od razu poznać, obok tego rozmarzenie poetyckie nie calkiem jeszcze rozproszone, sprawily, ze jakiś czas bylem pomięszany; i nie wiedzialbym od czego zacząć rozmowę, gdybym się nie upewnil w tẻjże chwili, że mój kłopot byl daremny, bo Machnicki zacząl pierwszy. Stal on jeszeze w postawie, w jakiéj go postrzeglem, z tymże wyrazem zachwycenia w obliczu; zwolna podniósł nad głowe kość, którą trzymal i uroczystym przeciągal glosem: naniol przeszlości, aniol poranku, spotkaly się u zwaliska! «

Zamilkı, zniżył kość z tąż samą powaga, z jaką ją podnosir, pilnie wpatrzyl się we mnie, i rzek niezmieniając wyrazu twarzy:
${ }_{»>J a, ~ k r o ́ l ~ O d r z y k o n ́ s k i, ~ n i e o g r a n i c z o n y ~ p a n ~}^{\text {n }}$ tych gruzów, stróż ich przeszlości, naprzód jako król wynurzam ċi wdzięczność, ześ godny hold zlożyl mojemu królestwu; biorę cię przeto pod moja opiekę, jak długo zechcesz przebywać w mojéj dziedzinie, w dowód czego dotykam cię tém mojém berlem, a teraz . . . . aк - zmienil nagle twarz, i z uprzejmym uśmiechem uścisnąl serdecznie moją rêke - a teraz witam jako brat brata, a przedewszystkiém najmocnièj przepraszam, jeżeli mojém nadejściem przerwalem chwilę jego natchnienia. Podobne chwile są nieoplacone i ja znam ich wartość i ja także jestem poetą. Szczérze więc przepraszam."«
$» J a$ to pierwszy powinienem żądać przebaczenia, że bez wiedzy króla śmialem wejść w jego
państwo, « odpowiedziałem, stosując się do królewskiej Machnickiego roli.
${ }_{n \mathrm{n}} \mathrm{Z}$ téj strony bądż spokojny, «« rzekI Machnicki z coraz większą uprzejmością, „już po wezorajszém poznaniu, chociaz̀ dalekiém, serce moje przychyliło się ku niemu; życzylem sobie jego odwiedzin; z razu chcialem mu to oświadczyé, rozważywszy, zảniechalem. Cobym mówil z pelności serca, toby wzięto za wybryk waryata. Mniejsza o mnie, ale część mojeje śmieszności i na niegoby spadła. . Pan znasz świat - znasz wezorajsze towarzystwo wiesz jak mnie uwazają, wiesz to dobrze - niech to pana nie mięsza. Ja nie gniewam się na tych ludzi, bo znam ich dobrze. Nie czuje się nigdy mędrszym, lepszym, jak kiedy jestem pomiędzy nimi. Jednego kamyka tych gruzów nie oddalbym za najczulsze z ich serc - ten kwiatek przekwitly więcéj ma duszy, jak oni. Żadnego z nich nie chcialbym mieć moim poddanym, - Wolę tym gruzom królować. Z tẻm wszystkiém nie są oni najgorsi. O! daleko gorsi są od nich. Oni nawet dobrzy ludzie podlug ich czasu, podlug ich rozumu, ale waryaci. Mógłem byé ich krolem, i nie chcialem. Dla czego? jak? Kiedy się lepiéj poznamy, sam przyznasz mi sluszność. Ale zostawmy to na póżniéj. Obyczajem świata zaczniemy rozmowę od pogody. Wybraleś pan do wędrówki prześliczną chwilę, tylko niepewną, ««
„Bardzo tego zaluje, « odpowiedzialem, .widoki cudne; potrzeba wiele swobodnego czasu, żeby się niemi nasycic. "
„»Masz pan sluszność. Okolica prześliczna, ale to tylko cialo; cóż gdybyś pan duszę zobaczyl! Jaka olbrzymia, jaka wzniosła! Geniusz ożywilby nią dwadzieścia milionów. Tylko że to jest tajemnica, wielka, zaklęta tajemnica. Krocie ludzi rodzą się i umierają pod bokiem tych gruzów, a żaden ani się domyśli ich prawdziwéj wartości. Gruzy i gruzy! powiadaja oni; stare, okazale, to prawda, ale nic więcéj, tylko gruzy jakiegoś zamku. A ja panu powiadam, że te gruzy większe są od tebańskich, babilońskich, rzymskich, większe od gruzów niejednego narodu. Gdyby mi wolno bylo, podnieśé ich zaslonę, świat z boleści wziąlby się za wlosy; zobaczylby pod niemi przestrzeń pustyni większéj jak Sahara, w kazdym kamieniu trupa, w każdẻj warstwie muru pokolenia wymordowane, zobaczylby rzeki z lez i krwi; ich wysokośc myślą jedynie musialby zgadywać; wieża Sennaru pigmejczyk przed niemi. Jest coś, jak majestat narodu. ««
„Wierzé panu. «
${ }_{n}$ Nie dziwilbym się, gdybyś nie wierzyl; za krótko jesteśmy z sobą. Ale późnièj, może . . . . «« Tu zatrzymal się i nagle przeszedl $z$ widocznym umyslem do innego przedmiotu.
. „Podsluchalem wiersz pana. Nie przepraszam
go za to. Wszak jestem tu królem: mam prawo i powinność, wszystko widzieć i slyszèć, co się w mojém państwie dzieje. Nie powinieneś urażać się o to; nie stracileś pan na mojéj ciekawości. Z téj jednéj chwili poznalem go lepiéj niz̀ gdybyśmy sto imienin razem obchodzili. Widzę u pana usposobienie bardzo dla niego pochlebne, a które daje mu prawo . . . ."« Nagle zatrzymal się i patrzyl mi w oczy dlugo okiem, ani na chwilę niezmrużoném, bystrém, przenikającém duszę w różnych kierunkach, zawolar potém:
„Tak, możesz pan śmialo pytać o wszystko, co się tyczy mojego królestwa, objaśnię go, o ile mi wolno. «*

Podziękowalem w krótkich slowach i zacząlem od sprawdzenia już mi wiadomych szczegótów:
„ Ten zamek, "rzeklem, „Firlèj podobno zalożyl za panowania któregoś z Zygmuntów. a
„ッFirléj! Zygmunty!«« powtarzal Machnicki z uśmiechem przekąsu, on bajki! ale nie tu miejsce mówić o tych rzeczach. Tu każde echo złapaloby moje slowo, a tysiąc wiatrów nieprzyjaźnych rozniosloby je natychmiast - o! mam ja potężnych nieprzyjaciól i tutaj, jawnych i utajonych - muszę być ostrożnym. Gdybym panu powiedzial ostatnie slowo tych grazów, spędzonoby wszystkie pulki piekielne, aby ich ślady nawet zadeptać. Ale od czegoz mądrość stanu? muszę dyplomatyzować. « «

W tém miejscu musze przyznać się czytelnikowi, że dotąd jeszcze uwazalem Machnickiego za zwyczajnego obląkanca, i stósownie téz przyjmowalem monetę jego mowy. Jego więc odpowiedzi, zboczenia, uniesienia się, nie przerywaly głównego ciągu mojejj myśli, nie psuly szyku zapytań, które podobny przedmiot nastręczal, na które przedewszystkiém chcialem mieć odpowiedź, dla tego mówilem dalêj:
„Powiadają, że jeszcze niedawno znaczna część zamku byla mieszkalną? ${ }^{*}$

Machnicki milczal.
„Największą część rozebrano podobno na inne budowy w okolicy? postawiano kościoly, kamienice, stajnie! Co za świętokradztwo! Mówiono mi jeszcze że przed laty kilką byly tu komnaty zupelnie cale? W tych okolicach mialy być wielkie bitwy? ©

Machnicki wciąż milczal, tylko się coraz widoczniéj zachmurzal, czasem wyrzekI — nntak«* lub „nnie" - porwal się potém z miejsca i zawolat:
${ }_{n „}$ Po mojém królestwie nie można podróżowaé zwyczajnym sposobem wędrowców. Są pewne formy, których nie wolno przelamać. Chodź pan za mną - niebo coraz się bardziej zachmurza, bẹdziemy mieli burze, korzystajmy z pogody. ${ }^{\alpha \kappa}$

Przyszliśmy tedy pod jednę wieżę okrağtą, poszczerbioną, ale jeszcze znacznéj wysokości.
„ Masz pan mocną glowę? umiesz drapać się po murach? wejdziemy na tę wieżę. "«

Zmierzylem, opatrzylem ją i widzialem, że po jéj szczerbach jak po schodach można się na sam wiérzch muru wydostać, przystalem więc na żądanie Machnickiego. On przodkowal z nadzwyczajną zręcznością; po chwili staliśmy na szczycie, nad wysokość reszty zamczyska wyżèj niz̀ wiérzcholki drzew okolicznych, $z$ widokiem swobodnym na wszystkie prawie strony.
„Co za widok!« zawolalem, „sądzę, że promień jego ma przynajmniéj kilka mil długości. «
„» Kilka mil! «* powtórzyl Machnicki, patrzạc mi w oczy, i to poeta tak się wyraża? poeta tyle tylko widzi? A ja, kiedy tu wejde, kiedy poloz̀e oko na tych górach i trące je myślą, wnet lece chmurą grzbietami calego Xańcucha Karpat, ocieram się o morze Czarne, przeplywam Dniepr, biegne drugim jego brzegiem, po nad Dźwiną przechodzę do Baltyckiego morza, plyné jakiś czas morzem, zawijam w ujście Odry i po nad Odrą wpadam znowu na Karpaty; a zawsze pilnując się krawędzi tego horyzontu. - Rozumiesz mię pan? «"
„Nie wiem, czy tyle, ilebyś pan chcial być zrozumianym.*

W tejj chwili na (warzy Machnickiego objawiala
się jakaś dziwna wewnętrzna walka, jak żeby slowa ogromnego znaczenia darly się do ust, a myśl tajemnicy gwaltem zatrzymy wala.
$»$ Nie, nie! ${ }^{\infty}$ zawołal w koncu, „»lepiéj być niepojetym, jak narazonym na zdrade. . « ${ }^{\text {a }}$

Wnet postrzegt się, że wybuchnąl z czémś niewlaściwém, zwrócił się ku mnie, wziąl z dobrocią za ręke i pylal:
$»$ Co ja powiedzialem? może niedorzeczność? Przebacz pan! - wszak wiesz, zem waryat - i ja to wiem. Ja sam często postrzegam, że mi się wymknie slowo, ni przyszyl, ni przylatal, jak powiadaja. To waryacya, waryacya! Ale to nie waryacya, że potrzeba tak widziéd, jak ja widzę z tego miejsca, aby je pojąć. Wtedy dopiéro widzialbyś pan, jak przyjmować powszednie bajeczki, które mu naklektano. Chodżmy ztąd. ««

Spuściliśmy się zoowu na dól w milczeniu. Przez ten czas rozważając w duchu dziwną istotę Machnickiego, mniemalem dostrzedz w nim przeważający żywiol poetycki, który przy oslabionych innych wladzach umyslu panowal nad tém silniéj i stal się dla jego duszy szklem optyczném, pokazującém jéj caly świat w postaciach powiększonych i upięknionych za rzeczywisty; widzialem, że go razila moja prozaiczna szczérota, odtąd wiẹc postanowilem być z nim poetą. W tém zamyśleniu postępowalem w gląb' zwalisk, kiedy Machnicki wstrzymal mię:
„Za pozwoleniem!«n rzekl, "»panu wolno tu blądzić, ale nie mnie. Pan nie widzisz, jak ja, przeszlości nie widzisz tu, jak ja, jéj śladów; cię̇̇kobym przewinit, żebym się ich nie trzymal; okropniebym za to odpokutowal. Chcesz pan mieć wyobrażenie mojéj kary? pojrzyj na te miliony do koła. Zreszą jako król mam taki̇e moje dworskie obrzędy, których się trzymać i których przestrzegać muszę. « «

Zwróciliśmy się więc nazad, w kierunku poIudnia i wyszliśmy zupelnie za obręb gruzów. 0 kilkanaście kroków leżal ogromny głaz samorodny. Machnicki podprowadzil mię ku niemu i rzekt:
${ }_{n}$ Przedewszystkiém czesć grobom! Tu pod tym kamieniem lezy ostatnie póttora wieku. Olbrzymie zwloki! nie prawdaz̀? Kto nad niemi nie pomodli się, ten jak niegodny, niepoświęcony wchodzi do tego zamku, do caléj przeszlości, "u

Poczém zdjąt kapelusz, ukląkł, dal mi znak, zebym to samo zrobir, wpatrzyt się w kamień, nieznacznie twarz jego zmienila się w brylę bez wyrazu prawie życia, jak żeby duszę unioslo jakiés zachwycenie daleko od ciala, mimo to rzepse lzy posypaly się z oczu, a usta, jakby obcym glosem, jakby poruszone zewnętrzną spręzyną przemawialy te slowa:
$n$ Każesz! slucham. Jeszcze raz posiewam cię Izami. Na lzach mech wyrasta, ze mchu ziemia. W ziemi skrywa się ziarnko, z ziarnka strzela
drzewo - tak Karpaty lasami porosly, tak ty grób porośniesz nowém życiem. Plyńcie lzy! policzą was kiedyś, zaplacạ! « "

Skończywszy ów dziwny monolog, byl jeszcze jakaśs chwile w stanie zewnętrznego odrẹtwienia, powoli ruszyl okiem, życie wrócilo do twarzy, powstal, pojrzal na mnie, i obcierając ślady tez, zapytal:
„ Plakalem? Nie dziw się pan - ile razy je widze, tyle razy plakać musze. Ale i to paroxyzm waryacyi! powiedzą sąsiedzi; nie prawdaż? O, gdyby kazdy z nich miewal podobny przynajmniej raz z rana, a raz w wieczór, ten zamek stalby jeszcze caly, a przynajmniéj juž odbudowany. Widzisz pan do kola te glazy? Wszystko to sa groby, ale jakie groby! Cale zastepy bohatérów, ezyny wiekowe, miasta, wieki, kraje, leżą pod niemi. Ten na boku naprzyklad, u samego wchodu do zamku, kryje wyprawe wiedeńską...... Ale za malo dziśs czasu na obejrzenie calego smettarza, burza nam przeszkodzi. "*

W samèj rzeczy, im wyżéj slonce się podnosilo, tem wiẹkszy zaduch napelnial powietrze, chmury gestnialy i grzmot burzy co chwila grozil.
${ }_{\text {no }}$ Przebyliśmy świéty próg zamku, możemy wejste wewnątrz ${ }^{*=}$ rzekl Machnicki i szedt przodem.

Ostatnia scena przy glazie wplynęla osobliwym sposobem na mój umysl, nderzyla na prawdẹ w poe-
tyczną strunę duszy. Jakkolwiek poetyczność Machnickiego objawiala się zanadto może jaskrawo, byla nią jednak, i przeplynęla do mojéj fantazyi, pozwólmy, że jak tchnienie zarazy. Owo przeobrażenie glazów prostych w podobne nagrobki zdalo mi się być pomyslem tak pięknym, otwieralo takie pole fantazyi, że mimowiestnie wszedlem w świat Machnickiego. Kupa gruzu przemienila się dla mnie w zamek, jaki byl przed wiekami ; ściany się podniosly w rozgrody pokojów starożytoych, wysokich, chmury opadly jak sklepienia, wyciągnęly się długie kurytarze, wyrosly z ziemi kolumny, a na nich rozwinęly się krużganki, okna pojrzaly różnobarwemi szybami, caly gmach odetchnąl przeszlém życiem, w każdéj części zmartwychwstaly ślady mieszkańców. Gluchy odglos dalekiego grzmotu, bylo to echo naszego stąpania po brzmiących posadzkach. Nie spotykamy wprawdzie nikogo, wszędzie pusto i glucho, ale ta pustka, ta cisza są chwilowe: pan zamku wyjechał gdzieś z calym dworem, ale wróci. W możność takiego zludzenia nie wszyscy uwierzą, są, którzy je pojmą, krótko trwa ono, ale się przytrafia obląkanym i poetom. Bylem wlaśnie w jego pelni, kiedym ujrzal w jedném oknie rosnącą brzózkę. Jéj korzeń trzymal się wewnętrznego gzymsu, a wierzcholek na zewnątrz za okno wychodzil, galęzie wisialy tak poseppie, biala kora tak żywo przypominala bialy strój kobiecy, że mimowolnie zawolalem:
, Jaka smutna! Jak gdyby wyglądala kochanka! Biedna. ${ }^{*}$
„» Kto taki? «« zapytal mię zdumiony Machnicki.
Postrzeglem się, odpowiedzialem więc uśmiechając się:
${ }_{n}$ Nic! nic! przywidzenie! nic więcéj. ${ }^{\text {© }}$
Naglil powtórném zapytaniem, wyznalem, że w brzozie wyobrazilem sobie dziewice.

Ledwośmy odeszli, rzucil się na mnie z mocnym uściskiem i wołal:
» $\mathrm{T}_{\mathrm{T}}$ nie zludzenie, to rzeczywistość, cud grobu, łaska grobu z panem. Czy wiesz, kogo widzialeś? « « zapytal uspokoiwszy się nieco.
» $n$ To królowa Jadwiga. A widzialeś ją w najważniejszèj chwili jéj życia. Serce jèj rozdarte najboleśniejszą raną. W jedną stronę ciągnie ją milość Wilhelma, w drugą milość narodu. Przemoglo poświęcenie się dla narodu, ale boleść nie ustala. Wygląda z trwoga przybycia Jagielly; przyjmuje go jak męża i pana, ale łzy dla kochanka plyną. Szezęśliwy, kto ją widzial w téj chwili, choć raz w życiu; widzial on tryumf milości narodu. Szczę́síliwy jesteś. Dusza twoja przejrzala; spodziewalem się tego. Odtąd jeszcze otwarciéj będziemy z sobą. I mnie ten widok nie obcy, ale rzadki. Najczęściéj przedstawia się jak drzewko. Między nami gadają, że to wszystko bylo gdzieś tam, w jakimś Krakowie. Nie
wierz temu, i Kraków tutaj, i cala ta scena tu się odbywala. Wiem to $z$ ust wlasnych. ««
„Pan z nią rozmawiasz? "
${ }^{n}$ Czy ja z nią rozmawiam! A po cóż byłbym królem tego zamku? Jeźli w nim żyje, to dla tego, że i on żyje. Nic tu niéma, coby nie żylo dla mnie, coby ze mną nie rozmawialo! 0 ! jak mię nieraz bawią, a najczęściéj gniewają ci powszedni ludzie, którzy tu czasem nie wiem po co przychodzą. Dla nich to drzewa, kwiaty, murawa, nic więcéj, jak tylko zwyczajne drzewa, kwiaty i murawa. Biedni, gdyby im Bóg otworzyl oczy, gdyby się chcieli porozumieć ze swoją duszą, padaliby tu na twarz przed każdym kwiatkiem, calowaliby w noge każde drzewo, nie śmieliby stąpać po téj murawie. Zamieszkaliby tu chętnie na cale życie; i przez cale życie nie napatrzaliby się, nie nasluchaliby się tego, co się tu dzialo i dzieje. $\alpha «$

Tymezasem przewidywana burza podniosła się na wysokość zamku; powietrze calkiem zciemnialo, grzmoty i blyski coraz bliżéj się objawialy, i wiatr z niezwyklą się podniósł gwaltownością. Nie spodziewając się takièj i tak prędkiéj nawalnicy, nie zapewnilem sobie schronienia; począłem więc być niespokojny i zapytalem Machnickiego, czy nie wie gdzie bliskiéj chaty, w któréjbym bezpiecznie przeczekal pierwszą natarczywość burzy.
„ Bądź pan spokojny! ${ }^{\alpha}$ odpowiedzial, $n n j e s t e m$
królem w mojém państwie: wszystko już obmyślone. Nie każdemubym to zrobil, nie zrobilem tego nikomu dotąd, ale pan masz wszelkie prawo do mojéj gościnności, pod jednym warunkiem. "
${ }_{n n}$ Dasz mi najuroczystsze slowo, że nikt nie dowie się z jego przyczyny o miejscu, w którém się schronimy.""

Dalem slowo z chęcią.
» ${ }_{\text {n }}$ Chodź pan za mną! ««

## IV.

## Podziemie.

Zuiązany slowem daném przed chwilą Machnickiemu , muszę zawiesić na zawsze ciekawośé czytelnika i zostawić w tém miejscu przerwę opowiadania, któréj może nigdy nie zapełnię. Wolno mi tylko powiedzieć, że nie wychodząc z obrębu gruzów, zatrzymaliśmy się nad głazem znacznéj wielkości. Machnicki zlecił mi obejrzéć się na wszystkie strony, czy nie jesteśmy widziani przez kogo obcego; a kiedy to dopelniwszy, zwrócilem się ku niemu, ujrzalem ów kamień już podniesiony, a na jego miejscu ciemny otwór pod ziemią.
„nSpuszczaj się prędko! «« zawolał.
Zrobitem jak kazał, on skoczyl za mną; w okamgnieniu kamień znowu zapad! i zostaliśmy w zupelnéj ciemności.
„»Taka jest brama mojej stolicy«« - rzekt Machnicki. „»Idź pan za mną, trzymaj się ściany, a pamiętaj, że mamy przed sobą dwadzieścia sçhodów,"«

Szedlem, trzymając się kroków przewodnika, macajac ścianę i licząc stopnie. Schody byly wygodne, szyja podziemia tak wąska, że ledwie dwóch ludzi obok siebie pomieścié mogła, bez trudu więc szedlem. Na dwudziestym stopniu zatrzymaliśmy się: Machnicki skrzesal ognia, zapalit lampe stojącą w maléj framudze, jakby umyślnie na to wykutéj, i przemówil:
${ }_{n n}$ To pierwszy dziedziniec mojego palacu; cóż myślisz o nim? ac

Powiodlem okiem do kola i widzialem niekszlałtną jaskinię, obszérności tak nieznacznéj, że je-- den rzut oka z któregokolwiek punktu mógl ja calą ogarną́, chociaż przy świetle tak slabém jak blask lampy. W utworzeniu jéj nie widać bylo śladu sztuki: pod ścianami staly lub leżaly ludzkie kości; na ścianach wisialo kilka zbroi starożytnych mocno zardzewialych.
„ Zapewne to straż palacowa ? « rzeklem.
Machnicki potwierdzil mój domysl skinieniem glowy. Goównie jednak zwrócily moja uwage drzwi dosyć wielkie, zelazem pokryte, leżące po lewéj ręce naszego wehodu.
, A to musi być wejście do podziemnego przechodu, o którém powiadają, że się aż pod Krosno ciagnie.? ${ }^{\circ}$
$\Rightarrow$ Może i daléj, «a odpowiedzial Machnicki obojętnie.

Po krótkiém zatrzymaniu się, przystąpil do innych drzwi podobnych pierwszym, a leżących przed nami, dobyl klucza, otworzyl je, sprowadzil mię o kilka stopni niżéj, do innéj jaskini obszérniejszéj nierównie niz̀ poprzednia. Z pierwszego wejrzenia zgadlem, ze to bylo jedno $z$ owych okropnych wiezień, które koniecznie wchodzily do budowy dawnych zamków; jeszcze wisialy szczątki lańcuchów na żelaznych kólkach wpuszczanych w kamień na olów'. Machnicki nie dając mi czasu do rozpatrzenia się, uchylil jedne z licznych drzwi pobocznych, wprowadzil mię do nowéj kryjówki z tajemniczém milczeniem, zapuścil w jéj glębie wyciągniętą rękę z lampą, a ja «wyraźnie ujrzalem pod ścianą drewniane i żelazne narzedzia tortur.

Mimowolny dreszcz przebiegl cialo, wlosy stanęly na glowie, cofnąlem się za drzwi jak popchnięty. Okropna przeszlość miejsca zawisla przed myślą, jak czarna zaslona, a tlem jéj przesuwaly się w ognistèm malowidle sceny tyranii, jakich kiedykolwiek naczytalem się lub nasluchalem w opisach miejsc podobnych, jakie tylko wyobraźnia przerażona ich widokiem utworzyć sobie potrafi. Wrażenie to zagralo na raz we wszystkie zmysly, w powietrzu uczulem duszącą woń trupiéj zgnilizny, każde uderzenie stopy o twardą posadzkę odbite echem jaskini, zamienilo się w jęk przeciągly, ciemność i świato lampy polamane wzajemną walką, wyglądaly z poza
kolumn samorodnych i z zalomów skalistéj ściany, postaciami ofiar mnièj więcéj wyrażnemi, blademi; jak żyje, nie mialem podobnego widzenia.

Machnicki stał ciągle w izbie tortur; szybko zblizylem się ku niemu, a ujrzawszy przed nami nowe drzwi na pól uchylone, chcialem wyjść przez nie i pociągnąleṃ za sobą Machnickiego.
»0! nie"« - odezwal się Machnicki glosem uroczystym, $„ n z$ tego miejsca niebylo i niema wyjścia, chyba tamtędy."*

Na tych slowach otworzyl do reszty drzwi uchylone i wskazal za niemi stós kości w dole, a w górze wąski otwór, przez który wpadało cokolwiek dniowego światla:
„ Jest to smetarz więzienia! ««
, Wychodźmy ztąd! « zawolalem z niecierpliwością, „wychodźmy którędykolwiek, byleśmy wyszli « - i drząc mimowolnym dreszczem, ciągnąlem w tyl Machnickiego.

On przeciwnie mial twarz ciągle obojętną, zimną; ulegı mi jednak i wrócir do jaskini więzienia, ale tutaj zatrzymal się, utkwil we mnie przenikające oczy, i mőwil powoli, zatrzymując się na pewnych wyrazach, niby przywięzując do nich większą wage. mTak, jest to więzienie zamkowe. Miejsce okropne, okropniejsze może niz̀ ci się wydaje, bo nie widzisz w nièm nic więcéj nad więzienie zamku, a ja . . . ja cośs więcéj tu widzę. Jestem jednak spo-
kojny, przynajmniéj taki jak zawsze, a ty drzysz, jesteś caly zmieniony. Dziwi mię to, Cóż lepszego twój świat w którym żyjesz? O rozumni ludzie, jacy wy zabawni, dziwni! Nie obudzisz ich pojecia, nie domacasz się ich duszy, dopóki nie skupisz wrażeń w jeden piorun, i nie uderzysz ich zmystow jak piorunem. We wszystkiém zmysly, nigdzie duszy. Nigdzie duszy, któraby swoją potegą ogarnẹla przestrzenie i miliony, skupila je w mikroskopie jednéj myśli, jednego uczucia. Daj mu za więzienie obszar kilku tysięcy mil, a ma się za wolnego; morduj okolo niego tysiące, niech tylko nie slyszy ich jęku, nie widzi ich trupów, a będzie dobrze jad!, spokojnie spal, będzie wesoly, szczẹsliwy jak w raju. Dopiero kiedy go wprowadzisz między ściany jaskini, kiedy mu pokażesz kości zamordowanych, zabrze. czysz w uszy lańcuchami, kiedy mu powiesz: oto twój świat, oto twoje życie! dopiero wtedy ocknie się, zadrzy, jakby mu powiedziano coś nowego; i tacy ludzie mają byé ludżmi zdrowego rozsądku, silnych zmystów? A ja ci powiadam, ze to są ludzie zmysłów zużytych, niedolężnéj mys̊li, skrępowanego ducha. Cala ich mądrość, ze znają kilka liter zmyslowych, nie mają wyobrażenia o jezyku duszy, bez ktörego i sam się nie nauczysz, i nie nauczysz drugich nic szlachetnego, nic wznioslego.

Zatrzymal się chwile, a zmieniająe nagle ton glosu i caly wyraz twarzy w lagodniejszy:
 to kazanie. Nie do ciebie ono wymierzone. Nie kładę ciebie na równi z resztą ludzi. Dałeś mi juz̃ nie jeden dowód, że dusza twoja ma widzenie silniejsze, rozleglejsze, nie jest na lasce zmyslów. Gadalem sobie ot tak! z potrzeby wygadania sie, w chęci jak najbliższego poznania się z tobą; gadalem, bo to jest roskosz pomówić z czlowiekiem, który nasz jezyk rozumie. - Teraz pójdziemy dalèj.

Mimo wszystkiego, co Machnicki dopiéro powiedzial, opuścilem więzienie z prawdziwą przyjemnością. - Wróciliśmy drogą, którąśmy przyszli. Zatrzymaliśmy się znowu w jaskini wyìszéj przededrzwiami, o których już wspominalem, a które wedlug wszelkiego podobieństwa zamykaly podziemną wycieczkę z zamku na zewnątrz.

Drzwi byly mocne i ciężkie; z głuchym zgrzytem ustąpily pod Machnickiego ręką i odslonily nam nowy kurytarz dosyć przestronny, przykro w pót spadający; jakoz̀ po kilku krokach zaczą̨ się nowy szereg stopnı prowadzących coraz glębiej. Skracając o ile można i trzeba opowiadanié, namieniè tylko, że przebyliśmy pięć czy sześś jaskiń rozmaitej wielkości i tyleż pięter schodów mniéj więcéj licznych. Grębokości, w jakiéj byliśmy, po niczém zmiarkowaé nie móglem; zdawala mi się jednak ogromną. Szliśmy ciągle podziemiem skalistém. W niektórych miejscach ślad ręki ludzkiéj byl widoczny, częścièj
samorodna objawiala się przyroda. Uważalem ezasem mniéj więcéj obszérne w ścianach otwory, z których domyślalem się różnokierunkowych rozgalęzień tegoż samego przechodu. Szliśmy w takiém milczeniu, że przewodnik nie odpowiedzial nawet na kilka zapytań, ktöre mu w ciągu téj wędrówki zrobilem. Bylo w tém milczeniu coś uroczystego.

W dziwny téż stan przechodzily wyobraźnia, dusza i wszystkie moje wladze. Kto nie byl w podobném polozeeniu, ten nie zdoła utworzyć sobie jego pojęcia. Na to potrzeba znajdować się o sto przynajmniéj sążni pod ziemią, śród skal nagich, dzikich, jednostajnych, ze spomnieniami tylko dniowego świalla i żyjącéj przyrody, w ciszy tak zupelnéj, że odglos burzy nieustannie piorunującéj i z calą potęgą, wyraźny z początku, gluchnąc stopniami, objawiał się teraz jedynie w ciąglém prawie drzeniu ziemi, i dziwnym jakimś brzęku glazów, którego pod żadnym wiadomym nam dźwięku wyobrazić sobie nie można. Nie pojmowalem równie, dla czego mimo większéj coraz glębokości odgłos ten zamienial się w coraz wyraźniejszy huk piorunów. Nagle huk ten rozległ się grzmotem tak silnym, jak żebyśmy zwyczajną tylko ścianą przedzieleni byli od reszty świata.

Machnicki zatrzymal się, w twarzy jego ujrzalem podniesienie ducha, promieniące na tle pogodnego, cichego zadowolenia, a w caléj postawie coś tryumfalnego.

Slyszaleś fen piorun? «a zapytal mnie.
„Slyszalem. "
${ }_{\text {„ }}$ Wiesz co on znaczy? a夫
Odpowiedź w duchu zapytującego nie latwa byla. Machnicki, bądź widząc mój klopot, bądż przez zwyklą sobie żywość, która często nasuwala mu rozwiązanie wlasnych jego zapytań, przyszedl mi teraz w pomoc.
$n$ nTo strzal powitania!ak odpowiedzial, nn powitanie królewskie, nie prawdaż? A tę niespodziankę winien jestem mojemu gościowi - tak, tobie, jak na ten raz jestem ją winien, mój gościu szanowny! «к - dodal, ściskając mię serdecznie za rękeg. $\quad \mathrm{n} \mathrm{Za}$ chwilę sam to pojmiesz. «a

Po tych slowach postạpiliśmy naprzód kilka kroków, stanęliśmy przed niewielkiemi drzwiami; Machnicki otworzyl je lekkiém ku sobie pociągnięciem, i wprowadzil mię do nowéj jaskini.

Tu obracając się do mnie, rzekl z pewną urzędową powagą:
nn Nakoniec jesteśmy u celu naszėj wẹdrówki. Otóż i stolica Króla Zamezyska. Stolica, palac, więzienie, pieklo, raj, co chcesz. Ale o to mniejsza, dosyć, że cię witam, w téj chwili jak gospodarz gościa, jak brat brata; powitanie królewskie na póżniéj zostawimy. Jesteś znużony, nie prawdaż? odbyleś przechadzkę mordującą, pora pöżna, lekki posilek nie zawadzi, wszak tak? pozwolisz więc, że zacznę od ugoszczenia podróżnego. Gościnnośé
o cnota naszych przodków rodzima, wielka, święta, jeden z klejnotów domowego ich życia. Znam calą wartość podobnych skarbów; nie pozbylbym się najlichszego z nich za nic w świecie: to podstawa publicznéj narodowéj potęgi. A jezèli kto, to król powinien dawać przykład troskliwości o nie. Siadaj więc i spocznij. Albo lepiéj, zostawiam ci zupelną wolność. Jesteś zapewne ciekawy, rozpatrzyć się w moim palacu. Rób, co ci się podoba, ja tymezasem zajmę się posilkiem.
To pozwolenie bylo mi bardzo na rẹkę. Palac Machnickiego, jak go nazwal, zaslugiwal ze wszech miar na blizssze rozpatrzenie się, sądzę nawet, że rysem jego dogodzę potrzebie czytelników, ktörzyby mieli dluższą cierpliwość towarzyszyć aż do końca mojemu pobytowi z Machnickim.

Jaskinia ta byla obszérniejsza jak wszystkie zwiedzone dotąd; miala ona ksztalt wielokąla okrąglego, okolo pięćdziesięciu stóp obwodu, ile od oka sądzić móglem. Do téj budowy wchodzily dwa ogromne glazy, poziomo względem siebie leżące; niższa, główna część pieczary wykuta byla w glazie spodnim, wierzchni zaś wyitobiony wkleslo, tworzyl sklepienie; rozdzielała je széroka szczelina opasująca niby gzymsem calą jaskinię. Szczelina ta, w stronie przeciwleglèj drzwiom wchodowym, rozszérzona sztuką w okrągle otwory, a zresztą zalożona kamieniami, zamieniala się w samorodne okna, które przez swöj
ksztalt lejkowaty na zewnątrz jaskini, dawaly swobodny widok na ogromne plaszczyzny u stóp zamkowèj góry leżące, i wpuszczaly wewnątrz tyle dniowego światla, ile go potrzeba bylo, aby się obejsć bez sztucznego oświecenia. Dotąd dwa takie okna widzialem; za ich pomocą przekonalem się, że góra z téj strony zbiegala urwisto do dolu. Wewnętrzne urzązenie i przyozdobienie pieczary dziwny mialo pozór: ściany, sklepienia, posadzka nawet byly mehem nalozone tak grubo, że widok glazu ginąl pod nim zupelnie. Kątowatość ich obwodu tworzyla kilkanaście ścian, z których co druga ściana wyrobiona byla w glęboką framugę. Ściany wystajqce ozdobione trofeami ze strzal, mieczów, strzelb, pancerzy i innéj broni, bądż dawnéj, bądż nowszéj, tak że to ubranie dawalo pieczarze pozór zbrojowni, a przynajmniéj jakiegośs muzeum rycerskiego; gdzie niegdzie wisialy herby kamienne, ocalone widać resztki z gruzów zamczyska, kilka starych portretôw, a nawet kości ludzkie pomieszane w trofea broni. Szczelinę, o któréj wspomnialem wyżéj, że opasywala pieczare nakształt gzymsu, przyozdabial lańcuch kul rozmaitéj wielkości, poprzerywany w odstepach wymierzonych trupiemi glowami, co wszystko razem dziwny przedstawialo widok i niepojete robilo wrazenie. Za ramy do framug sluzyly pẹki mlodych drzewek: każdy pęk przewiązany w polowie swojéj wysokości, rozdzielal się od przewiązki
na dwie części, i wiérzchơkami ich lączyl się na obie strony z pękiem najbliższym, w tenże sposób urządzonym, tworzyl się ztąd do kola pieczary szereg kolumn i luków gotyekich. Nadto pod każda ścianą byly wygodne siedzenia z kamienia jednorodnego ze ścianami. Framugi zasfonione makatami i adamaszkami, Gcalonemi widać szczątkami zamkowych obić.

Najmoeniéj zajęla mię framuga naprost drzwi wehodowych leżąca. Po obu stronach jéj otworu staly dwa szkielety, odziane calkowitém uzbrojeniem dawnych usarzy, z kopiami tak nachylonemi ku sobie, że proporce ich zwisle aż do ziemi, ukladaly sie w rodzaj zaslony. Nad wnijściem wisial rozpięty orzel rzeczywisty.

Idąc od tego miejsca ku drzwiom lewą stroną pieczary, +w najpierwszéj z porządku framudze, znajdowal się maly ksiẹgozbiór; skladal się on z kilkuset książek, między któremi największa częśé, jak mi się zdawalo, starych kronik; na środku stal stolik do pisania z calym stósownym przyborem i wygodném staroświeckiém krzeslem. Sam stolik roboty prostéj, ale dosyć starannie ogladzony leżal na cztérech klockach, korą okrytych, po dwa w gloskę X związanych; a lak byl uslawiony pod jedném ze spomnionych okien, że pasmo światla, jak raz na niego padalo i pracującego przy nim oświecalo dostatecznie. Na stole leżala ogromna księga, w wię-
kszéj polowie zapisana. W następnéj framudze była sypialnia Machnickiego: za lóżko slużyła ogromna kamienna plyta, wzniesiona o poll lokcia nad posadzkę, i grubo mchem uslana; pościel zaś składała się z losiéj skóry, poduszki skórzanéj i koca do przykrywania.

Co się tyczy innych framug, wszystkie prawie slużyly za sklad jakiś: i tak jedna zapelniona byla materyałami potrzebnemi do stolarki, ślusarki, szewstwa, krawiectwa, w drugiéj zlożone byly stósowne do różnych rzemiósl narzędzia, jako to siekiery, heble, pilki; w dalszych mieścila się spiżarnia, skladała się ona $z$ owoców, nabialu przyprawnego, suchych ryb, wędzonych mięs, jarzyn, chleba, i tym podobnéj żywności. 0 ile opisane mialy pozór powszedni, o tyle zajẹla mię ostatnia. Leżała ona po prawéj ręce miejsca zaslonionego proporcami, pod oknem do pierwszego podobném, odpowiadając bibliotece. Miala ksztalt pólokrągly; wyslana była mchem, jak cala pieczara, tylko nierownie ozdobniéj i smakowiciéj, a na tlo mchu rozrzucono konchy, muszle, świecące kamyki, szkła różnokolorowe, robaczki o blyszczących skrzydelkach i tym podobne. Glównie jednak przyozdabialo ją okrągle lustro: zrównoważony przyplyw i odplyw wody utrzymywal je w stanie wiecznego wygładzenia; dodawalo mu blasku okno jakby umyślnie na to wyrobione, ożywial zaśs lekki podziemny szelest,
który szeptal o tajemniczych drogach jéj nurtów, a nie klócil bynajmniéj spokoju powierzchni. Musiala to byé godowa izba Machnickiego, gdyż u dolu calejj ściany wystawalo pólkolem kamienne siedzenie, a siedzenia dotykal stolik umieszczony, jak raz na jego polowie: w tej chwili stalo na nim śniadanie, do którego wlaśnie mię wezwano. Wprawdzie dostarezyla go tylko śpizarnia Machnickiego; nie bylo lam nic wiẹcéj oprócz séra, masla, owocơw, mięs wędzonych i chleba, a za caly napój woda pod bokiem stojąca, ale potrzebowalem jakiegokolwiek pokarmu, spotkalem się z nim w tak dziwném miejscu i polożeniu, zawezwano mię z taką serdecznością, ze w calém życiu nie pamiẹtam chwili jedzenia przyjemniéj spędzonėj. Móglem oddać się zupelnie téj przyjemności, bo uprzejmy gospodarz wzią 1 na siebie wszystkie niedogodności podobnéj we dwóch biesiady, nawet rozmowę: przedmiot jèj sam się nastręczal.
 a nawet lichy, to prawda; ale krolewski, wysoce krơlewski. Komuż przystoi bardziéj żyć podobnie, jeżeli nie królowi, jeżeli nie takiemu jak ja czlowiekowi, który z wysokości swojego stanowiska ogarnia, a przynajmniéj powinien ogarniać miliony biedaków, widzieć wszystkie ich potrzeby, czué wszystkie nędze. 0 tak! niech mi się w trucizne zamieni pierwszy kạsek, który pożyje bez konie-
cznéj potrzeby; niech mój zolądek na wieki się zamknie, jak tylko zaząada zbytkowego pokarmu. Jem tylko tyle, abym żyl, tylko tyle, w calém znaczeniu tego wyrazu. Zresztą odwyklem od waszych przyprawnych potraw. Zginąlbym, gdybym zechcial żyć po waszemu. Zaszedlem z przyrodą tak daleko, w tak bezpośrednie stosunki, że jużbym nie mógł przeniewierzyć się jéj bezkarnie. Grzeszę jednak czasami, ale Bóg świadkiem, ze mimowolnie. Kiedy niekiedy muszę zamieszać się pomiędzy ludzi, bo zwykle cale zimy pomiędzy niemi przepędzam, dla spraw mojego królestwa, a wówczas rad nierad muszę zastósować się, choć w ezęści, do ich sposobu z̀ycia. 0 ! gdybyśs wiedzial, jak drogo musze oplacać te wykroczenia; ciężko pokutuję za nie. Pomijam choroby, tortury ciala; ale umyst, serce, dusza, wszystko idzie pod chlostę, umyst gaśnie, serce stygnie, dusza wpada w jakiś dziwny zawrót, opuszcza mię cala moja królewskość; nieraz jestem juž bliski zostać jednym z waszych rozsądnych. Dzięki Bogu, ze to wszystko trwa pewny czas tylko; pokuta przemija, jednam się z przyroda, państwo wraca do posluszeństwa, i jestem znowu królem jak bylem. Ale o to mniejsza. Jaki̇e znajdujesz moje królewskie mieszkanie? ««
„Prześliczne! ब odpowiedzialem bez namystu , dziwne! tak poetyczne, że opis jego może się wydać zmyśleniem; jedném slowem godne calego pás-
stwa i jego wladzcy. A uwielbieniu temu równa się ciekawość!. . . . «
${ }_{n n}$ Rozumiem, "« przerwal Machnicki, nn chcialeś wiedzieć, zkąd się ono poczęło i jak przyszlo do tego stanu? - Będziesz to wiedzial w swoim czasie; przebacz, że nie zaraz. Powieść za dluga, a rzecz ważna, jedna ze świętych dla mnie tajemnic; ubliżylbym jéj, gdybym ją wylożyl na stól zamiast wetów. Żeby ją godnie opowiedzieć i uslyszéć, potrzeba stósowniejszego miejsca i pory niż chwila jedzenia i stól zastawiony jadlem. Ulatwimy się wprzódy z jedném. ««

Niebezpieczeństwo byloby niewczesne i bezskuteczne; poszedlem więe w milczeniu za radą gospodarza; wiedzialem nadto, że nie stracę na tém, jeśli mu zostawię zupelną swobode postępowania. Skłonnośc wywnętrzenia się posuwala się w Machnickim aż do namiętności, aż do slabości: podawal się jéj tém swobodniéj, z tém większą roskoszą, im powolniejszego znajdowal sluchacza; wtedy powiedzial wiẹcėj, niżby chcial powiedzieć. Powinienem jeszcze wyznać, ze rozmowa jego bynajmniéj mię nie nużyla; przeciwnie miala szczególniejszy urok. Tyle dam bylo życia w glosie, tyle uczucia w każdym ruchu, tyle duszy w caléj postawie, tyle wzniosléj fantazyi w pomyslach, tyle trafnego sądu w uwagach, w ogóle taka logiczność, ma sieg rozumied́ logieznośé wlaściwa stanowisku, z którego na wszystko zapatrywal się

Machnicki, tyle prawdy i pożytecznéj nauki w glębi jego obląkania, pod dziwaczną barwą panującéj myśli, w saméj tèj mýli cośs tak niepospolitego, coś tak rzewnego, że porwany wirem improwizacyi, zapominalem o królu zamczyska, o obląkańcu, a wchodzilem mimowolnie w stan czlowieka, który czyta piękną fantastyczną powieść, lub patrzy na przedstawe jakiéj fantastycznéj sceny.

Znajdywalem się wlaśnie w podobnym stanie, kiedy Machnicki po krótkiém milczeniu znowu tak zacząl z uśmiechem zadowolenia, że znalazłem jego mieszkanie, jak sobie życzył:
${ }_{\text {„ }}$ Przyznajesz więc, że mój palac jest prawdziwie królewski. Spodziewalem się tego, bo wiem, ze patrzysz okiem duszy niepospolitejj. Ale dotą widzisz tylko cialo; nabierze ono większèj wartości, kiedy ci odsłonię jego duszę, bo w każdéj rzeczy dusza jest wszystkiém. Ztąd zwyczajni ludzie w ciąglẻm są zludzeniu, że z powierzchowności tylko sądzą. Któryż z nich wejrzawszy na górę zamczyska, domyśli się miejsca, w którém oto jesteśmy, i życia, które tu w téj chwili panuje?
$\rightarrow$ Zmyślenie! bajka! zawołaliby, gdybyś im o tém powiadal. Sami jednak wiecznie tworzą kłamstwa i wierzą kłamstwom. Naprzykład na karb tego zamku i jego króla, Bóg nie wie, co plotą; a wszystko tak prozaiczne, drobne, nikczemne. W niczém śladu, w niczém promyka wielkiẻj myśli.
n Koniec końców, zamek dla nich to tylko budynek kilkuwiekowy, dzisiaj gruzy na nic nie przydatne, chyba na materyal do jakiéj gorzelni. Machnicki? ot sobie waryat, ale nic więcéj, i zamykaja usta spokojni, jak zeby największą prawdę powiedzieli. Nie lepsze od nich kroniki, a przynajmniéj malo co lepsze. Co to za nędza te wszystkie kroniki! wierzylem im kiedyś; mam je dotąd jeszcze, ale dzisiaj nie wierze. Prawda, trzeba bylo cudu, zeby mi się oczy otwarly, ale się otwarly: jestem dziśs w samém źródle prawdy. Spylaj kronik o początkach lego zamku? odpowiedzą ci: o, dawny! kilka już wieków stoi. Nie wiedzą nic o tém, ze on on trwa od potopu. Ziarno jego przyplynẹlo z wodami potopu, z raju; spoczęlo w téj pieczarze, przebilo swojém kielkiem skaly i wyroslo w zamek. Z czasem, z ezasem zamek praojciec rozpuścil swoje korzenie podziemne, Bóg wie, jak daleko, za dziesiąte góry, za dziesiąte wody; Bóg wie, jakie zamki powstaly z jego odrośli, warszawski, krakowski, gnieźnieński i krocie innych, i Bỏg wie jakie jeszeze powstaną; ale to tylko odrośle; glówny ich korzeń tutaj, tutaj kolyska ich dziejów.
$„$ Zdziwisz się, kiedy ci powiem z pewnością, ie tutaj mieszkali wszyscy królowie od pierwszego az̀ do mnie, owe Lechy, Krakusy, którzy nie byli ani takimi Lechami i Krakusami, jak nam kroniki przedstawiaja, i żyli nierównie dawniéj, niż pamięć
naszych kronik zasięga. Tu mialy miejsce najważniejsze wypadki naszych dziejów. Chwile najwznioślejsze, najrzewniejsze, najokropniejsze naszego życia, mają tu swoje groby i pomniki: mówię o tych, które dziejopisowie z laski swojéj zanotowali, a dopieroż te, o których nie zaslyszeli, których ani się domyślali! I nie mogli zrobić lepièj, bo nie znali tego miejsca, nie żyli w niém, nie spoili się z niém duszą: a tylko tutaj mogli czerpać wiadomość caléj przeszlości, bo tu jest jądro naszego życia.
${ }_{„}$ Powiadam ci: nie ma tu ptaka, któryby ol léj przeszlości nie śpiewal; nie ma wiatru, któryby nie wzdychal jéj smutkiem; nie ma kropli rosy, któraby jéj lzą nie byla; zapytaj każdego cienia chmury, co się po tych gruzach przesuwa, każdego tententu ilekroć noge postawisz, zapytaj téj wody, co tam wiecznie szepce, a uslyszysz taką powieść, jakiéj żaden pisarz dotąd nie wymyślil i wymyślić nie zdola; trzeba tylko umieć zapytać i sluchać.
${ }_{n}$ Ten orzet, co go widzisz nad proporcami, to pierwszy orzel bialy, co się wzniósl nad tą ziemią; on jeden opowie ci cale jejj życie.
„n Dla tego to osiadlem i zamknąlem się tutaj. Aby ratowá íycie, trzeba zejść do jego żródla. ««
„Wyobrażze sobie moją rozpacz, moją wścieklość, kiedy przyjde do szlachcica i mówię: mój panie, zamek coraz bardziéj niszczeje! - a on mi odpowiada: prawda! ale to takim tonem, jak żeby
przyświadczal, że slonce świeci, albo dészcz pada, a myślal o czém inném. Zniecierpliwiony wolam: zamek upada, powtarzam panu; trzeba go ratować wszelkiemi silami, jak najprędzéj; on zaś na to: nie warto zachodu. Czasem zrobi uwagę, że będzie ladny las w tém miejscu, albo zacznie ubolewać: co za szkoda, że tyle gruzów, bylby kawal roli i kilka kop zboża.
$»$ Oblạkani! głową i sercem! chcieliby wszędzie widzieć swoje liche budowy, swoje warszlaty, swoje zboże. Nie wiedzą o tém, że są miejsca na ziemi, którym jedynie przeznaczono wydawać myśl, pożywienie dusz, milionów: obróć je na użytek pojedyniczego ciala, a będziesz winny świętokradztwa, popelnisz zaböjstwo na duszy narodu. Ale do tego nie przyjdzie. Od czegóż bylbym krỏlem? 0! dopóki żyje, nie przyjdzie do tego. Oprę się cala potęgą mojéj duszy i duszy zamku. Z ziemią, z powhoką mogą zrobic, co się im podoba; maja przemoc, ale nie dotkną życia, przechowam je, ocale, oddam wrece pewne, w silniejsze od moich, a wtedy biada, biada samolubom i zdrajcom! ${ }^{\alpha}{ }^{\alpha}$

Nagle umilkl; pierś jego robila silném wzburzeniem, w oczach gorzal ogień rozplomienionéj duszy; marszczki czoła polamaly się w tajemnicze charaktery groźby; nie widzialem jeszcze podobnego wyrazu w jego twarzy, w niczyjèj może twarzy nie widziąlem dotąd wyrazu oburzenia, któryby obok
tego lączyl w sobie tyle dzikiéj energii i wznioslości; udalem jednak, że uniesienie to uszlo mojej baczności i mniemalem ulżyć jemu, zwracając rozmowę do innego przedmiotu.
„Co za szkoda, ${ }^{\text {a }}$ rzeklem, „że wszystko, co tu widzę, co slyszę, czego zresztą wolno mi domyślać się, pozostanie może na zawsze w twojéj tylko duszy, zacny panie Machnicki, albo zagaśnie w cieniach twojego podziemia. A tymezasem wiadomośé tyc̣h dziwów, tych dziejów, októrych mi napomknąleś, moglaby przynieść światu wiele korzyści, kto wie, czy nawet nie jest mu konieczna. Czlowiek czlowiekowi, pokolenie pokoleniu zdaja swoje prace; tym tylko sposobem dokonywaja się wielkie dziela. Szkoda więc bylaby, żebyśs zeszedr bez następey, i bez zostawienia śladu twojéj pracy itwoich wiadomości. «

Niewinny mój wybieg udal mi się; téjże chwili postrzegłem w Machnickim zmiane, jakiéj pragnạlem, burza uezuć ustąpila $z$ twarzy, została tylko po nièj pewna uroczystość; z tą uroczystością sluchal mię cierpliwie, i odpowiedzial skoro mówié przestalem:
„Obawa twoja chwalebna, ale w tym razie próżna. Następca, mój następca . . . . . opatrzność go wynajdzie, jak mnie wynalazla. Praca téż moja nie przejdzie bez śladu. Przekonam cię naty chmiast. ««

Prowadzil mię ku stolikowi, na którym leżala uważana już przezemnie ogromna księga.
"n W tėj księdze, "« rzekı, »n wszystko znajdzie ten, kto będzie powolany konczyć moje roboty. Są tu dzieje moje, dzieje państwa, cała jego przeszlość i stan obecny; jest tu wątek wszystkich spraw jego, prawodawstwo, polityka, proroctwa nawet, zgola wszystka mądrość mojego państwa. Nieomylny to przewodnik królów zamczyska. Nie sądź, że przywięzuję do téj księgi większą wage niż warta, zè to jest księga zwyczajna, zwyczajnie pisana. Nie sądź tak. Pisalo ją pióro aniola, pod natchnieniem aniola tego zamku, który wiecznie stoi nad nim i świeci jak poludnie; wszystko téż w mojèj księdze jasne jak poludnie, święte jak aniol, prawdziwe jak jego obecność w tych miejscach.
„»Czyja zaś ręka pisala? czasem moja, nie zawsze moja, a często mnie nawet niewiadoma. Oto masz dowód.a«

Przerzucil kilkanaście kart i pokazal mi w saméj rzeczy kilka charakterów calkiem odmiennych, jak żeby inną ręką pisanych, co jednak łatwo sobie wyllumaczyé bez uciekania się do nadzwyezajnych przyczyn, że obląkaniec $z$ tak silną wyobraźnią, zdolny byl w gwaltowniejszych przystępach swojéj choroby, albo calkiem utracić świadomość siebie, albo uważać się za osobę, któréj rolę przybrać mu się podobalo.
$\leadsto$ Na tém nie koniec! «« mówil daléj, »ndam ci jeszcze ważniejszy dowód, że myślę o przyszlości mojego państwa, i nie chcę zamknąć w sobie samym jego tajemnic. Przystąpimy więc do najważniejszego obrzędu.
„n Dotąd byliśmy z sobą jak gospodarz z gościem, jak prywatny z prywatnym; czas już, abyś mię obaczyl w caléj ozdobie królewskiéj, poznal ostatecznie Króla Zamezyska. Nie myśl, żeby' mnie do tego pobudzalo proste przywidzenie; o nie! mam ci objawić takie rzeczy, których mi nie wolno objawié tylko z mojego tronu, pod zasłoną królewskièj powagi, a może i pod bodźcem królewskich cierpień. Pamiętaj nadewszystko, że tym czynem dowodze ei nadzwyczajnego zaufania. Pewny jestem, że mnie nie zawiedziesz. Rozstańmy się teraz na chwile. Przez ten czas masz wolność przepatrywać moja kronikę. Nie dziw się, jeżeli za dlugo zostawię čię w oczekiwaniu. Są pewne obrzędy przygotowawcze, bez których dopelnienia nie wolno mi dawać uroczystego posluchania. "«

To rzekłszy, skinąl ręką na pożegnanie i wszedł pod zaslonę proporców, a ja zacząlem przezierać zostawioną mi księge.


Historya Machnickiego.
K
orzystając ze względow Machnickiego, staralem się przejrzéć jego kronikẹ w czasie jak można bylo najkrótszym; bylem prawie pewny, że niedlugo zo stawi mnie sam na sam, przelecialem ją więc raczéj oczami anizéli czytalem. Mimo tego pośpiechu, udalo mi się zatrzymać uwage w kilku miejscach i powziąć z nich wyobrażenie o duchu calości.

Dziwna to byla ksiega; dziwna, jak stan umyslowy jèj twórcy. Taż mieszanina co w rozmowie logiczności i bezladu, glẹbokiéj filozofii i obląkania, wniosków najsurowszéj rozwagi i zapẹdów rozkielznanèj wyobrażni, cierpień urojonych i rzeczywistych, wiary w nadzwyczajne powolanie, gorzkich wyrzekań na świat spólczesny, przeczuć, widzeń, proroctw: często wzniosla, nieraz mądra, poezyą ubarwiona wszędzie, cala jednak nie byla niczém więcej, jak igraszką wyobrażni, obracala się glównie
na jedném przywidzeniu, i z niego rozwijala świat zarzeczywisty, życie w sferach urojenia: zląd ciemna po większéj części, niepojęta dla umyslów niewtlajemniczonych. Glównym jéj przedmiotem byly sprawy państwa, porządkiem dziennym zapisywane: znalazleś tam prawa, postanowienia, urządzenia, protokuly narad gabinetowych, stosunki z innemi podobnego rodzaju mocarstwami, wojny, przymierza, traktaty; obok nich czytaleś sprawy dotyczące osoby Machnickiego, jego pożycia codziennego z ludźmi, z przyrodą; z tego wzgledu byl to rodzaj dziennika, który obejmowal najdrobniejsze szczególy. życia, najmniejszą czynność myśli, przygody, uwagi wszelkiego rodzaju, pomysly, marzenia, powiastki, wszystkie prawie z niezwyczajnych żródel, i dotyczące przeszlości królestwa, nawet poezye. Ale klucz do zrozumienia wszystkiego mial tylko Machnicki. Byla to kronika świata, który on sam sobie stworzył z żywiolów jemu tylko wiadomych, i zaludnil istotami, którym, jak pierwszy czlowiek, nadal swoje nazwiska. Weszlo w ten świat wszystko, co należało do obrębu zamczyska, dalo się przeczuć w jego glębiach, lub miało z niém bezpośrednia styczność: ziemia, woda, skaly, kwiaty, murawa, samo powietrze, wszystkie przypadlości świalla i cienia, pogody i niepogody. Wszystko à̇ do kropli rosy $z$ walo się, izlo, mialo swój stosunek z calością, swoje w niéj poslannictwo: wszystko związane
bylo w ogól kraju i narodu. Ten kraj rozdrobniony byl na podrzedne podzialy; nieraz jeden glaz, jedno drzewo, stanowily prowincyą. Pory roku, niebieskie światla, zmiany powietrza, wysteqpowaly tam jak mocarstwa przyjazne państwa Machnickiego, mialy swoje nazwiska, prowadzily z nim wojny mrozem, skwarem, niepogodą, staczaly bitwy wichrami, burzami, piorunami. Kości, szkielety, składaly wojsko państwa i dwór królewski. Cokolwiek mogło jakiś dżwięk wydać, śpiewalo mu jak muzyk, jak poeta, rozmawialo z nim; dostrzegłem w kronice nie jednéj pieśni, przepisanéj z ust skowronka, kruka lub skrzypiącego drzewa, nie jednéj powieści, którą wygadal jakiś wiatr wzdychający samotnie śród gruzów, jakieś źródelko szepezące z kamykami; a ten wiatr, to żódlo opisane bylo we weieleniu fantastyczném, wymienione po imieniu. Co tylko poeta zdola wymarzyé najniewyrażniéj, Machnicki odzial to w ksztalty, ożywil, związal w jeden ogól, zamienil w świat rzeczywisty dla siebie i w ruch dzialania puścir. Takiego tylko mógłem nabyé pojęcia owèj kroniki; raz że mialem przed sobą tylko tom piąty, potém, że go przebiegalem z wielkim pośpiechem, nakoniec, że jeszcze i w tém tak pośpieszném czytaniu mialem roztargnienie. Przyczyną mojego rozlargnienia byla dziwna scena za proporcami, widać scena wstępna do posluchania. Dotąd nie umiem jéj sobie wytlumaczyć, ale slyszalem to
glośną rozmowe Machnickiego, to jęki jego przytlumione, to loskot jakby biczowania się, to brzęk licznych dzwonków, przeplatane dlugą głęboką ciszą.

Nagle rozsunęly się proporce i odslonily wnetrze framugi nieznanej mi dotąd. Sciana jéj byla czémś czarném powleczona; w glębi, przy saméj ścianie, na prost otworu, stal krzyż czerwony takiéj wielkości, że końcami ramion dosięgal ścian pobocznych, a wierzcholkiem okna, mającego tenże ksztalt co dwa powyżéj opisane i umieszczonego na téjże saméj wysokości. Na środku bylo podniesienie z wielkich glazów, gdzie stalo obszérne krzeslo, powleczone gdańską skorą, z ledwo dojrzanemi śladami zlocistych wzorów, przed krzeslem stal niewielki stolik, na nim leżal kosztur niezgrabnie wyrobiony i rózga brzozowa, po obu stronach stolika diva krzesla mniejsze, a wszystko w smaku sprzętów, jakie dziś jeszcze widzieć można po starych naszych zamkach.

Machnicki stal miedzy stolikiem a wielkiém krzeslem. Odziany był suknią zrobioną krojem hiszpańskim z latek rozmaitej barwy; na glowie mial czapke z podobnych łatek, okrąglą, śpiczastą, ubraną w blyskotki i dzwonki, krótko mówiąc, taką jaką dawniéj trefnisie nosili; nadto otaczal ją na czole uwiędly wieniec z galązek dzikiëj róży. Nie mniejszą zmiane jak w stroju, postrzeglem w Machni-
ckiego obliczu. Pogodne przedtém, dobroduszne, przybralo teraz jakiś dziki wyraz gniewu, ponuréj surowości, wewnętrznego cierpienia, a nawet obląkania wyraźniejszego jak zawsze. Ubiór zapewne niemalo przyczynil się do téj zmiany, ale po większėj części wychodziła ona z wewnątrz. Przykrém, niewyslowioném uczuciem przejąl mię ten widok. Krzeslo tak przytykalo do samego krzyża, że stojący w tėj chwili Machnicki wydawal się, jakby spoczywal na krzyżu, Byl to widok zarazem dzikomalowniczy i pelny jakiéjś bolesnéj tajemniczości, zwlaszeza kiedy dodamy strój osoby i czarne tlo calego obrazu.

Dal znak ręką abym się zbliżyl i przemówil glosem zrazu uroczystym, ale widocznie przytlumionym, który w koncu zamienil się w ton szyderczy:
„\# Otóż nakoniec widzisz Króla Zamczyska! Widzisz go w calym przepychu krolewskiego majestatu, w caléj nagości.
${ }_{n n}$ Oto jest purpura! to korona, a tu berlo! Patrz! ażaliż nie królewski? Patrz więc i śmiéj się!"๙

To mówiąc, zaśmiăl się śmiechem tak dzikim, jak tylko być może najbardziéj wymuszony z bolejącéj piersi, rzucil się na krzesło calym ciężarem ciala, kręcil się po nim jakiś czas, porwal miotelkę, zgrzytnąl, uderzyl się nią po wieńcu, jęknąl głẹboko, ale w téjże chwili zaczął się uspokajać, jak żeby przychodzil do upamiẹtania, i utkwil we
mnie wzrok więcéj zdziwiony jak obląkany, widocznie spokojniejszy.
„ Jak to! ty się nie śmiejesz? «« mówil znowu powoli, powtorzyl to samo i ucichl - nn a toż przecię purpura królewska, ten serdak trefnisia; a ta korona? któżby w niéj poznal koronę Chrobrych? Co za hańba? co za hańba! aa - zaslonil oczy ręką, z pod ręki wytoczylo się kilka lez. Odslonil oczy, a na twarzy nic już nie bylo oprócz glẹbokiego rozrzewnienia.
${ }^{n}$ Ale nie moja w tém wina, nie moja. Sam sieg przekonasz, kiedy ci opowiem. Dla tego wprowadzilem cię tutaj i wszystko odkrylem. Przyrzeklem ei posluchanie królewskie: chces spelnić moje przyrzeczenie. Siadaj i sluchaj. $\alpha \propto$

Usiadlem na kamieniu zewnątrz otworu framugi, a Machnicki od tych slów zacząl swoja powieść:
${ }_{n}$ Podnióslem ci nie jednę zaslonę moich tajemnic, muszę teraz powiedzieć ostatnie ich slowo. Leży w niém cala historya mojego życia. Wyspowiadam się przed tobą jak dotąd przed nikim, jak zapewne przed nikim już spowiadać się nie będę. A robię to nie z saméj potrzeby mojego serca, ale dla korzyści mojego państwa, dla dobra czyjegoś, choć on dotąd niegodny; zresztą, Bóg z nim; nie mnie dano sądzić go ostatecznie. Sluchaj więc mojéj powieści. Będzie ona dluga, może nieporządna,
jednak nie przerywaj. Nie przerywaj mi, choćbym wedlug ciebie najnieznośnièj bredzil. - Nie ostrzegaj mię. Mam ja w glowie ciąg myśli mnie wlaściwy: tego pasma nigdy się nie puszezę. Zreszlą jest coś co mnie ostrzeze, i dotknąl ręką swojego kolpaka. ««

Przestawszy w tém miejscu, zamyślit się, spuścil czolo, zacząl być niespokojnym, widocznie szukal myśli, nareszcie poprawil się w krześle i mówil:
„ 0 ! ten początek zawsze mi najcięższy. Najtrudniejj mi przenieść się w tę powszednią przeszlość, schwycić koniec jéj nitki najprudniéj. Jest ona dla mnie jak sen coraz niewyraźniejszy; ale mam ja wreszcie.
${ }_{» n \text { Trzeba ci wiedzieć, że i ja bylem kiedyś czlo- }}$ wiekiem jak wszyscy ludzie: mężem, ojeem, sąsiadem, szlachcicem, dobrym nawet urzednikiem; po calych dniach, a czasem i nocach siedzialem nad rachunkami. Ja myśle, że to byl sen tylko: dzisiaj nie potrafilbym najprostszego dodania. Ale wtedy! o! wtedy nie wolano jak dzisiaj, gdzie się obrócę: waryat! waryat! nie patrzano z litością, z szyderskim uśmiechem jak na waryata, jak dzisiaj. Mialem rozum, bo bylem waryatem jak wszyscy ludzie, nie mniéj, nie więcéj, nie odróżnialem się od nich, uchodzilem więc za porządnie rozumnego. Wszakże powinienem oddać sobie te sprawiedliwość, ze wiecznie nosilem w sobie zaród mojejej wielkości i przeczuwalem ją i dąžylem ku nièj, chociaz̀ bardzo po-
woli z początku. Jakis pociąg osobliwy, niepojety mi dawniéj, przywięzywal mię do tych murów od niepamiętnych czasów. Było to coś naksztalt przeczucia milości, a potém . . . . pierwszego jẻj objawienia się, a potém . . . . zwaryowania z milości.. "w

Wymawiał to powoli, z namyśleniem się, naostatku zadrzal, dzwonki zagraly, a on mówil daléj:
${ }_{\text {„n }}$ Nasamprzód z daleka lubilem patrzéć na zamek. Nie wyglądal on tak dziko jak teraz; stal prawie caly, prawie caly zamieszkany. Wieczorami blyszczaly świalla z jego okien, we dnie dymy snuly się z kominów; bramy odmykaly się i zamykaly; szczekaly psy, pialy koguty; śpiewano, śmiano sie, żyl pelném życiem obecności, a dla mnie . . . . iyl nadto życiem przeszlém. Mialem juž wówczas widzenia przeszlości, ale jeszcze ciemne; wystarczalo mi z daleka patrzéć na zamek. Tęsknilem jednak jak do największego szczęścia, żeby w nim mieszkać; i bylo coś co mi ciągle szeptalo: będziesz w nim mieszkal.
${ }_{n}$ Z Zarzylo się, że musialem porzucié na jakís czas te strony. To oddalenie dopiero przekonalo mię, że bylem zakochany w zamku. Tęsknilem za nim, jak za kochanką. Co noc we śnie go widzialem, niekiedy za calym urokiem kobiecéj piękności. Czy ty uwierzysz temu? ««

I zamilkI z widoczną chęcią, abym odpowiedzial.
„Dla czegoz̀ niemialbym uwierzyć? © rzeklem. „Jakaż inna milość, jeżeli niepodobna do téj, prowadzi tysiące na śmierć, dla ojezyzny naprzyklad? odbiera spokojność, wesolość, rozum, życie? Tylko, że na pozór jèj przedmioty różne. Jeden ukochał swoje góry, drugi swoje wody, ten palac, tamten chatkę; ale biorąc rzeczy glębièj, każdy z nich ukochat aniola, ducha swojego narodu, ktory mu przedstawia zmyslowo, niby w symbolu określonym, najstósowniejszym do jego usposobień i pojęć."

W miare jak mówilem, Machnicki wyciagal rękę i przytwierdzal skinieniami, a kiedym skonczyll, uderzyl w stól i zawołal:
„ Mówisz zupelnie tak, jak ja czuję. Ale niestety! ${ }^{\text {a }}$ zawołal znowu po krótkim przestanku, modla czegóż tylu jest, którzy nie czują tego ducha pod powloką symbolu, i przywięzują się tylko cialem do ciala. Kochaja swój dom, bo ladnie zbudowany, dobrze opatrzony, wygodny, wlasny; kochaja swoją wioskę, bo z jéj dochodów mogą dobrze jeść, pięknie się ubierać, wesole życie prowadzié, robić w niéj, co się podoba, i - mięko zasypiać; kochaja swój kraj, bo kraj jest dla nich to samo, co wioska.
${ }^{n}$ Nie taką milością pokochalem ja zamek; Bóg mi świadkiem, nie taką; bo i cóż mialem z niego lub mieć moge dla ciala? Pokochalem go, że w nim bylo tyle życia, tyle szcześcia dla wszystkich, a ludzie nazwali to obląkaniem. «u

Wzruszyl się, dzwonki zagraly, to go uspokoilo, wrócil do powieści.
$n \Rightarrow$ Tęsknilem więc i coraz mocniéj. Nie móglem przemódz owéj tẹsknoty, zwłaszcza, ze przybyl jèj w pomoc niepokój smutnego przeczucia. Urwalem liche interesa i wrócilem. Niedarmo tęsknilem, nie falszywie przeczuwalem.
nn Zamek opustoszal, począ $\neq$ nawet upadać w niektórych częściach. Smutne, okropne wrazeenie zrobil na mnie ten widok. Ale téź odtąd jeszcze mocniéj zacząlem przywięzywać się do mojego zamku; zacząlem wchodzić z nim w znajomość jeszcze bližszą. Dusza coraz wyrażnièj ku niemu Ignęla; przeznaczenie ciagneẹlo mię ku niemu coraz częściéj. Po calych dniach przypatrywalem się jemu, cale nieraz noce w nim przepedzalem i nie mialem już ze strony ludzi żadnych przeszkód. W koñcu zaznajomilem się z najskrylszym zakątkiem. A kiedy niemóglem być w nim, albo nań patrzéc, to mialem obraz jego w głowie, jak wyciśniony na mózgu. Z porządku rzeczy reszla świata poczęla mię coraz bardziéj nudzić. Nie znajdowatem już rozrywki, tylko w książkach, a między książkami jedynie w starych kronikach. Czytanie kronik robilo na mnie skutek, jaki robi na zakochanym czytanie romansów. Każdy szczegól dziejów, każda chwala, każda klęska, zmierzaly do mojego zamku, jak promienie do jednego ogniska. Cokolwiek bylo pię-
knego w przeszlości, to go ozdobilo; co bylo okropnego, to zawislo jak zaslona zaloby na jego wdziękach.
$»$ Tym sposobem zamknąlem w nim calą przeszlość, calą przyszlość wn nim uosobilem. Ale miałem jeszcze rozum. Przynajmniéj ludzie uważali mnie jeszcze za rozumnego. Nie widzieli mojej duszy, wstydzitem się ją odkryć. Czy uwierzylbyś temu, że się wstydzilem mojego stanu duszy? Do tego stopnia bylem kiedyś powszedni, slaby, ghupi. Co gorsza, wyrzucalem sobie nieraz to uczucie, walczyłem z niém, chcialem je zniszezyć. Na szczéście moje, postanowienie to zapóżno mię napadło. Jednak wdzięczny mu jestem, ono przyspieszylo chwile stanowczą. Opowiem ci teraz ten wypadek najważniejszy w mojém życiu, ten tryumf mojéj królewskiéj przyrody.
„Opanowala mię wlaśnie jedna $z$ chwil owego wahania się i glupiego postanowienia. Poszedlem za jéj popedem i zabralem się szczérze do moich urzędowych rachunków. Nie wiem, zkąd wydobylem $z$ siebie tyle sily; nie wiem jakim sposobem znalazly się jeszcze myśli nie podbite od mojéj milości, że na czas jakiś ustapila im zupelnie i zostawila liczbom wolne pole. Interes urzędowy byl pilny, praca trudna i dluga. Przejąlem się calą ważnością mojego urzedu. Trzy dni i trzy nocy pracowalem, z malemi przerwami dla jedzenia i snu. Przez caly ten
czas liczbami tylko myślalem, tak, że w końcu wszystkie myśli zamienity się w liczby; liczby układaly mię do snu i budzily, na jawie jak we śnie, liczby lataly przed oczyma, w którakkolwiek strone oczy obrócilem. Nic nie slyszatem, nic nie widzialem do kola siebie, oprócz przedmiotu mojego zatrudnienia. Aż w końcu . . . . pamiętam calą scenę, jakby się powtarzala w téj chwili: odtąd wszystko już dobrze pamiętam. Bylo to trzeciejj nocy, bardzo późno, może w godzine po pólnocy. W okna bil dészcz ze śniegiem i wiatr przerażliwie zawodzil. Zresztą wewnątrz domu cicho, jak żeby wszystko umarlo. Czulem wycieńczenie z pracy; zdawalo się, ze sity ostatnie mię opuszczają. Nie przestawalem jednak pisać, ale gloski i liczby wily się po papierze, zrywaly się $z$ pod pióra, krażyly w oczach jak rój owadów; wiersze cale snuly się w różnych kierunkach, jak te wstązzi ognia, kiedy dziecię rozżarzoném luczywem w różne strony macha. Stracilem z oczu świécę, zgadywalem tylko jéj palanie po naglych, przykrych zmianach, to rażącego blasku w ciemność, to ciemności w blask. Naraz cale pisanie zerwalo się z papieru, uderzylo na mnie z szumem i wścieklością pszczól rozdraźnionych, obsypalo mię calego, wgryzało się w oczy, dzwonilo w uszach, osiadało na mózgu. Chcialem się porwać, upadlem nazad na krzesło bez sily, w téj chwili zupelna ciemność zaległa pokój; powieki spadly na
oczy same z siebie, jak skrzydla postrzelonego na śmierć ptaka.
${ }_{n y}$ Byloż to tylko omdlenie? Wątpieg. Utracilem sily, ale nie przytomność. Widzialem, co się dzieje, gdzie jestem. Czulem do kola siebie i przeraźliwą ciemność i martwą ciszę uśpionego domu; dészez ze śniegiem bil w okna, wiatr przeraźliwie zawodzil. Mimo to rozplywalem się duszą w niewymownie lubym stanie jàkiéjśs spokojności, swobody, uciechy, o których dotąd nie mialem wyobrażenia. Cóżby to bylo? jak sądzisz? ««
„Wlaśnie powiadają, " odezwałem się, „że zwykle podobne uczucie towarzyszy omdleniu z powolnego osłabienia. ${ }^{\alpha}$
$»$ Ale czy omdlenie może zostawić tak wyraźną pamięć przeszlości i wiedzé obecnego stanu tak zupelną? Czy można womdleniu śnié tak jasno, żyć tak zwyczajném życiem? «a

Odpowiedzialem, ze tego rozwiązać niepotrafie. $\leadsto$ I nie ma potrzeby, jak dla mnie lamać sobie nad tém glowy, "« mówil znowu Machnicki, s»gdỳ jestem pewny, że ów stan byl czémś ważniejszém, jak zwyczajną slabością, jak omdleniem. Wiesz o tém, ze wtedy zgasl i umarl we mnie dawny czlowiek, a narodzil sie nowy. Ciekawa to byla chwila, kiedym przechodzil granice dwóch czasów, dwóch bytów. Jak na dłoni ujrzalem calą moją przeszlość, objąłem ją jedném spojrzeniem, a calą przyszlość
w jednéj tylko postaci, w postaci zamku, ale jakiego zamku! . . . .ब ${ }^{*}$

Zatrzymal się znowu, jak żeby się namyślal.
„nNie!«« rzek!, „»gdyby mi nawet wolno bylo odslonić komukolwiek ten obraz, nie znalazlbym na to wyrazów w dzisiejszym naszym jezyku. Dosyé powiedzieć, że kiedy ujrzalem obok niego życie moje przeszle, wszystkie jego prace, troski, żądania, nadzieje, plany: zaśmialem się nad niém, jak nad niewinném glupstwem, z ealego serca. Ten śmiech rozlegl się w mgnieniu oka tak do kola, z taką silą, jak żeby caly świat sobą zapełnit, jak żeby mi odpowiedzial śmiech calego świata.
$\Rightarrow$ Ale nie byla to radość. W tym śmiechu zaczęla się znowu moja przyszlość, moja wielkość, moja męczarnia. Bo różne są rodzaje cierpienia dla ludzi. Ten z za krat więzienia musi patrzéé na niebo wiecznie to samo dla zlych i dobrych; tamten przykuty do taczki podziemnéj roboty, dżwiga dzień i noe trupa myśli, któréj swoje życie poświęci; temu tortury lamią kości, nie mogąc zlamać ducha, który sercem ogarnąl; temu przeznaczono każdy śmiech nieprawości bolesną lzą odkupywać; ale są inni, których postawiono światu na cel, aby szyderski uśmiech przeszyl w nich każdą myśl kochającą, każde uniesienie poświęcenia i nadto kazano im samym śmiac się z tego, co wlaśnie bóle śmierci przynosi. Cierpieć dla wszystkich i konać sród śmie-
chu wszystkich, a często wlasnego, to nie lżejsze od innych tortur. ${ }^{\omega \alpha}$

Dreszcz mimowolny calego ciala przerwal w tém miejscu Machnickiemu, ale zdaje się, że glos poruszonych dzwonków przywolal go do porządku, bo znowu natychmiast zacząl.
n»Otóż, zaledwiem się zaśmial, kiedy uslyszalem do kola siebie niby jego echo, i dźwięk jak żeby wiatr gwaltowny zatrząsl oknem. Otworzylem oczy, zwrócilem się ku oknu i ujrzalem w niém wielką światlość, niby od pożaru, a w téj światlości postać ubraną, jak nam opisują ubiór dawnych trefnisiów, jak zresztą mnie dzisiaj widzisz, z malemi odmianami. Pojąlem wtedy, zkąd pochodzil śmiech i dźwięk. Nie skończylem jeszcze téj uwagi w duchu, kiedy postać dmuchnẹla ku mnie po dloni i znikla.
„nOkno zamknęlo się $z$ nowym dżwiękiem, kiedy niekiedy zagıvizdało wiatrem, jak coraz dalszym chychotem, a blask co bil przez nie, w téjże chwili zagas! calkiem. I wszystko znowu jak bylo wprzódy, W calym domu cichośé, po ścianach pluska dészcz ze śniegiem, i świéca znów gore. Rzucilem okiem na stól, widzé, na papiérach czerwieni się jakiś listek; biorę go, zapisany; czytam bilecik:
${ }_{n}$ PPanie Machnicki! zamek w niebezpieczeństwie. W tobie jednym jego nadzieja. Przybywaj jak mo-
żesz najprędzéj. Czeka cię królestwo. Tylko spiesz się. Twój sluga i przyjaciel Stańczyk.
$n$ Ten list chowam dotychezas jako najdroższą pamiątkę nowego mojego życia. Jest to niejako dyploma mojéj królewskości. Powinieneś go widzieć.«๔

To mówiąc, odemknąl wiszący na jego piersiach medalion, kazal się zblizyć i podal mi z uszanowaniem, nic innego, tylko uwiedly czerwony listek, stoczony w polowie przez owady. W pozostalych nitkach wlókien, można bylo wprawdzie dostrzedz jakichś fantastycznych znaków, ale nie było żadnego podobieństwa do pisma. Czul to zapewne sam Machnicki, gdyì się odezwal:
${ }_{»}$ Pisanie to nie dla wszystkich. Trzeba byé wtajemniczonym w moje państwo, zeeby je odczytać; niemniéj przeto pojętne dla mnie i drogie. ««

Oświadczylem zupelną wiarę w to, co mówi, oddalem listek napowrót, a on schowawszy go, tak dalèj prowadzil swoją powieść:
${ }_{n}$ Treść listu przerazila mię niewymownie. $\mathrm{Pe}-$ wny byłem, że w zamku pożar; wprowadzila mię na tę myśl, niezwykla jasność, którą przed chwilą widzialem. Nie rozmyślalem dlugo, nie wahalem sieg; wyskoczylem przez okno, wpól rozebrany, jak bylem, i bieglem do zamku pomimo ciemności i sloty. Przybywam nakoniec, nie widze żadnéj zmiany, żadnego niebezpieczenstwa. Mialżeby to
być figiel trefnisia? Chciałem sie gniewać, chciałem zrazu natychmiast powrócić, ale bieg nadzwyczaj szybki wyczerpal ze mnie wszystkie sily. Nie móglem dlużėj uslać, mimowolnie padlem. W téj chwili zdało mi się, żem ujrzal Stańcžyka, skaczącego wierzchem murów, ze śmiechem djabelskim. To zgniewalo mię do reszty. Postanowilem zrobić figiel za figiel i nie ruszyć z miejsca, choćby mi tam przyszlo umrzed z glodu. I dotrzymalem. Dwa dni z zamku nie wychodzilem, dwa dni żadnego nie wziąlem posilku. Oslablem na śmierć. Na drugą noc zawloklem się do baszty, i tam postanowilem przyjąć, cokolwiek mię spotka. Snu nie mialem; gorączka coraz większa ciągle mię rozbudzala, marzylem tylko, i dla tego widzialem wszystko, co się koło mnie dzialo. Widzieć nie moglem juž to dla ścian, juz̀ dla nocnych ciemności, sluchem jednak bylem ciągle śród dziwów owego czasu. Niewyrażnie prawda i moze nie wszystko slyszalem, bo nieustające burze, wiatry, szum, ulewy, szalaly jakby umyślném zaklecciem wywolane; ale to, co slyszalem, mogłoby rozsadzić każde ucho. Jakieś gwary, krzyki, jęki, jakiś ruch i krzatanie się calych tlumów, to znowu tentent pojedyńczych kroków, to na ziemi, to gdzies' pod ziemią; ale tego wypowiedzieć niepodobna, a jeszcze może niepodobniéj w to uwierzyč. Mnie samemu zdawalo się czasem, że w tém wszystkiém nie ma nie oprócz gwaru drzew, igraszki wiatrów, je-
dném slowem, zjawisk powietrza, miotanego zwyczajną burzą; póżniéj dopiero przekonalem się, ze to byla rzeczywistoséc, któréj wtedy nie mialem jeszcze wyobrażenia. Tylko léż pamięé na slowa listu pomogla mi przetrwać ow stan nieznośny. Wity się one ciągle pomiędzy wszystkiemi myślami, a w miare tego, jak wracaly uporniej, zamienily się w wiarę, $i$ w kon̉cu zostaly jedną myślą wyrażną, skupioną, potężną, która juz wtedy zaczęla pokrzepiać moje sity moralne i podnosić ducha nad cialo. Obojetnie począlem na śmierć patrzéć; bylbym już umarl z myślą królewską.
mTak nadeszla chwila, która ostatecznie miala rozjaśnić, co dotąd bylo jakby niewyraźném przeczuciem. Spalem, czy nie spalem, tego dobrze niewiem, kiedy mię cos' gwattownie za ręke targnẹto. Otworzylem oczy i ujrzałem przed sobą tę same postać, którą w oknie widzialem, jedném slowem, Stańczyka. Trzymal w ręku latarnię, mocno był pomieszany, Izy nawet w oczach. - Wstawaj zawoła! - i chodż czémprędzéj. Niemamy chwili do stracenia. Czeka cie posluchanie królewskie. Za chwile zostaniesz królem - Wstawaj!
„Na te slowa uczulem w sobie znowu dawne sily. Porwalem się równemi nogami; przebiegliśmy szybko dziedziniec zamkowy, kilka pokojów, i stanęliśmy w glównéj zamkowéj sali. Leży ona dziś w gruzach, oddawna. Póżniéj, przy sposobności
pokażę ci miejsce po niéj. W sali uderzyl mię widok nieznany, nieslychany. Wyobraź sobie zebranych w jeden tlum wszystkich naszych monarchów, począwszy od nieznajomego nawet dziejom: z żonami, z dziećmi, z calemi rodzinami, w koronach, w purpurach monarszych, w calym przepychu mocarzy namaszczonych najwyiszą wladzą, w promiennym blasku tylu imion wiecznych, w ezarodziejskim uroku piękności tylu królowych. Martwe malowidlo podobnego zgromadzenia, južby ci wyrzucilo dusze z kolei zwyczajnego stanu, a dopieroż widzieć to wszystko żywe. Nie dziw że można zwaryować po takiém widzeniu, nie żal zwaryować, zeby mieć takie widzenie. Sam to przyznasz.
${ }_{n y \text { Wszakże mimo olśnienia od podobnego wido- }}$ ku, przelotny rzut oka wprawit mię w niespokojne podziwienie, w stan żalu, pomieszanego z przerażeniem. Wszystko tam bylo w niezwyczajnym ruchu, na niektórych twarzach widzialeś rozpacz; ztąd odzywaly się męską piersią przekleństwa, tu slyszalés Ikania kobiet; inne modlily się, klęcząc i lamiąc ręce w milczeniu. Wyobráz sobie dom w pożarze, a mieszkańcy ratują co mogą i uciekają; albo jeszcze lepièj dom napadniony przez zbójców. Tak tam było w owéj chwili. Jeden tylko mąż zdawal się panować calemu temu nieladowi. Siedzial on w głębi sali, na wielkim głazie, z ponurą ale męską rezygnacyą. - Uzbrojony byl dawnym rycerskim
obyczajem od stóp do głowy. Przy nogach leżal szyszak otoczony koroną; opieral się na wielkiejj szabli, a obok miotelka brzozowa. Biale mial wlosy, jak puch bialego golębia, a twarz . . . . . podobną widywalem na obrazach Boleslawa Chrobrego.
${ }_{n n} \mathrm{Ku}$ niemu szliśmy prosto. Ukląklem mimowolnie przy jego kolanach, z uprzejmym wyrazem polożył mi rękę na ramieniu, i pamiętam jak dzisiaj, w te mówil slowa:
„Wezwaliśmy cię, synu, w ważnèj sprawie. Za chwile porzucimy ten zamek, aby odtąd z innego śswiata już czuwać nad nim. Cóź robić? Jednak nie rozpaczamy; pozwolono nam zostawić następee takiego, jakim tylko ty być możesz. I ty nim bédziesz, bo naszëj milości wszystko poświęciteś; nawet swój rozum. Odtąd jesteś królem tego zamczyska. "
„Z Zalatem się Izami uniesienia, chcialem ucalować nogi mówiącego; ale on kazal mi się podnieść i czekaé skonczenia obrządku koronacyi. Tymczasem wymówil imię, którego ci nie powtórze, bo jest pod klątwą wiecznego milczenia w mojém państwie; a na to wezwanie wystapit jeden z tlumu królewskiego, podobny strojem do Stańczyka i zblizyll się w glębokiém upokorzeniu; na powtórny znak króla rycerza, zdjąl z siebie caly ubiór i zlożyl go na ziemi. Król-patryarcha zarzucil mi na ramiona serdak, na głowe wlożyl czapkę i mówil:
„Oto jest królewski twój ubiór. Masz go w puŚciźnie po najbliższym twoim poprzedniku. Z tą szatą wkladam na ciebie wszystkie cierpienia hańby: zamień ją w purpurę chwaly. W twoje serce zamykam całtą boleść téj chwili, czolo namaszczam Izami, ktöre do kula widzisz, ręce uzbrajam tą miotelką mojèj laźni, będzie ona dla ciebie berlem i mieczem; a skronie twoje - móvil, zrywając galąż rosnącéj przy sobie dzikièj róży - opasuje tym wieńcem jak koroną, ażeby kolce jego nie dozwalaly ci zasypiać na tronie. Twojém państwem te gruzy; twoja potegą wielkość ich przeszlości zamieniona w boleść; twoje powolanie panować przez cierpienie śród uciechy. Tym tylko sposobem dopelnisz królewskich powinności i zdasz twoje dziedzictwo godnemu nasteppey.
„ Chcial jeszeze mówić, kiedy nagle odezwala się przerażliwa trąba przed zamkiem; mnie się zdawalo, że pastusza, ale się omylilem, bo na jéj odglos zachmurzyl się król-rycerz i zawolal:
„A więc i goniec z ostatnią wiadonıścią. Wszystko już skończone. Dzieci w drogẹ! ${ }^{\text {a }}$
${ }^{\text {m }}$ Do mnie zaś tyle jeszcze powiedzial:
„Stańczyk wprowadzi cię na królestwo i jest na twoje rozkazy. Żegnaj nam Królu Zamczyska i panoj jak ci zalecilem. *
*n Ledwie móglem doslyszéé slów ostatnich, takie narzekania podniosly się w odchodzącym orszaku.

Za chwile stracilem wszystkich z oczu. Wybieglem w ich ślady za obręb zamku. Jakiś czas zdawało mi się, że ich widzę, że slyszę bolesne ich pozeegnania. Może i tak było, ale wkrótce w miejscu się pozostaly tylko skaly martwe, drzewa chwiejace się silnym wiatrem i różnoglosy szum wichru. Okropna noc! malo pamiętam podobnych, a z̀adnéj takièj. ađ
„n Dzialo się to w roku 1815. Caly świat zajely byl rozprawami kongresowemi: nic dziwnego, że w téj nocy nie uważal, a ja tymczasem królem zostalem i doświadczylem pierwszéj królewskiéj boleści: część zamku upadła. Upadla wtedy wlaśnie, kiedy wybieglem za nimi. Rozpoznalem jeszcze w skalach i drzewach oddalajacy się orszak, kiedy nagle zatrzęsla się ziemia, w głowie zadzwonir grzmot przerażliwy, jak żeby piorun w uchu uderzyl, a cale powietrze zabielało oblokiem pylu tak gestym, że ledwie móglem oddychać.
${ }_{n}$ Dlugo nie móglem kroku jednego naprzód postawić. Skoro wiatr przepedzil cokolwiek kurzawe, wbieglem wewnątrz zamku, kilka pokojow zniknęlo pod gruzami. Zaplakalem, ale nie bylem winien. Tylko zacząlem panować. Od tego to czasu jestem królem. Sam teraz osądż, czy mam do tego prawo, czy jestem przywlaszczycielem, królem z przywidzenia, waryatem?
${ }_{„}$ Pierwszemu tobie tak się spowiadam. Z innymi ludżmi nie wdaje się w podobne rozmowy. Nigdyby

[^0]mię nie pojęli. Patrzą na ten zamek, a nie widzą czém on jest, jak coraz bardziéj upada, a nie wiedzą co to znaczy; zginie zupelnie, a dla nich będzie to wszystko jedno. Ani glowy ani serca u nich. Cóż robić z takimi ludżmi?- Niekiedy dam im uczué chlostę mojéj miotelki; a oni biorą to za fantazyą waryata. Do tego stopnia stracili sumienie, że nie czują nawet wstydu; śmieją się z wlasnėj hańby, z wlasnéj obelgi najkrwawszéj, jaką czlowiekowi wyrządzić można. Powiedzą tylko: Machnicki to złośliwy waryat! i na tém konczą. Bywa, że nie moge się wstrzymać i wolam w żywe oczy: gdybyście wy mieli wiẹcejj czucia i pojecia, Machnicki nie bylby dla was waryatem, oddalibyście swój rozum za jego obląkanie. Ale te wszystkie przymówki, to groch na ścianę. Nie podobna téz wykładać wszystko jak na lopacie. Zresztą możez̀ być wyraźniejsze slowo, jak te gruzy? Jeżeli one nie mają dla nich zoaczenia, czegoz̀ mogę się spodziewać po brzęku slów moich?
„Poddalem się więc wyrokom i sam caly ciężar dźwigam. Sam, wlasną tylko myślą, podpieram te gruzy jak moge. Ale są chwile, w których czuje, że upadnę wraz z niemi. One się powiększają z każdym rokiem, a myśl moja coraz slabsza, coraz bardziéj ugina się pod ich ogromem. Kaz̀dy kamień pada na nią i robi w niéj szczerbẹ: coraz mocniéj cierpié, a coraz mniéj jestem w stanie zaradzić
zlemu. Takie jest moje panowanie, taka moja królewskość! « «

Posepnie zwiesil głowę i milczal, nagle wstrząsną dzwonkami, popatrzyl w okolo, jakby przychodzil do siebie po śnie przykrym, twarz jego wygladzila się uroczystą powagą, w oczach osiadła duma wladzy, wyciągnąl prawą rękę jak do rozkazywania:
${ }_{m}$ Nie, "u zawotar, monie upadne ja tak latwo. Jestem jeszcze królem. Cierpię wprawdzie, jak żaden król niẻ cierpial; ale téż używam, jak żaden król nie używal; wznióslem się do najwyi̇széj ludzkiéj potęgi. Wszedlem w świat duchów, żyje z duchami, rozkazuje duchom. Dla mnie cala przeszlość jak obecna chwila. Przestrzeń tysiąca mil ogarniam jedném spojrzeniem. Dla mnie niema nic martwego w obrębie mojego królestwa. Poloże rękę na glazie i czuje pod ręką bijące serce, drganie życia, poczynającego się w lonie kobiety, Dotkne się ustami listka! listek oddaje mi ogniste pocalowanie milości; galąz ściska mię jak dziecię, gdy je matka pieści. Kiedy przechodzę między różami, róże uśmiechają się jak dziewice i rzucają mi swoje kwiaty pod nogi; murawa, jak tum ludu uchyla glowy na mój widok. Każde źródlo zaprasza mię do siebie i rozprawia mi o przeszlości nieskończone dzieje. Przed muzyką moich ptaków, które mię usypiają i budzą, niech milczą wszystkie muzyki, jakie są na świecie. Pojrzyj na te czaszki, kości,
szkielety, zbroje, głazy, to mój dwór żywy, wszystko to żywe.
$n>$ Kiedy strudzony kłopotami państwa, wchodze tu na wytchnienie, wszystko to ożywia, garnie się do mnie. Zasiadamy w kolo; stare kamienie daja mi rady, rycerze gotuja broń do przyszlych bitew, orzel mierzy oczami droge do slońca, mam przed sobą cale życie przeszlości, i widzę na jéj kolanach przyszlość, a dla niéj zapominam o obecnéj chwili, o obecnym świecie.
$n$ Jestem król nad króle. Moje ziarnko rozrośnie kiedyś na świat caly. Dla tego tak głęboko skrylem się z niém pod ziemię. 0! gdybyś ty wiedzial wszystkie tajemnice tego palacu, «a

Korzystalem z kilku chwil milczenia, które po tych slowach nastạpilo i rzeklem:

- Tajemnice te nie są zapewne dla podobnych mnie; ale sądze, że mi wolno wiedzié, co to jest ta jaskinia, i jakim sposobem przyszedleś pan do jéj odkrycia? a«
${ }_{\text {no }}$ Dziwne rzeczy! wszak prawda, że dziwne? ac zawolal Machnicki. „MMoge jednakże dać jeszcze jeden dowód mojejj dla ciebie uprzejmości, uchylić po części zaslonę tych jeszcze tajemnic. Sluchaj więc jak się to stalo.ac


## Dalszy ciąg historyi Machnickiego.

Nim przystąpimy do dalszego ciagu powieści Machnickiego, muszę tu zamieścić uwagę potrzebną, ażeby czytelnik lepiéj schwycil charakter jego obląkania, i nie kładı na mój karb wszystkiego, co go może razić w tém opowiadaniu. Dwa stany objawialy się w nim, ile razy mówir, zwlaszeza cokolwiek przydłużèj. Czasem odbiegal glównéj osnowy, jąkal się, mieszal wyobrażenia, lapal wyrazy niewlaściwe, wpadal w powszedniość prozaiczną bylo to wtedy, kiedy satyryczna wycieczka do obecnych czasów i ludzi sprowadzila go z toru ulubionych marzen, gorzki smutek wówezas zwijal niejako skrzydra jego fantazyi, zaciemnial jéj gwiazde. Lecz kiedy gnal pelnemi zaglami po zwyczajnym sobie poetycznym świecie, kiedy nie spotykal na drodze żadnego żywiolu, przeciwnego jemu, dusza jego wówczas byla muzyczném narzędziem, doskonale wystrojo-
ném, myśl jedną pieśnią, a slowo, $z$ boku rzucone, rozpoczynalo te muzyke $z$ innego tonu, nie psulo harmonii ogólu.

W tém drugiém usposobieniu wlaśnie się teraz znajdowal. Odpowiedzial więc na moje zapytanie, jak żeby odpowiedż jego była koniecznym ciągiem tego, co dotąd mówil, jak żeby nie slyszal nawet mojego zapytania.
 Wprowadzony przez Stańczyka na królestwo, postawiony przez niego u stéru państwa, puścilem je w ruch dalszy. Ale sprawy te potrzebowaly mojej wszechobecności; osiadlem więe na zamczysku, a stolice zalozylem w dwóch nietkniętych jeszcze od zniszczenia komnatach. Urządzilem je po krölewsku. Zawiesilem cale ściany ozdobami moich marzeń, obrazami dziejów, proroczemi zasłonami. Powietrze ich dyszalo tylko życiem mojego świata. Kilkanaście lat, które w nich spędzilem, byly jedną królewską ucztą. Myślalem, że tam skończę; pragnąlem skończyć. Ztamtąd tak blisko bylo mi do raju: jeden krok tylko, a bylbym w raju.
*Inaczéj się stało. Ostrzegło mię o tém jakieś przeczucie. Dziwne sny, niepojęte widzenia, znaki na ziemi i na niebie, prześladowaly mię od jakiegoś czasu bez ustanku, zapowiadaly jakąś nadzwyczajną, stanowczą zmianę w mojém życiu. Czę-
sto śród burzy, olbrzymia głowa jak chmura kładła się nad zamkiem i lizala gruzy ognistym jezykiem, jak blyskawicą; niekiedy wicher wrzucil we środek poczwarną sowe i plątal jéj skrzydla w mury; trzeba bylo widzieć, jak się po nich tlukla, aż caly zamek się wstrząsal, dopóki się nie wydobyla; trzeba było slyszeć jéj wycie. W czasie piorunów dziwne jakieś jaszczurki, dluższe od polozów, snuly się wzdluz̃ murów, a przez ich skórę przezroczystą ogien przezieral, jak zeby cale ogniem byly napelnione. Codzień zjawialy się nowe jakieś gady, potwory. Slyszaleś zapewne, ie w pewnych śmiertelnych chorobach ciało ludzkie już na kilka dni przed śmiercią zaczyna się rozkladać w obrzydliwe robactwo. Powiedzialbyś, że zamek byl w podobnéj chorobie. Przeczuwalem, bolatem, nie opuszezatem go jednak. W tym stanie doczekalem się września. Niedawno to było, kilka lat temu. Mijaly już pierwsze dni jego. Dusza byla coraz niespokojniejsza, zjawiska coraz groźniejsze. Ze świtem dnia jednego powstala niewidziana, nieslychana burza. Dwa dni trwala. Nie wychodzilem z zamku na chwile. $\dot{Z} y-$ lem w nim jak zwyczajnie; jak zwyczajnie ukladlem się do snu za nadejściem drugiéj nocy. Łatwo usnąlem, poslyszalem dziwne, przerażliwe glosy i wolanie: uciekaj! uciekaj! Obudzilem się i postrzegłem Stańczyka. Szarpal mię za rẹkę i wolat! chódż! chódź ze mną. Nie hozėesz tu dluzéej zostać! - Dla
czego? - zapytalem. - Za chwile gruzy spać tu będą.
„S Sisnelo mi sié serce, ale zawołalem:
${ }_{>n \text { Nie! nie pójdę. To moje królestwo, ja jego }}$ król! zginę z niém razem.
$\Rightarrow \mathrm{Na}$ to Stanczyk odparl:
„Ocalaj się, a ocalisz królestwo. Twoje państwo większe jak myślisz. Chodź tylko za mną.«
n.n wyciągną̨ mię pólgwaltem. Zaledwośmy wyszli, a moja stolica runẹla. W moich oezach śpuścil się na jëj dach ptak olbrzymi, ognistym jak piorun wężykiem, widzialem to wyrażnie; slyszalem szum z jakim usiad!, przygniót ją swoim ciężarem, okryl się oblokiem kurzawy ze startych gruzów i razem $z$ nią zniknąl.
$m$ nalamalem ręce, a Stańczyk zaśmial się. Miałem już wybuchnąć najwścieklejszym gniewem.
„No, no, uspokój się « - rzekl do mnie z najzimniejszą krwią. Aby dusza była, znajdzie się cialo. I czegóż tu rozpaczać? Widok wprawdzie boleśny, ale nie powód do rozpaczy. Wicher zlamal tylko spróchnialą galąż: pień drzewa nietknięty i żyje. Wszystkich galązek nie ocalisz, samego nawet drzewa o ile jest nad ziemią, niezabezpieczysz przeeiw zepsuciu; ale pilnuj korzenia, tam życie. Dla tego wprowadzę cię w inne mieszkanie; zamknę myśl twoją w nowe formy, bezpieczniejsze i wlaściwsze. Więcéj zyskasz, jak stracileś. - Chodż za mną."
nol wskazal mi to podziemie. Z czasem przekonalem się, że slusznie mówir. Jestem znowu królem, ale większym, potężniejszym, jak kiedykolwiek byłem. Prawdziwe to ziarno mojego państwa. Gdziekolwiek znajdę jego okruszynę, podnoszę ją troskliwie i składam tutaj, tym sposobem powoli zebralem i skupilem cale jego życie.
${ }_{n}$ W końcu przyzwyczailem wszystkich poddanych do nowéj stolicy. Żyje pod ziemią takim królem, jak żylem na ziemi. Sam prawie wlasną pracą ubralem to miejsce, jak widzisz. Zyskalem i to jeszcze, żem bezpieczny od ciekawych ludzi. Ten odsloniony bok jaskini, tak wysoko wznosi się nad dolinę i tak jest niedostępny, że z téj strony plaszemi tylko skrzydlami możnaby dolecieć do mnie. Te okna wyglądają na zewnątrz, jak nora sowy: nikomu na myśl nie przyjdzie, żeby moglo przez nie wyglądać ludzkie oko. Mam źródło niewyczerpane, mam zapas jedzenia dostateczny, podziemnemi przechodami moge dojść w różne strony, Bỏg wie jak daleko. Niemi to rozpuszczam powoli z̀ycie powierzonego mi ziarnka, piszę kronikę i czekam spokojnie kresu moich rządów.
${ }_{n}$ Tak! spokojnie umrę. Robię swoje i zrobię. Mniejsza o to, że dla świata jestem waryatem. Wolę to, niz̀ być niepotrzebnym, niž być kamieniem. Ale i kamienie same nie są martwe. Przyjdź tylko z pelném sercem do niego, to $i$ on da ci swoje uezucie.

1 on ma przeszlość, życie; nie schodzi ze swojejj drogi, wypelnia co mu przeznaczono: a między ludżmi są zimniejsi, nieczulsi, niepożyteczniejsi jak kamień. Pochlonẹli, strawili przeszlość, a przyszlości nie dadzą jednego tchnienia. Wszystko dla nich, nic drugim od nich. Rozbiorą ci starożytną budowę na progi do swoich nędznych lepianek, a nie przylozią się do nowéj, spólnéj, choćby jedną cegielką.
${ }$ „Co nas to obchodzi? alboz̀ nie mamy gdzie mieszkać?
${ }_{n}$ Wolaj do nich: ratujcie stary zamek, to pień, z którego wyrosly dzisiejsze wasze domy; bez niego nie byloby tych waszych mieszkań, oni ci na to odpowiedzą:
$\Rightarrow$ Albo my glupi leíć pod gruzy, żeby nas pogniotly.
${ }^{n}$ nikezemnicy! nie byloby gruzów, żebyście wcześniéj byli pomyśleli o naprawie. Oni zawsze swoje: niech sie wali, kiedy czas jego przyszedt. Niech się wali! . . . .
„Czy wy myślicie, ze będziecie na to patrzéc tak bezpiecznie, jak bezpiecznie patrzycie, kiedy pająk muchę dusi? Czy wy myślicie, ze przeszlość, co go stawiala, nie myślala o przyszlości nic a nic? Wiecie wy o tejj tajemnicy pewnych budowniczych, którzy zakladają swoje budowy nie na martwym tylko kamieniu, ale poświęcają duchowi opiekuñ-
czemu najdroższe czasem glowy. Otóż przeszłośé budujac, daje w zaklad głowe przyszlości. Ten zamek na wasze glowy zalozony. Wy to bedziecie kiedy's odpowiadać za byt jego. Nowemu czasowi potrzeba bedzie tego miejsca na nowy budynek. Przyjdą robotnicy, zaczną uprzątać gruzy, będą je ciskać naokolo. Nie ufajcie w odleglość. Jak widzisz górę zamkową, tak będą kiedyś lecié i toczyé się z niéj kamienie na wszystkie strony. Dostanie się od nich zarówno dalszym, jak i blizszym. Zrozumieją mię wtedy. Przyznaja waryatowi rozum. Stowa waryata będą krązyły jak pieśń prorocza. Ale biada temu, kto lekcewazy niemile sobie proroctwa i czeka niewierny z zalożonemi rệkoma, az̀ je przyszlość rozwiąze.
„ Przyszlość rozwiaże, tylko że drogo trzeba jéj za to placič. A jednak żal mi tych ludzi, wielki zial.
„" Oni musieli ci inaczéj o mnie nagadać, bo pewnie gadali; oni mušzą mię uważá jak czlowieka, ktơry juž nie ma nic spólnego z ludźmi, najnniejszego dla nich spólczucia. Nie wierz temu, oni się mylą. Powiadam ci, że codzień nad nimi placze, nawet śmiechem.
${ }_{n}$ Kiedy wejde pomiędzy nich; w takie n. p. zebranie, jakie bylo wczoraj, kiedy spojrze na te mlodziè̀, na te kobiety, na te dzieci, kiedy widzę ich szczérą wesolośé, ich taką milość dla siebie, nadzieje takie promienne, tyle przyszlego szczęścia
w marzeniach, a kiedy pomyślę sobie . . . . «« nagle stanąl, jakby się postrzegł, że mial coś nadto okropnego powiedzieć, mimo to zmienil wyraz rozrzewnienia w wyraz dziwnie gorzkiego szyderstwa i równie z nagła zawolal: »»wtedy śmieję się im w oczy, * bez żadnego względu. Niech sobie tlumaczą mój śmiech jak im się podoba. Wszystko mi jedno. Jest to może najiwymowniejsze moje slowo. Jeżeli i tego jeszcze nie pojmują, nie moja wina. Wyrażne ono dla ludzi, co mają czucie glębsze jak kolyska, wyższe jak powala sypialni, przestronniejsze jak gumno. Wyraźniejszego nie wolno mi użyć. «a

Na tych slowach zeszla nowa scena, która mię wprawila w mocne chwilowe zdumienie. Machnicki byl w natężeniu uniesienia, jak w natężeniu ciekawości, kiedy nagle zciemnilo się; spojrzałem w okno i postrzeglem w niém rzadkiéj wielkości puchacza, z rodzaju skalnych, a w téjże chwili uslyszalem kilkokrotnie grobowe jego huknienie. Machnicki porival się z siedzenia, nawrócil ku ptakowi ucho z niespokojną uwagą, i nie bawiąc, zasunąl proporce tak nagle, że nie postrzeglem się prawie i znowu sam zostalem.

Ptaglos jego. Nastạpila potém głęboka i dluga cisza za zaslona, przerywana tylko odglosem dzwonków i kroków Machnickiego. Po pewnym czasie zaslona odchyliła się i Machnicki wyszed! w powszednim juz̃ stroju.
„n Daruj, daruj, «« zawolal ściskając mi rẹce ze szczérą uprzejmością, wnże tak nagle przerwalem posluchanie. Sprawy państwa przedewszystkiém, nieprawdaz̀? Oznajmiono mi waz̀ną naradę, dziś jeszeze wkrótce. Wszak slyszaleś tego ptaka? Nie bierz mi więc za zle, że się musimy rozstać. Sprawy publiczne przedewszystkiém. Dziś jednak czuje bardziéj niz̀ kiedykolwiek ich ciężar. Wszakże nie ostatni raz widzimy się? Spodziéwam się, ze odwiedzisz mię jeszcze. Przyjdź, jeszcze przyjdž jutro. Wiele, wiele mam jeszcze do powiedzenia. Co sly-
szaleś, to niczém jest prawie. Daj słowo, że przyjdziesz. ««

Na calą tę mowę odpowiedzialem z równą szczérością, że jestem wyrozumialy na powód rozstania się, że nikt nie mógłby mu wziąć za złe téj gorliwo"Ści w dopelnianiu obowiązków, że pożegnanie w téj chwili jest i dla mnie przykre; wszakże osładza je nadzieja powtórnego widzenia się, że je przyśpiesze o ile będzie to w mojéj mocy; nakoniec przyrzeklem, że jutro znowu powrócę. Po tych i podobnych slowach pożegnania, Machnicki zapalił lampę, i oprowadzil mię tą samą drogą aż do otworu. Przy otworze mialem jeszcze nowy dowód jego dobrego serca, latwo lgnącego, kiedy znalazł kogoś po swojéj myśli.
${ }^{*}$ Odpoczniemy tu chwile, ${ }^{* «}$ rzekł, $m$ zmordowalem się trochę.

Ja jednak widzialem tylko w tém chęć pochlebną dla mnie dłuższego znajdowania się razem. Usiedliśmy na wschodach. Machnicki wziąl mię za ręke i mówil głosem malującym głębokie rozrzewnienie:
${ }_{\gg}$ Jak mi żal! jak mi żal, że tak krótko jesteśmy z sobą, u« i lzy staly mu w oczach. Podobne chwile tak rzadkie są dla mnie; podobne spotkanie prawie nigdy. Wierz mi mój przyjacielu, że tego dnia nigdy nie zapomnę; wieczniebym żalowal, gdyby mial być jedynym w mojém życiu. To taka roskosz znaleść w tym świecie powszednim kogoś, coby cię zrozumial, któremu calą duszę otworzyé móżna, bez
obawy szyderstwa. Przyrzekłeś jednak, że wrócisz. Pamiętaj, wracaj; jutro, pojutrze, kiedykolwiek, tylko wróć. - Pamiętaj, że czekam, a czekanie to cierpienie i wielkie czasem. Ale jeszcze chwile możemy być razem. «a

Siedzieliśmy jakiś czas w milczeniu, przerwal je znowu Machnicki:
${ }_{\text {„ J Jaka szkoda, }}^{\text {ze }}$ musimy się rozstać. Nie wiem, co mię tak przywięzuje do ciebie. Może kto wie - może ty będziesz moim następcą? Ale ty zapewne śmiejesz się $w$ duchu $z$ tych marzeń szalonych i ze mnie! ««

Zdaje sie, że ta uwaga wprawila go w przykry stan duszy, umilk na chwile, zasẹpił się, nakoniec przechodząc w rozrzewnienie coraz gleebsze, zawolal:
$\ldots$ Nie śmiéj się przyjacielu, nie śmiéj się ze mnie. Przysięgam na najświętsze tajemnice mojéj duszy, że w tém wszystkiém nie ma nic śmiesznego.
${ }^{n} 0$ ! gdybyś ty móg 1 przejrzéé mię na chwile, zobaczylbyś, co to za przepaśé smutku, a jakiego smutku! «u - tu रzy plynęly mu rzęsnym strumieniem. - „nAle ty zstąpisz znowu między ludzi zwyezajnych; słońce mojego królestwa zajdzie dla twojéj duszy; owionie cię morowe powietrze zimnego rozumu; uslyszysz znowu zewsząd: co to za waryat ten Machnicki, mieć się za króla jakiéjś tam
kupki gruzów! A ja ci powiadam, ze każdy z nich w swoim domu jest takim waryatem, tylko, ze nie mają krölewskièj duszy, krölewskich moich uezuc.
${ }_{n n} 0$ ! gdyby je mieli, gdyby każdy z nich byl Machnickim na swojém miejscu, wiesz coby nastąpilo? powiem ci pod wielką tajemnicą: wkrótce powstalby jeden ogromny nieśmiertelny krol - miliony. Zapewne nieslyszalés jeszcze o téj dynastyi? A tymczasem ona to jedynie odwiecznie tu panuje. I ja i podobni mnie, byli tylko chwilowymi jéj namiestnikami: ale pan prawdziwy to ona; byla nim i będzie.
„n O! będzie. Wiem to dobrze. Ale nie przez tych, których mieszkania widzisz do kola po dolinach, mieszkania wykwintne, porządne; nie! nie przez tych, a sami temu winni; ale sama przez siebie, jak jest Bóg przez Boga. A wtedy kochani moi sąsiedzi, co się dzisiaj ze mnie śmieją, zaplaczą nad sobą; sami nazwą siebie, jak mnie dziśs nazywają, ubiorą się sami w moja purpure, w moją koronę, ale zapóżno; co dzisiaj zaslugą, potém będzie karą. Moja i podobnych mnie rola, skończy się; moje tronowe ozdoby wyjdą z mody: nowy król będzie olbrzym, weżmie suknie stósowne do swojego wzrostu. Slon̉ce mądrości i chwaly milionów będzie jego koroną, przy niejj reszta będzie wyglądać jak moja czapka.

- A wiesz kiedy to przyjdzie? Na wszystko są znaki, ostrzeżenia.
${ }_{n}$ Zajrzyj do ewangelii. Chrystus dopiero wtedy zmartwychwstal Bogiem, kiedy cialo jego umarlo. Wszak tak? Resztę sam sobie wyttómacz. Ty jeszcze zobaczysz to wszystko. Część téj korony dostanie się i tobie; będzie ona tak wielka, że wszystkie glowy nakryje. Ja skonczę w téj, w któréj cierpialem. Ja juz̀ tylko na grób pracuję: o grób was tylko prosze. Niechaj nim bedzie kupa tych gruzów, ta góra. Nie potrzeba zadnych napisów. Kto popatrzy, zaraz pozna, co w niéj leìy; gruz olbrzymiéj myśli. $Z$ tą myśla umre spokojny.
$»$ Robilem co móglem: nie moge więcéj. Bóg mi świadkiem, że nie mogę. Powiedzże sam, czy moge? Może wiesz co jeszcze? Powiedz, a zrobię. "«

Milezalem, odpowiedzialem lzą serdecznego wzruszenia. I w rzeczy samẻj, możnaż poświęcić więcéj nad to, co Machnicki poświęcir? Możnaż więcéj cierpieć?
„Ale ja cię nudzę za drugo, a przytém obowiązki moje. Sam przyznasz, że obowiązki przedewszystkiém.
${ }_{n \mathrm{n}}$ Żegnam cię wiẹc jeszcze raz, do widzenia. Do widzenia! pamiętaj, mój przyjacielu, mój bracie! ${ }^{\text {ax }}$

Uścisnęliśmy się $z$ calego serca; glaz otworu podniósł się, wyskoczylem szybko, głaz upadr, uslyszałem jeszcze głuche westchnienie Machnickiego, jak z grobu, potém cichość dokola i gruzy.

## VIII.

## Zakonczenie.

Nam tedy bylem śród gruzów. Nie byłem sam. Caly czas przepedzony w podziemiu, zaległ pamięć, stal przed dusza, jak sen wprawdzie, ale jak sen bardzo wyraźny. Gdzie się zwrócilem, widmo Machnickiego zasteqpowało mi droge; głos jego ciagle brzmial w uszach; cala mowa jego wcielona w postacie żyjące, fantastyczne, krąžyla po duszy rojem marzeń dziwnych, gorzkich, coraz posępniejszych. Usiadlem na gruzach, pojrzalem po okolicy, a cala okolica wydała mi się, jak żebym patrzył na nią okiem Machnickiego, puściejszą, bardziéj martwą jak gruzy, śród których spoczywalem. Ścisnęlo się serce, lzy mimowolne staly w oczach, bolesne szyderstwo lechtało we wszystkie uczucia, myśli uragania chwialy glową.

0 nędzo czasów! mówilem do siebie, i taki człowiek jest dla reszty świata niczém więcéj, tylko waryatem? Świat go wyszydza, wytrąca z pośrodka
siebie, plwalby na niego, gdyby go nie sadzil godniejszym litości jak pogardy; już to najmniéj, kiedy go ma za nic. A tymezasem ten obląkaniec ezuje i myśli, jak nie czuje żaden z litujących się nad nim, jak nie myśli zaden z tych, co się mają za rozumniejszych od niego.

Oni rozumni, a on waryat! A on jednak poją myśl, któréj oni pojąć nie mogą, i cale swoje życie stósuje do niéj, i każdy krok jego jest jéj koniecznością nieodpartą. Na chwilę nie zboczy z téj drogi; logiczność jego az̀ w okropność wpada, mimo to idzie weiąż daléj. Obral sobie zawód, przyjąl powołanie, i nie wykroczy przeciw niemu, aż caly puhar do dna wychyli.
-Taki obląkaniec nie powinien-że być wzorem dla turuu owych bardzo rozumnych? nie więcéj-że on wart od nich? I dla czegóz to wszystko robi? Po co to życie samotności, męczarni, poniżenia? Czy dla widoków osobistych? czy marzy o jakièj nagrodzie osobistéj?

Nie! pelni swoja powinność, jak drzewo rośnie, jak kwiat kwitnie, jak slonce świeci dla drugich nie dla siebie. Ale w oczach powszedniego świata, to właśnie jest dowodem obląkania.

0! gdybyście wy wszyscy takiego pomięszania dostali, Judzkość bylaby mędrsza, szezęśliwsza, niz̀ jest dzisiaj. Na korzyść pojedyńczych rozumów rozerwaliście mądrość ludzkości, rozbiliście na miliony
bryzgów jej slonce, rozgrabiliście jego okruchy, zniszczyliście wzajemne ich powinowactwo, a przez to odebraliście każdéj cząstce jéj blask i cieplo, które wzajemném tylko zasilaniem się mogą trwaé i dzialać: odebraliście im caly przymiot ich nadziemskości.

Wy się o to nie troszczycie; wy chccecie aby te światla byly tylko narzędziami waszych osobistych celów, aby tylko slui̇yly waszym potrzebom, aby im tylko wystarczaly; a wasze cele, wasze potrzeby są tak drobne, tak ciasne, tak poziome, że się obejdą bez niebieskiego światla i życia; ale jak długo się obejdą? zobaczymy.

Chcialem wyjść nakoniec z tak niemilego stanu i rozpogodzié umysl wycieczką w okolicę; zerwalem się, popedzilem bez celu między góry i lasy; ale świeża nawalnica tak popsula drogi, rozmoczyla ziemię, że każdy krok po śliskiém i grzęskiém blocie drażni jeszeze bardziéj wewnętrzne rozjątrzenie; wpadlem do reszty w zly humor i wrócilem do domu w nielepszym. Nie wspomnialem nikomu o mojém widzeniu się z Machnickim, ale zdradzatem się w każdéj chwili. Przymawiałem mężczyznom, 'gadałem niegrzeczności kobietom, tak dalece nie bylem panem siebie, zee jedna z mających prayo przemawiać do mniéj poufalèj, zmuszona byla-zawolać: czy pan oszala!?

Nazajutrz zabieralem się do powtórnych odwiedzin zamczyska. Dzień byl piękny, obiecywalem
sobie, ze dla mnie będzie rozkoszny. Inaczéj się stalo. Odjechalem w stronę calkiem przeciwną na zawsze. Po Machnickim wspomnienie mi tylko jednego dnia pozostalo.

Gdyby los od mojego życzliwszy dal komu w ręce kronikę Machnickiego, niech ją nam ogłosi, przynajmniéj w wyjątkach. Sądząc z tego co czytaYem, z tego co wiem o jéj twórcy, mogę naprzód zaręczyć, że będzie to dzielo rzadkiéj poezyi, a przytém pelne wielkich, nowych i pożytecznych pomyslów, chociaż ubarwionych fantazyą obląkańca; bądż co bądż, jedyne w swoim rodzaju.

## Nakładem Zygmunta Schlettera w Wroclawiu <br> wyszly następujące dzieła:



Feliński, Aloizy. Dzieła. 2 tomy. 1840.
3 tal. 10 sr. gr.
Koźmian, Kajetan. Ziemiaństwo Polskie. 1839.
3 tal. 15 śr. gr.
Kamińska, Bronisława. Obrazy wieku dziecinnego, zbiór powieści dla dzieci od 6. do 9. lat. Z rycinami. 2 tal.

- Podróż Malownicza po najciekawszych okolicach ziemi naszéj. Z rycinami.

2 tal.
Skarbek, Hr. Fryd. Powieści i Pisma humorystyczue. 7 tomów. 1840.

7 tal
Tańska-Hófmanowa. Małe powieści i rozmowy dla dzieci zaczynających po francusku. Z 4 obr opraw. 1 tal.

- Powiastki, powieści i komedyjki moralne. Z 6 obr. opraw.

1 tal. 5 śr. gr.

Nowy Sowizrzał, figlarz jakich mało. Z 8 ryc.
15 śr. gr.
Pana Prawdzieckiego z Wymysłowa dziwne podróże i przygody. Z 8 ryc. 20 śr. gr.
Wróżewski, X. Kazania adwentowe, świętne, passyjne, przygodne i pogrzebowe. 1851.

1 tal. 10 str. gr.
Dahlmann, Piotr. Nowy Słownik podręczny języka polskiego i francuskiego. 2 t. 1846.

1 tal. 25 str. gr. Łukaszewski i Mosbach. Polsko-niem. i niem.-polski słownik kieszonkowy. 4te wydanie. 1850. 1 tal. 10 sr. gr.

# 509746 s2 kd. I biblioteki RilW Sliwowskick 

## Książnica Podlaska

im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| KP-BG-0517778


[^0]:    Tom 1.

