

$$
10 \cdot X I \cdot 1968=
$$

Unilowane Dzieci Boce Narodu PoLskiego !
Przed dwona laty obohodzilismy uroozyscie w duchu dziegozynienta dla Mrójoy Przenajevietszej- LLa Chrystusa i Bogardzicy, hasiediedie historyuznego bytu Polski arez Mysigclecie jej Chaztu. i reku bioza cym Bibkupi polsoy nie moge pominec milczeniom 50-tej rocznicy odzysk nia wolnosci przez nasz narod.

1. Dokoruzo sis to mistopadzie 1918 土. w vyniku pietwszej nojny
 czych. Pemstwa te pezy koncu XIIII. . zadazy bmiertelny qios naszej Quezyznie, pozbmíajeqc de, nie. tylko poszozegulny ch temy tosiow, ale takè wiasnej suwezoningei panswove j. Po os iu viekaoh hietory ozreso bytu, po okresie wspanialago razwoju, do eznizo oie oakkawioie zniszczenie panstwe Piastów i. Jagiellonow, baistma narodu polskiego, a takze zespolony ch z mím w jednośc penstwowe - narodow hituy i Rusi. 100Lejne rozaiory Polski dokonaly dziola znisaozenia, ctome kocztomazo hes pmoszzo sto lut upokarzafegej nieroli. Zaczylo siz z tym zagrozenie sameso by tu narodu. Zaboroy bowiem nie vy lko prgemodac narzboili narodowi polskiemu sva wzadzę, vicielając rozne czesai seszo o cjezyzny do swolch parisuw, ale takze dacy li do wnarodowferia Polakor. Dokanezo eieq yo v okmesie, kiedy nariod Polski, jedon z piezt sze chi or zurople
 tego nove bje cuiblalnase Comisul Edukao.jnej, sejut Gutoroletmi anez nolve Lana pezezen Ronsty tuo jé 3 Maje. Nasod zaczą sodte zciavá spra-
 baskicli. Zaczez. tés szuká drós prarizivego acrocizonia, podejmujgo rownoczesnte oliame walke ala oorony zagrozonej wolnosoi, jak o tym sniadozy Powstanie zosciuszkowskie czy Ronfederacja Borska, wszystico to jednak jyzo dila zaburozych sesiadow sysmazem o tym pośpleszniodszego przeprowadzenia rozbioróm Polsint.

I na tya vzasnie palegele zbrodnta zaboroow! Ich odpowiedzielnoś podopna jest do odpowiodzialnosoi czzomieka, ktozy pozbawia.

 Ato to pozoawia wolnvsci, Copuszcza sie zbyocni w wymiacze osblnoludzkim. Takiej tiaśnie abrodni, straszliwego zia nomalnego dopubcili sie saboroy, dokonuteqc cozbionow Polaki. yiz to srzech mesprawiedliwosci, clbezymia, kryyida m stosunku do nassogo narodu - to jedacgo z prwodujecy oh namodon w wielkiej Rodzinie Iudzkioj, ktory perez osiem wiekow historii mykazaz svojeg zdolnosé do samodzielnego istmionia. Necod polski wniósł w dateje mumopy i ludakosci nzasny miemazy dopobek kulturnalny • Juえ przeciés w olciesie pósnebo sredniowiecze oponiz prai a do i thienia innyoh namodow, sam dązac do wspozietnienia wspozi\&yoia z nim ha crodze unfi, a nie ne irodze podbojow ez zeborów

Prosporinajeg to rszystico, mio zanierzany prezopzerlać hitotory ozrych win byoleczoícula preedrozbioromego, zwZaszaza ges gnodzi o uposledze.
 Jedrakio przeminienia te - tak powszechno weród ovozesnj cin pexazw -
 wy Rzoczy.ospolitej. if ty ah okoliounofciach rozofory Polsici obcigzajq sumienie zeborców olbrayieq wing. Ppzodkowie nasi, kćónymzagzuceno pozotor, nie sa oozywiscie dos Ming. Wielkiego brzochu dopuśéili sieq ci, keorze dia prasdy - stajes sie zauszniksini wfosioh moc arstm, a zdrajoani viasmej Ojozyany - yzawili zaborcom rozoión kxaju. Hina zabovoow jear jednalczo nieporovaanie wietaza. My jada nism to stwiendzié, nie tylko w poczuciu szlachetroco, a obre joiago tym bolesnym fakten dzie owya, patriotyzmu - sie cotniez in poczuciu, gzebokiej odpowiedzidino oi za monalnoś mięuz narodową o.ez moralnóś žycia wkasnego Rraju.
2. Zościok y Polece moíe to striezazić z peznym polarjaien. Braz bowiez wraz z cazy it laroçom czyny udzioł TM cazeniu oorony i odayshamia
 moune podstawy w naturalnym prawie Narodu do istnienia i do posiada-
 sfech przodkór zinezzazy do togo trudnego ceIu. Byミy to zãovno zaegania i powstanie zbrojhe, jos tè openiozna neac nod ucsuntowaniem
 Nacodu.

Wielkie redanie spezniza tu 11tereture i. sztuka, ktora w tym

 nied Lazwieka pisaray, muzy E ón - malarzy - pienców volnosci i buazicieli ducha narodowego - Miokievioz, Slowaoij, Krasinski, Chopin, Nopmid, Traszensti, Ioniuszko, Grottger, Hate jko Sienkievicz, Шy spiátski i tylu imyoh. Zc̉a się, mszyscy oni vocali swą twórczością do uciemieqzone go Marodu, ku pokrzepieniu serc, jak wozał Sienkiewicz
 oikazo sip, ze od burzagooh kolubeyn moonlejéza, a potem przyjazio koniec whssjch trosk i umeczenian ... Wsassey madiili cie swa sztuka


```
"Jaj nam poczucio sizy
    i. Folakeq da, nan zywu
    by szowa sio spezniky
mad ziemig, tac szczeqsima.
    Ifioch sie krolestwo stanie
    nio kozyza, locz zuarienia
    0 daj nam, Jezu Panio,
    IWa, Polsk& oo javieniz".
```


"Pamno suięca, co Jasine juronisz izęstochowy
i. 7 Ostre j swiecisz Braniel...

Jalk thie dziecka do surowia pownoikas cudem...
Lak atas powrocisz cudem na Ojozyuny Zono..."

Miary jo, Pani Anjozów ! - u Ciejie

- Anej Rozony prosian smartwyolnstamio -

A niech sie mola Syna Nege stanio
Ha ziemi nasuej tak, jaho jest wiviebie

> I hiech wszeIkio będaie zmizowanie od Góny - Jasnej ku biecunom noc. ..."

Wysiaki i amajania cakego spozeczenstwa, wszy thich jeco marstw, stenó onientacji polityoznych i gpozeuznyoh, bez waczedu na zóznice prazokonon - pogigaom, nosily na eete sobie znamie opendgivego horoizmu. hepoiznem bowiem cayli. buhatemstren, jegt aqzye do wielifeco celu nórod przeciwnych okolifaznosci, kledy trzepa ze to agzenie pracić nieraz ofiaca wzasnego żyota, wieqzieniet. ZsyZka na. Sybir, ozy inoas katorse. Hak vkasnie dežyli cio oczaskania molnocoi nasi przockowie 1 cigtion za te wolnote yzacili.

Ging: na Reducie wolskioj Genewaz Józef Sowingki, wsparty
 Wy.u. Uniexaz na szubicmicy, z mósancem wiequ, na stokach Cytodeli
 Suz czniowego. Iysiace nadlepszed, nzodziézy polskiej i do raazych mezóv szio na. Syojn z Waleytanem zukacinskim - na czelo tanterako na maszentu
 ofiary i meki povstante do noveco zscia. Wisma u Chys cusie umeczonet GO, a potmiej zmextwyombtazego, by za dla nich zródeln seuzeginego natohnionia, uczyka bowiem, że larodowi nie volno vosodzić sie a wlas na smtexcis zadeng przez niesprawiodikwose in on, ale nusi on squkas वरवड do zmortwy chw stenta.
 aflejowej spaviaclivosoi, na ktory cipža zepxacowalisny w oingu lat ntevoli, Tak na to gounzyza witedy i nacaz patazy casa cywillzowans 14czkosć, diaktórej isthienio Polski, Juko pehistra by 2 a jest wamon kiem morelnego kadu miegazynarodoneso vi Luropie i wl swie ole. Vobec Ezystikich, któnyy mspomasali nas w dezeniu do niepodle jzosoi, żywilis मy wóvozes gizboka wdziecznose i dziś, po 50 latach, wdaiecznosé te, ponaviany. $Z$ brabereki nozucaem solidornosci zuracany sip do nacodom, tivore wowozes pocobnio jak my, odzs skaz niegodloclóco, co navodom Czech i Szowaoji, do nerodow bezkañskioh i nadbakkorskích. Weponinany donioszy vikZad Palonil zegronioznej, która wszustkie swoje motivosci rzuaiza na oztarz wspólnoj sprawz namodowej, zwZaszcza v. Stanach Zjednocsonych. Nade wszy tko jednak skierovitjeny nasze ydziecznásé
 sol bozej, Tuona obania ludzi i narody, dalegrujeay za to, je nie pozvoliza nam zsinać, ale pomaza odrodzié sie i. gyć. sjraviedilvosoi zas Dúoj dziekujond za to, se vyeozniza sieg przed 50 Inty na aziejach naszego Marodu. Odzy skenie molnosci pozez Polske byzo ozzo javem sprowiedlimosci międzynarodowej, któa jak kaida sprawiedlinjsć Zudzka stanowi zarazeni wypentenie Spraviedliwosci Bocej if doczesnych wytiarach.

Mozjecaznose nesza, nie mote bue ponterzo, anne.
Musi sie briej zav iemac raetelny stosunele do tego dobra, jakin jo nasza o ozzzna po 50 Iatach wdzięcznose Döu i Iuaziom zs, varodsenie naszed pje zny pragnierj jak najjezniej ut jauníé znaozento nolności dla jycia kádoSo Merodu, Merody, ktoxe nie coswi acrazy ntemoli, nie posparie docio tak, jak ny docenić parar i. potrzeby wolności. Doswiadczenie stu przeszzo lat nionoli musiazo namezý nes szozojolnej doceny wolności. ITauezulísay sie ja cenic u sibvie i u curubion, gcy zmagaliśy sio na róznych palach z oiemięzeni, waloząc o "Wolnobe naszz i waszą. Dlataeo

 znomientem avazy polskiej, ze bolejerm nad kajuym jej pogmezoenion.
 du wolnotes. znacze tyla, co mosnofe atanonionia a cooie wedio mbasnoj
 horodu, zowomo pod wadęcen duchonyı jalc it aeterialnym. J̈est ona dobrem nszystkich, którzy mogę w niej uozestriczzć, jako ludzie prawdzivi



 wolnę, zechovaj non Pahie"... .

 i bjacają o utizwalenio wolnosoi. Mie dzielą nas fuá kordony trzech zaboxów - oinalezliśry się, Jako jecien Naxod, Marod ten wszedl w straszl we doswi acozemie drucioj wojny uniatowej i wyszedz a niej a nowa mola zycia. Wyszedz z vole tworzenia wzasnej historit i uczestniczenia, - dziejach i mszechstronnym accobku celej Iuazkosct. Prabnieny pozostad soby, moszace do wspulnega skariooa Rouziny Ludzkiej wszjstloo na co nas
 i. z potegi naszego ducha reliéijnego.

Jestén prseiconani, ze nowe azasy v nomy sposit potwiendzajo no sze
 nict nic odwazy sio nabubzuc Fien तolnusci 1 wfweolie imienta Polski z map puropy, jak hiebuys uosymli zabxey. Sy bandzioj, to owa proba hictoril ksztalrowala nas monaa cierpien, kcwio yez, a światu cozy - pozbarika rómowagi polity czneji spoinjaego sumienia.

Coraco prayniemy odzystaną molnose u oonic - naszym zyciu

 wezelke naszn volnose - volnosé by tu nopociowego, volnosé Koscioza w Ojozzinie i wievy Polaków - ubezpieczylism Lilenijnyn actem z 3 maja 1966 f. w maciercyńskiej niedoli Mizob́ci Many Mrólowej polski, Pani Jemo órskiej, ktora by Za naszq. moce of cmeach chrazy i niecoli. Ulany, dedaniu w Je mievole, $2 e$ Oná sama atanie ma surazy naszej
 Obiliozt, u thonu Zaski, tu mi Jasnej Gorze, дy - Biskhy polsoy skada. ry Ezczegolnie uroczy to, oflare za Moxod Polak, za ten Chand, ktory wok bardzo uajlloyaé volności - "nasze i wasza", miosna i cudza - i letory prez doswiadczenie niemoli na nowo do dreal do molnosoz. iliech

 1e DRzej parjezZosoi.
 Marodu - "Prazed moe Qutaze zanosin bzagenio":


Dan na Jashe y corzo, 15. T .1906 .
IT Uloozs atoce Matiki Botaj Boleme.
Poubisuni:

[^0]heicet anptejozeco listh nalesy odozy taé we viszy thich kociozach i. kaplicach naszej diecezji w dniu 10 . FI .1968 m . podozas nszystkich nabozerack.

Wikaniusz Geverainy

+ Inenciszek MSHEL


[^0]:    nuesta Dinomedazta
    w Czestoohowie
    Tnie 10.7 Jn 1968 I

