Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana byla na bibliotecznych pólkach, zanim zostala troskliwie zeskanowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej.
Prawa autorskie do niej zdążyly już wygasnąć i książka stala się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasly. Zaliczenie książki do powszechnego dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszlości. Stanowią nieoceniony dorobek historyczny i kulturowy oraz źródlo cennej wiedzy.

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku - przypominając dlugą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie.

## Zasady użytkowania

Google szczyci się wspólpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materialów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią wlasność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszlych pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materialy, podjęliśmy środki, takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów komercyjnych.
Prosimy również o:

- Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjnych

Google Book Search to usluga przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych celach prywatnych.

- Nieautomatyzowanie zapytań

Prosimy o niewysylanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia badań nad tlumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków lub innymi dziedzinami, w których przydatny jest dostęp do dużych ilości tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materialów będących powszechnym dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni.

- Zachowywanie przypisań

Źnak wodny"Google w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ulatwiania znajdowania dodatkowych materialów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać.

- Przestrzeganie prawa

W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich dzialań z prawem. Nie wolno przyjmować, że skoro dana książka zostala uznana za część powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzielo to jest w ten sam sposób traktowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność jakiejkolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe.

## Informacje o usłudze Google Book Search

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby staly się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book Search ulatwia czytelnikom znajdowanie książek z calego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Caly tekst tej książki można przeszukiwać w internecie pod adresem http://books.google.com/

## Pisma

$$
\begin{aligned}
& \text { Henryk } \\
& \text { Sienkiewicz }
\end{aligned}
$$



Digitized by GOOgle

## RODZINA POむANIECKICH

## I

Pisma

# Henryka Sienkiewicza 

## TOM XXIV

## RODZINA POZANIECKICH

TOM I

## Renryk Sienkiewicz

# RODIINA POAMNIEKICH 

POWIESĆ

WYDANIE DRUGIE

## TOM I

NAKEAD I WEASNOŚĆ WYDAWCÓW

WARSZAWA<br>GEBETHNER I WOLFF<br>KRAKOW - G. GEBETHNER I SPOLKA 1897

$$
\begin{aligned}
& -5 . \\
& \underset{\sim}{m} \\
& \text { こ } 2 \\
& =
\end{aligned}
$$

##  <br> Вариана， 14 Марта 心夊н。

## I.

Byla godzina pierwsza po pólnocy, gdy Polaniecki zbliżal się do dworu w Krzemieniu. Za swoich dziecinnych lat byl on dwukrotnie w tej wsi, dokąd jego matka, daleka krewna pierwszej żony dzisiejszego wlaściciela Krzemienia, wozila go na wakacye. Polaniecki usilowal teraz przypomnieć sobie tę miejscowość, ale przychodzilo mu to z trudnością. Po nocy, przy księżycu, wszystko bralo ksztalty odmiemne. Nad zaroślami, lạkami i grudzią leżal nizko bialy tuman, zmieniając calą okolicę w bezbrzez̀ne jezioro, które to zludzenie powiększaly jeszcze odzywające się w tumanie chóry żab. Noc byla lipcowa, bardzo pogodna i oświecona pelnią. Chwilami, gdy żaby milkly, slychać bylo derkacze, grające po rosie, a czasem z daleka, od blotnistych stawów, ukrytych za olszynami, odzywal się, jakby z pod ziemi, glos bąka.

Połaniecki nie mógl się oprzeć urokowi tej nocy. Była mu ona jakaś swoja i tę swojskość odczuwal tem lepiej, że dawniej nieczęsto bywal w kraju, a dopiero przed dwoma laty powrócil na stale z za granicy, gdzie spędzil pierwszą młodość, a później zajmowal się sprawami han-
dlowemi. Teraz, gdy wjeżdżal do tej śpiącej wioski, przypomnialo mu się także wlasne dzieciństwo, pamiętne ze względu na matkę, która od pięciu lat nie żyła, i dlatego. że przykrości i troski tego dzieciństwa, w porównaniu do dzisiejszych. wydawaly się zupelnie blahe.

Bryczka wtoc\%yła się nakoniec do wsi, którá poczynal krzyż, stojący na wydmie. Pochylì się on już bardzo i grozil upadkiem. Połaniecki pamiętal go dlatego. że w swoim czasie pochowano pod tą wydmą wisielca. którego znaleziono na galęzi w poblizkim lesie, a potem ludzie bali się tamtędy nocą przechodzić.

Za figurą poczynaly się pierwsze chaty. Ale ludzie już spali. W \%adnem oknie nie bylo światla. Jak okiem sięgnąć, polyskiwaly tylko na nocnem tle nieba oświecone księżycem dachy chałup, które w tym blasku wydatwaly się srebrne i siwe. Niektóre chalupy byly umazane wapnem i świecily jasno-zielono, inne, ukryte w sadkacch wiśniowych, w gạszču sloneczników lub tyczkowej fasoli, zaledwie wychylaly się z cienia. Po podwórkach s\%čekaly psy, ale jakby przez sen, dając wtór reechotaniu żab. graniu derkaczy, bạków i tym wszystkim wołaniom. któremi odzywa sic̨ letnia noc, a które potegujà jeszcze wrażenie ciszy.

Bryczka, posuwając się zwohal sypkil, piaszczysta drogą, wtoczyla się nakoniec w ciemną aleje, popstrzoni! tylko tu i owdzie światlem, wdzierającem się přez liście. Na końcu tej alei poświstywali stróże nocni. Przy ujśćiu bielił się dwór, w którym kilka okien bylo oświeconych. Gdy bryczka zaturkotala przed gankiem, z domu wybieg1 sluząacy chlopak, który począl pomagać Polanieckiemu

## - 3 -

przy wysiadaniu, a oprócz tego zblizyyl się stróz nocny i dwa biale psy, widocznie bardzo mlode i lagodne, gdỳ̀, zamiast szczekać, jęly lasić się, wspinać się na gościa i okazywać z jego przybycia radość tak wielką, iz̀ stróż musial miarkować jej wylew za pomoca kija.

Chlopak zdjąl z bryczki rzeczy Polanieckiego, on sam zaś znalazk się po chwili w jadalnym pokoju, gdzie czekala na niego herbata. Przy jednej ścianie stal orzechowy kredens, obok zegar z wielkiemi wagami i kukulka, z drugiej strony dwa liche portrety kobiece w strojach z ośmnastego wieku, na środku zaś stól, nakryty bialą serwetą, otoczony krzeslami o wysokich poręczach. Pokój ten, oświecony jasno, pelen pary, unoszącej sic̨ z samowaru, wyglądal dość gościnnie i wesolo.

Polaniecki począł przechadzać się wzdłuz̀ stolu, ale skrzypienie wlasnych butów razilo go w tej ciszy, poszedl więc ku oknu i patrzal przez szyby na oświecone księżycem podwórze, po którem te same dwa biale psy, które witaly go z takiem wylaniem, gonily się teraz ze sobą.

Po niejakim czasie drzwi przyleglego pokoju otworzyly się i weszla mloda osoba, w której Polaniecki domyślił się córki wlaściciela Krzemienia, urodzonej z drugiej jego żony. Na jej widok wyszedl więc z framugi okna i, zbliżywszy się w swoich skrzypiących butach do stolu, sklonil się i powiedzial swoje nazwisko.

Panna wyciągnęla do niego rękę i rzekla:

- Wiedzieliśmy z depeszy o pańskim przyjeździe. Tatko trochę chory i musial się polożyć, ale jutro rad będzie pana zobaczyć.
- Nie moja wina, żem przyjechal tak późno - od-


## - $4-$

powiedzial Polaniecki - pociag prrychodzi dopiero o jedenastej do Czerniowa.

- A z Czerniowa jeszcze dwie mile do Krzemienia. Mówil mi ojciec, że pan tu nie pierwszy raz.
- Przyjeżdżalem tu z matką, gdy pani nie bylo jeszcze na świecie.
- Wiem. Pan. jest krewny ojca.
- Ja jestem krewny pierwszej żony pana Plawickiego.
- Ojciec bardzo ceni związki rodzinne, choćby najdalsze - odrzekla panna.

I zaczęła nalewać herbatę, odganiając od czasu do czasu drugą ręką parę, która, podnosząc się z samowaru, przeslaniala jej oczy. Gdy rozmowa się przerwala, slychać bylo tylko tyk zegara. Polaniecki, którego interesowały młode kobiety, przypatıywal się pannie Pławickiej. Byla to osoba średniego wzrostu, dość wysmukła; wlosy miala ciemne, twarz lagodna, ale jakby zgaszoną, pleć nieco opaloną od slońca, oczy niebieskie i prześliczne usta. Wogóle była to twarz kobiety spokojnej i delikatnej. Połaniecki, któremu nie wydała się brzydka, ale też nie wydala sie piękna, myślal jednak, że jest dość miła, ze może być dobra i że pod tą powierzchownością niezbyt świetną może posiadać mnóstwo tych rozmaitych przymiotów, które posiadają zwykle wiejskie panny. Jakkolwiek byl młody, życie nauczylo go jednej prawdy, że kobiety, przy bliz̀szem poznaniu, wogóle zyskują, mężczyźni wogóle tracą. Slyszał także o pannie Plawickiej, że cale gospodarstwo w Krzemieniu, prawie zresztą zrujnowane, polega na jej glowie, i ze to jest jedna z najbardziej

## - 5 -

zapracowanych istot na świecie. Otóz w stosunku do tych klopotów, które musialy ją obarczać, wydala mu się spokojną i pogodną. Prócz tego pomyślal, że zapewne jej sie spać chce. Widać to bylo nawet po jej oczach, mrużących się mimowoli pod świattem wiszącej lampy.

Egzamin bylby wypadl wogóle na jej korzyść, gdyby nie to, że rozmowa \% nią szla trochę tradno. Ale thóma(zyło. sic̨ to tem, że się widzieli po raz pierwszy w z̀yciu. Przyjmowala go przytem sama, co dla mlodej panny moglo być klopotliwe. Nakoniec wiedziała, że Polaniecki przyjechal do nich nie w odwiedziny, ale po pieniądze. Tak bylo w istocie. Matka jego oddala przed bardzo dawnym czasem dwadzieścia kilka tysięcy rubli na hipotekę Krzemienia, które Polaniecki chcial teraz odebrać, raz dlatego, ze zalegano bardzo z procentami, a powtóre, ze, beedąc wspólnikiem domu handlowego w Warszawie. wszed w rozmaite interesa i potrzebowal kapitalu. Z góry te\% obiecal sobie nie czynić żadnych ustępstw i swoje koniecznie odzyskać. W tego rodzaju sprawach chodzilo mu zawsze o to, by okazać się czlowiekiem nieugiçtym. Nie byl on nim może z natury, ale uczynil sobie z nieugiętości zasade, a zarazem sprawe milości whasnej. Skutkiem tego często przesadzal, jak čynią zawsze ludzie, którzy coś w siebie wmawiają.

I teraz więe, patrzace na tę pannę miłą, ale widocznie senną. powtarzal sobie wbrew wspólczuciu, które siẹ w nim bulzito:

- Wszystko to dobrze, ale musicie zaplacić. Po chwili rzekk:
- Slyszalem, że pani wszystkiem się tu zajmujue: czy pani lubi gospodarstwo?
- Lubię bardzo Krzemień - odpowiedziala.
- I ja lubilem Krzemien, gdy bylem chlopcem. Ale gospodarzyćbym w nim nie chcial... Takie trudne warunki...
- Trudne, trudne... Robimy też, co w naszej mocy.
- To jest, pani robi, co w pani mocy.
- Pomagam ojcu, który często jest cierpiący.
- Ja się na tych rzeczach nie znam, ale z tego, co widzę i slyszę, wnoszę, że większa częśćc rolników nie może liczyć na przyszlość.
- Liczymy na Opatrzność...
- To wolno, ale wierzycieli nie można do niej odsylać.

Twarz panny Plawickiej pokryla się rumieńcem i nastała chwila klopotliwego milczenia.

A Polaniecki powiedzial sobie:

- Skoroś zacząl, to id\% dalej.

I rzek!:

- Pani pozwoli sobie wyjaśnić cel mego przybycia.

Panna spojrzala na niego wzrokiem, w którym Polaniecki mógl wyczytać: „Dopieroś przyjechal, godzina jest późna, ja ledwie żyję ze zmęczenia - ̇̀e tez̀ najprostsza delikatność nie wstrzymala cię od rozpoczęcia takiej rozmowy".

Glośno zaś odrzekła:

- Ja wiem, dlaczego pan przyjechal, ale może będzie lepiej, gdy pan z ojcem o tem pomówi.
- Dobrze; przepraszam panią - odrzekl Polaniecki.


## - 7 -

- To ja przepraszam pana. Ludzie mają prawo dopominać się o swoje i ja jestem do tego przyzwyczajona. Ale dziś jest sobota; w sobotę ma się tyle roboty. Zreszta w tego rodzaju sprawach, pojmuje pan... Czasem, gdy przyjeżdżają żydzi, układam się sama... Ale tym razem wolałabym, દ̇eby pan mówil z papạ. Będzie nam obojgu latwiej.
- Więc do jutra - rzekł Polaniecki, któremu zabrakło odwagi do powiedzenia, ̇̇e w sprawach pieniężnych chce być traktowany. jak żyd.
- Może pan pozwoli jeszcze herbaty?
- Nie; dziękuję. Dobranoc pani.
I. wstawszy, wyciagnnạl rękę̨; panna zaś podala mu swoją daleko mniej serdecznie, ni\% na powitanie, tak, że dotknặ zaledwie końców jej palców.

Odchodząe, řekła:

- Služący wskȧ̇e panu pokój...

I Polaniecki zostal sam. Czul pewien niesmak i byl niezadowolony $\%$ siebie. choć nie chcial wewnętranie tego przyznać. Poczal nawet wmawiać w siebie, ze dobrze zrobil, gdyえ przyjechal tu nie dla pṛawienia grzeczności, ale po pieniądze. Co mu panna Plawicka? Ani go grzeje, ani zięhi. Jeśli go będzie miala za gbura, to tem lepiej, bo zwykle tak się dzieje, że im wierzyciel jest bardziej przykry, tem się go starają splacić prędzej.

Ale niesmak silniejszy był od tego rozumowania, albowiem jakiś glos szeptal Polanieckiemu, że tym razem nie chodzilo tylko o dobre wychowanie, ale trochę o litość nad zmęczoną kobietą. Odczuwal przytem, że, postępując tak obcesowo, czyni zadość swej pozie, nie swemu sercu,

## - 8 -

ani swym wrodzonym instynktom. Byl zly także i na pannee Pławicką, tem bardziej, że mu się podobała. Jak w toj uśpionej wiosce, jak w tej nocy księzycowej, tak i w tej pannie znalazl coś swojskiego, czego napróżno s\%ukal w kobietach zagranicznych, a co wzruszalo go więcej, niz się spodziewal. Ale ludzie wstydzạ się często u"\%uc bardzo dobrych. Polaniecki wstydzil się często warus\%eń, wię postanowil byé nieubłaganym i przycisnąć nazajutiz starego Plawickiego \% pominięciem wszeḷkich waglectów.

Tymızisem chlopak zaprowadzil go do sypialni. Podaniecki odprawil go zara\% i zostal sam. Byl to ten sam pokój, który mu dawano, gdy za z̀ycia pierwszej żony pama llawickiego przyjeżdżal do nich z matką. Więc wspommienia opadly go znowu. Okna wychodzily na ogród, za którym byl staw: w wodzie przeglạdal się księżyc i staw widać bylo lepiej. niz̀ za dawnych czasów. bo wowrzis przeslamial go wielki stary jesion. który musiadi zhamać burza. gdyż w tem miejecu sterczal tylko pién ze świě̌em odlamaniem na wierzchu. Światlo księàyea zdawalo się zbierać na tem odlamamiu. które też blyszazado bardzo morno. Wizrstho to razem czynito wra-

 niu whatz umblownh i fizw znsh. a zatazem w ustawicznym miepukgin. mimowoli olaznal ten nastrój ota-





## - 9 -

i o tem, jak on zalatwi rozmaite interesa porczas jego niebytności - ale nie mógl. Natomiast zaczą myśleć o pannie Plawickiej. Osoba jej. jakkolwiek urzynila na nim dobre wrȧ̇enie. była mu obojętną. choćby rllatego, że dopiero co ją poznal. Ale zajęla go, jako typ. Mial lat trzydzieści kilka, byl zatem w wieku, w którym instynkt
 nia ogniska domowego. pojecia zony i stworzenia rodziny. Najwiçkszy pesymizm jest bezsilny wober tego instyinktu ; nie broni od niego ani artyzm, ani zadne zadania zyciowe. Skutkiem tego żenią się mizantropi. pomimo swej filozofii. artyści. pomimo sztuki. jak równiėz wszyscy tacy ludzie. którzy twierdzą. ̇̇e swoim celom oddaja nie pól. ale calạ duszé. Wyjątki potwierdzają zasade. ze ogól nie moze дý konwencyonalnem klamstwem i plynạ: przeciw prądom natury. Po większej raęści nie zenią sict tylko ci. którym do malzeństwa stança na praeszkodzie ta sama sila. która malżenstwa tworzy. to jest ri. ktorywh miłośc zawiodla. Stąd starokawalerstwo. jessli nie zaws\%e to najczęściej, jest ukrytą tragerlyą.

Polaniecki nie byl ani mizantropem. ani te\% r\%lowiekiem. wyglaszajarym przeriwne makzeństwn teorve. Przeciwnie: chcial sie ozenic i byl przekonany. ze powinien to uczynic. Czul, ze przyszedl na niego rzas. wire szukal naokól siebie kobiety. Z tego wyplywato to ogromne zajecie. jakie budzily w nim kobiety, a zwlaszrea panny. Jakkolwiek spedzil kilka lat we Francyi i w Belgii. nie szukal milości 11 méżatek, chyba 11 nazbyt latwyeh. Byl to czlowiek zywy i czynny, ktory ntrzymywal, z. romansować z mężatkami moga tylko prómiary, i ze
wogóle obleganie cudzych zon jest możliwe tam. gdzie ludzie mają bardzo wiele pieniędzy, malo urcciwości, a nic do roboty, zitem w spolec\%eństwach, gdzie istnieje cala klasa od dawna zbogacona i pograzzona w wytwornej bezczynności towarzyskiego a zarazem i szelmowskiego życia. On sam byl istotnie bardzo zajęty, że zaś kochać chcial po to, by się ȯenić. więc tylko panny budzily w nim zarówno psychiczne. jak i fizyczne zaciekawienie. Gdy spotykal jakạ na swej drodze. przedewsorystkiem i od pierwszej chwili zadawal sobie pytanie: „Czyby nie ta?" - albo przynajmniej: „Czyby nie taka?" Obecnie myśli jego kręcily się w podobny sposób koło panny Plawickiej. Poprzednio slyszal o niej wiele od jej krewnej, zamieszkalej w Warszawie - i slyszal rzec\%y dobre. a nawet wrruszające. Obecnie jej cicha, łagodna twarz stawala mu przed oczyma. Przypomnial sobie jej ręce, bardzo ladne. o dhugich palcach, choć nieco opalone; jej ciemno-niebieskie oc\%y, oraz male, c\%arne znamię. które miala nad ustami. Podobal mu się takخ̌e jej głos. Přytem, jakkolwiek powtar\%al sobie przyrzerzenie. ze nie poczyni zadnych ustępstw i musi swoje odebrać, jednakそ̌e zly byl na los, który przyprowadzil go do Krzemienia. jako wierzyciela. Mówiąc do siebie jęyykiem kupieckim. powtarzal w duchu: gatunek jest dobry - ale nie będę „reflektowal" - bom nie po to przyjechal.

Jednakże „reflektował" i to tak dalece, że rozebrawszy się i polozyws\%y. dugi rzas nie mógl zasnąc. Koguty poczęly piać, s\%yby bedniéc i zielenieć, on zaś widzial jeszcze pod zamkniętemi powiekami pogodne czolo panny Plawickiej. jej znamię nad ustami i rece, nalewa-

## - 11 -

jące herbatę. Potem. gdy juz sen począ̣ go morzyć, zdawalo mu się, ze trzyma te rece w swoich i przyciaga je ku sobie. Nazajutiz zbudzil się późno i, przypomniawszy sobie pannę Plawicką. pomyślal: „Aha! to ona tak wygląda!"

## II.

Whaściwie zbudzil go chłopak, który przyniósk mu kawę i wzią̧ do czyszczenia rzeczy. Gdy z niemi powrócil, Polaniecki spytak go, czy niema w domu zwyczaju schodzić się w jadalnym pokoju na śniadanie.

- Nie - odpowiedzial chlopak - bo panienka rano wstaje, a starszy pan śpi do późna.
- A panienka wstala?
- Panienka w kościele.
- Prawda: dziś niedziela. A panienka nie jeździ ze starszym panem?
- Nie; stars\%y pan je\%dzi na sumé, a potem idzie do kanonika, więc panienka woli jeździć̣ na rannạ mszẹ̣.
-- Co państwo w niedziele porabiaja?
- Siedza w domu. Na obiad pryyjè̀dz̀a pan Galtowski.

Tego Gętowskiego Połanierki mal malym chlopeem. Za owych časów přezywal go "niedžwiadkiem". byl to bowiem chlopak thusty, nie\%grabny i mrukliwy. Shuzący objaśnil, że ojciec pana Gę̣towskiego umarl od lat sześciu i mody sam gospodarzy w satsiednim Jałbr\%ykowic.

- I przyjeżdża tu co niedziela? - spytal Polaniecki.
- Czasem i w powszedni dzień wieczorem.
- Konkurent! - pomyślal Polaniecki.

Po chwili spytal:

- Starszy pan wstal już?
- Musial pan dzwonić, bo Józef poszedl do pana.
- Jaki Józef?
- Kamerdyner.
- A ty czem jesteś?
- Ja jemu do pomocy.
- Idż-że się spytać, kiedy można będzie widzieć się z panem.

Chlopak wyszedl i po chwili wrócil.

- Starszy pan kazal powiedzieć, że jak się ubierze, to poprosi.
- Dobrze.

Chlopak wyszed!; Polaniecki zostal sam i czekał, a raczej nudzil się dość dlugo. Wreszcie zaczęlo mu braknąć cierpliwości i chcial już wyjść do ogrodu, gdy ów Józef przyszedl mu oznajmić, zee starszy pan prosi.

I przez sień póprowadzil go do pokoju. leżącego z drugiej strony domu. Polaniecki wszedl i w pierwszej minucie nie poznal pana Plawickiego. Pamiçtal go męzczyzną w sile wieku i nader pięknym, obecnie stal przed nim czlowiek stary, z twarza pomarszczona, jak pieczone jabłko, której male, uczernione wąsiki próżno usilowaly nadać pozór mlodości. Tak one, jak równiè̀ czarna, zaczesana z boku czupryna, oznaczaly tylko niewygasle dotą pretensye.

Lecz pan Plawicki otworzyl ramiona:

- Stach! Jak się masz, drogi chlopcze! Chodź tu!

I, wskazawszy na swą bialą kamizelkę, obją glowę Polanieckiego i przycisnąl ją do piersi, która poruszała się szybkim oddechem.

Uścisk trwal przez czas dlugi, a nawet dla Polanieckiego mocno za dugi; wreszcie pan Plawicki rzekł:

- Niechże ci się przypatrzę. Wykapana Anna, wykapana Anna! Moja biedna, kochana Anna!

I pan Plawicki zaszlochal, następnie otarl serdecznym palcem prawą powiekę, na której zresztą nie bylo lzy - i powtórzy:

- Wykapana Anna!... Twoja matka byla zawsze dla mnie najlepszą i najżyczliwszą krewnạ.

Polaniecki stal przed nim zmieszany, oraz nieco odurzony i przyjęciem. jakiego się nie spodziewal. i zalpachem fiksatuaru, pudru i różnych perfum, któremi pachnialy twař, wąsy i kamizelka pana Plawickiego.

- Jak się wujaszek ma? - spytal wreszcie, sądząc, że ten tytul, jaki zresztą dawal w latach dzierinnych panu Plawickiemu, będzie najlepiej odpowiadal uroczystemu nastrojowi przyjęcia.
- Jak się man!? - powtóřyl pan Plawicki - nie dlugo mi już! nie dlugo! Ale whaśnic dlatego witam cię tem serdeczniej w moim domu... po ojcowsku!... I jeśli blogoslawienstwo czlowieka, stojącego nad grobem, a zarazem najstarszego czlonka rodziny, ma w twoich oczach jaką cenę, to ci je dajç.

I, chwyciws powtórnie zil hlowe Poknieckiego, ucalowal jaz i preèegnal. Mooly rolowiek zmieszal się jeszcze bardziej i na twallzy jego odbil sic przymus. Matka
jego byla krewną i przyjaciólką pierwszej zony pana Plawickiego. Z nim samym nie lacczyly jej nigdy, o ile pamiętal, serdeczniejsze stosunki, więc ta uroczystośc przyjęcia, do której jednak mimowoli musial się dostrajać, była mu ogromnie przykia. Sam Polaniecki nie mial najmniejszych uczuć rodzinnych dla pana Plawickiego, więc myślal w duchu: „Ta malpa blogoslawi mnie, zamiast gadać o pieniądzach * - i chwycila go pewna zlość, która mogla mu być pomocną do postawienia jasno rzeczy. Tymczasem pan Plawicki rzek!:

- Siadaj teraz, drogi chlopcze, i bądź, jak u siebie. Polaniecki siadl i zaccę̣ mówić:
- Kochany wuju, bardzo mi jest przyjemnie wuja odwiedzić; bylbym to pewnie zrobil, nawet nie mając interesu, ale wuj wie, że przyjechadem także w tej sprawie, którą moja matka...

Tu pan Plawicki polożyl mu nagle rękę na kolanie:

- A kawę pileś? - spytal.
- Pilem - odpowiedzial zbity z tropu Polaniecki.
- Bo to Marynia rano wyjeżdża do kościola. Przepraszam cię także, zem ci nie odstąpil mego pokoju, ale ja, stary, przy\%wyczailem się tu spać. To moje gniazdo...

To řeklszy, okragglym ruchem ręki wskazal na pokój.
Połaniecki powiód! mimowoli oczyma za ruchem ręki. Niegdyś ten pokój byl dla niego ustawiczną pokusą. wisiala w nim bowiem broń pana Plawickiego. Od dawnych czasów zmienilo się w nim tylko obicie, które teraz bylo rózowe, przedstawiające w nieskończonej ilości kwadratów mlode pasterki, ubrane à la Watteau i lowiące ryby na wędkę. W oknie stala tualeta, bialo nakryta,
z lustrem. w srebrnych ramach, zastawiona mnóstwem sloików, pudełek, flaszeczek, szczotek, grzebieni, pilniczków do paznokci i t. d. Obok, w kącie, fajczarnia - z bursztynowemi glowami cybuchów; na ścianie, nad kanapka, dzicza glowa, pod nią dwie dubeltówki, torba, trąbki, i wogóle przybory myśliwskie; w głębi stól z papierami, dębowe póleczki z pewną ilością książek, wszędy pelno gratów, mniej więcej potrzebnych i ładnych, zwiastujących jednak, że mieszkaniec tego pokoju jest osią, naokoło której obraca się wszystko w domu, i że sam o siebie dba wielce. Jednem slowem, byl to pokój starego kawalerá i egoisty, pełnego drobiazgowej troskliwości o swa wygodę i pelnego pretensyi. Polaniecki nie potrzebowal tez̀ wiele domyślności, by odgadnąć, ze pan Plawicki za nic i dla nikogo nie odstạpilby swego pokoju.

Lec\% gościnny gospodarz pytal dalej:

- Bylo ci tam dosyć wygodnie? Jak spędzileś noc?
- Dziękuję; doskonale: wstalem późno.
- Z tydzień jaki przecie u mnie zabawisz.

Połaniecki, który byl bardzo żywy, podskoczyl na krześle.

- Chyba wuj wie, д̀e ja mam interesa w Warszawie i wspólnika, który sam jeden pilnuje teraz calej roboty. Dlatego muszę wyjechać jak najwcześniej i pragną̧bym dziś jeszče zalatwić sprawę, dla której przyjechalem.

Na to pan Plawicki ode\%wal się \% pewną serdeczną powaga:

- Nie, mój chłoprze. Driś jest niedziela, a oprócz tego uczucia rodzimne powimy iść pred interesami. Dziś witam cię i pr\%yjmuję, jako krewnego -- jutro, jeśli chcesz,
wystąpisz jako wierzyciel. Tak jest. Dzis przyjechal do mnie mój Stach, syn mojej Anny! Do jutra! Tak byé powinno, Stachu. Mówi ci starszy krewny, który cie kocha i dla którego powinieneśs to zrobić...

Polaniecki zmars\%c\%yl się nieco, ale po chwili odr\%ekk:

- Niechze będzie do jutra.
- Teraz przemówila przez riebie Anna... Cizy palis\% fajke?
- Nie. Pilę tylko papierosy.
- Wierzaj mi, że źle robisz. Ale mam dla gości i papierosy.

Dalsza rozmowe przerwal turkot powozu przed gankiem.

- To Marynia przyjechała z rannej mszy - rzekl pan Prawicki.

Połaniecki, spojrzawszy w okno, dojrzał rózową panienkę w słomianym kapeluszu, wysiadaja! ca! z powoziku.

- Poznales Marynic̨ 4 - spytal pan Plawicki.
- Miakem przyjemmość - wezoraj.
- Drogie dziecko! Nie potrzebuję ci mówić, że żyjé tylko dla niej...

W tej chwili uchylily sie dravi i mody glos spytad:

- Mö̀na?
- Można, można: jest tu Stach! - ofpowiedzial pan Plawicki.

Marynia weszla szybko z kapelnszem, przewies\%onym na wstą̇kach przez ramię, i uściskawszy ojca, podała rękę Polanieckiemu. W różowej. perkalowej sukni wyglądala nadzwyomaj zgqabna i karlna. Było roś w niej \% nastroju niedzielnego, a pr\%ytem z rzeźwośri poranku, który
byl pogodny i jasny. Wlosy miala nieco roztargane przez kapelusz, policzki zarumienione -- mlodość bila od niej. Połanieckiemu wydała się dziś i weselsza, i ładniejsza, niz̀ była wczoraj.
-- Suma będzie dziś troche później - rzekła do ojca - bo kanonik zaraz po ramnej mszy pojechał do mlyna dysponować Siatkowskạ. Ona bardzo źle. Ma papa jeszcze z pól godziny czasu.

- Dobrze - odrzekł Plawicki - przez ten czas poznacie się blizej ze Stachem Polanieckim. Mówię ci, wykapana Anna! Ale tyś jej nigdy nie widziala. Pamiętaj tė̇ Maryniu, że on jutro, jeśli zechce, będzie naszym wierzycielem, ale dziś, to tylko krewny i gość.
- Dobrze - odpowiedziała panna - będziem mieli wesola niedzielę.
- Pani tak późno poszla spać wczoraj - rzekı Połaniecki - a dziś była na rannej mszy.

A ona odrzekła wesolo:

- Nia rannej mszy bywam ja i kucharz, żebyśmy mieli czas potem pomyśleć o obiedzie.
- Zapomnialem wezoraj powiedzieć -- rzekł Połaniecki - że przywozęe pani ukłony od pani Emilii Chwastowskiej.
- Nie widziałam Emilki ju\% półtora roku, ale pisujemy do siebie dość recesto. Ona mat wyjechać do Reichenhall, dla swojej matej.
-- Była na wyjezdnem.
A matla jak sic: ma!
- Nia swoje dwanaścicie lat wyrowha nad miarę i bardzo anemiczna. Nie zdaje się, żeby byla bardzo zdrowa.
- Pan często bywa u Emilki?
- Dosyć. To prawie jedyna moja znajomość w Warszawie. I przytem bardzo lubię panią Emilię.
- Powiedz mi. mój chlopeze - spytal pan Plawicki, biorąc ze stolu parę świeżych rẹkawiczek i wkładając je do kiešeni na piersiach - czem ty się whaściwie zajmujesz w Warszawie?
- Ja jestem tem, co nazywają „aferzysta". Mam dom komisowo-handlowy na spólkę z niejakim Bigielem. Spekuluję na zbożu, na cukrze, czasem na lasach i na czem się da.
- Bo ja slyszalem, że ty jesteś inżynier?
- Jestem technik. Ale nie moglem po powrocie znależć zajęcia przy żadnej fabryce i puściltem się na handel, tem bardziej, że mialem i o tem jakie takie pojęcie i że we wspólce bylem juz od lat catererh, choć interesa prowadzil sam Bigiel. Ale wlaściwym moim zawodem jest farbiarstwo.
- Jak powiadasz? - spytal pan Plawicki.
- Farbiarstwo.
- Teraz takie czasy, że trzeba się do wizystkiego brać - rzekl z godnością pan Plawicki. -- Nie ja ci to będe bral za zle. Byle zachować dawne urzciwe tradycye rodzinne - żadne zajęcie nie hańbi czowieka.

A Polaniecki, któremu na widok panny powróril dobry humor i którego rozbawila nagle "gramde\%za" pama Plawickiego, pokazal swoje zdrowe zęby w uśmiechu i odpowiedzial:

- To chwala Bogu.

Panna Marynia uśmiechnęla się równie\% i řekla:

- Emilka, która także pana bardzo lubi, pisała mi kiedyś, że pan doskonale prowadzi swoje interesa.
- Bo tu tylko z д̀ydami trudno, a zresztą konkurencya latwa. Ale i z z̀ydami, byle nie wydawać manifestów antysemickich i spokojnie swoje robić, można trafić te\% do ladu. Co do pani Emilii jednak, ona się tyle zna na interesach, ile jej mała Litka.
- Tak, ona nigdy nie byla praktyczna. Żeby nie brat męza, pan Teofil Chwastowski, bylaby stracila caly majaţek. Ale pan Teofil bardzo Litkę kocha.
- Kto Litki nie kocha? Ja pierwszy przepadam za nią. To takie dziwne dziecko i takie kochane. Mówię pani, że mam do niej zupelnạ slabość.

A panna Marynia spojrzala uwazniej na jego szczerą, zywą twarz i pomyślaka:

- Musi być trochę raptus, ale ma dobre serce.

Pan Plawicki zauwazyy tymczasem, ̇̀e czas na sumę i poczạl się zegnać z panną Marynią tak, jakby wyjè̇dżal w kilkumiesięczną podróz, następnie uczynil jej na glowie mnak krzyża i wziạł kapelusz. Panienka uścisnęła rękę Połanieckiego zywiej, niz̀ przy porannem powitaniu, ten zaś, siadająe do powoziku, powtarzal sobie w duchu:

- O, mocno ladna! mocno sympatyczna!...

Za aleją, którą Połaniecki przyjechał dnia wezorajszego, powozik wytoczyl się na drogę, gdzieniegdzie tylko wysadzoną staremi i popróchnialemi brzozami, stojącemi w nierównych odstępach. Po jednej stronie ciągnęto się pole kartoflane, po drugiej jeden ogromny lan zyta, z ociężałymi jù̀ i pochylonymi kłosami, który zdawal się spać w spokojnem powietr\%u i w pelnem świetle slonecznem•

Między brzozami przelatywaly przed powozem sroki i dudki. W dali widać było, idące ścieżkami przez plową toń zbóz i zanurzone w niej po pachy, dziewki wiejskie, w czerwonych chustkach na glowie, podobne do kwitnących maków.

- Dobre żyto - rzekl Połaniecki.
- Niezle. Robi się, co w ludzkich silach, a co Bóg da, to da. Jesteś mlody, mój drogi, więc dam ci jedną przestrogę, która ci się w przyszlości przyda. Zrób zawsze, co do ciebie należy, a resztę zdaj na Pana Boga. On najlepiej wie, czego nam potrzeba. Urodzaj tego roku będzie dobry - - i wiedzialem to z góry, bo jak mnie ma Bóg czem dotknạć, to mi zsyla znak.
- Co takiego? - spytal ze zdziwieniem Połaniecki.
- Za fajczarnią - nie wiem, czy uważaleś, gdzie ona stoi - ile razy ma być coś zlego, tyle razy pokazuje mi się mysz przez kilka dni z rzędu.
- Musi być dziura w podlodze.
- Niema dziury - rzekl, przymykając oczy i potrząsając tajemniczo glową, pan Prawicki.
- A żeby kota sprowadzić?
- Nie sprowadzę, bo jeśli taka jest wola Boża, zeby ta mysz była dla mnie znakiem i ostrzeżeniem, to nie chcę iść przecive tej woli. Otóz tego roku nic mi sie nie pokazalo. Mówilem to Maryni... Może Bóg zechce w jakikolwiek sposób okazać, że czuwa nad naszą rodziną. Suchaj, mój drogi: wiem, ̇̇e ludzie gadają, ̇̇e jesteśmy zrujnowani, a przynajmniej w bardzo zlych interesach. Otóz sam osądż: Krzemień, wraz ze Skokami, z Magierówką i Suchocinem, ma okolo dwustu pięćdzie-
sięciu wlók. Jest tam okolo s\%eśédziesięciu tysięcy rubli Towarzystwa - i nic więcej, i okolo stu tysięcy dlugów hipotecznych, wraz z twoj!! sumi!. Więc mamy juz sto sześćdziesiąt tysięcy. Liczmy teraz tylko po trzy tysiące rubli za wlókę, to uczyni siedmset pięćdriesiąt tysięcy razem: dziewięçset dziesięć tysięcy...
- Jakto? - przerwal ze zdumieniem Polaniecki to wuj liczysz długi do swego majattku?
- Żeby majątek byl nic nie wart, toby mi nikt grosza na niego nie dat, więc muszę doliczyć dugg do wartości majątku...

A Polaniecki pomyślat: „Waryat, \% którym niema co gadać" - i sluchat dalej w milcreniu.

Pan Pławicki zaś mówik:

- Magierówkę chcę rozparcelować. Myyn sprzedam, a w Skokach i Suchocinie mam margiel - i wiest, na ile go oblic\%ylem? Na dwa miliony rubli.
- Ma wuj kupca?
- Dwa lata temu pr\%yjechal tu niejaki Schaum i rogpatrywal pola. Wprawdzie pojechal, nic nie wspominając o interesie, ale jestem pewny, \%e wróci. haczej, byłaby mi siç pokazala mysz za fiajczarnią...
- Ha! niechże wraca.
- Wieš, co mi tak̇e przychodzi do glowy. Skoro jesteśs „afer\%ystą̣", weż ty sic̨ do tego interesu. Znajdź sobie tylko wspólników.
- To za gruba dla mnie sprawa.
- Więc 孔najdž mi kupca: dam ci driesięć procent od zysków.
- Co panna Marya myśli o tym marglu?
- Marynia, jak to Marynia. Zlote dziecko, ale dziecko! I ona jednak wierzy, ̇̇e Opatrzność czuwa nad naszạ rodziną.
- Slyszalem to od niej wezoraj.

Tymczasem zaczęli się zblizać do Wątorów i do leżącego na wzgórzu wśród lip kościoła. Pod wzgórzem stalo kilkanaście chlopskich drabiniastych wózków, oraz kilka bryczek i powozików.

Pan Plawicki przeżegnal się.

- To nas\% kościolek. który musisz pamiętać. Wszyscy Plawiccy tu leżą i ja wkrótce będę leżal. Nigdzie nie modlę się lepiej, jak tu.
- Widzę, że będzie sporo ludzi - rzekł Polanierki.
- Jest bryczka Gątowskiego, kocz Zazimskich, poworik Jamiszów i kilka innych. Jamiszów musisz także pamiętać. Ona niepospolita kobieta, on. niby wielki agronom i radca, ale safanduła. który nie rozumial jej nigdy. W tej chwili poczęto dzwonić na wieżyczce kościelnej.
- Spostrzegli nas i dzwonią - rzek! pan Plawicki -- suma zaraz wyjdzie... Zaprowadzę cię po mszy na grób mojej pierwszej zony; pomódl się za nią, bo to przecie twoja ciotka... Zacna byla kobieta. świeć jej Panie!

Tu pan Plawicki podniósł znów palec, by obetrzec prawe oko, Połaniecki zaś spytal, chcąc zmienić nastrój ro\%mowy:

- A pani Jamiszowa była kiedyś bardzo piękna? Czy to ta sama?

Twarz pana Plawickiego rozjaśniła się nagle. Na chwilę wysuną koniec języka z uczernionych wąsików, następnie zacząl klepać Polanieckiego po łydce i rzekl:

- Warta jeszcze gr\%echu, warta, warta!...

Tymezasem zajechali i. obszedlızy kościól, weszli bokiem do zakrystyi, nie chaąc prreciskać się prrez trum. Panie siedziaky w bocznych lawkach, tuz przed stallami. Pan Pławicki zajạl Mawkę kollatorskạ, w której byli tylko państwo Jamiszowie: on, c\%lowiek, wyglạdający bardzo staro, \% twarzą inteligentną i zgnębioną, ona, kobieta dobrze pod sześćdziesiąt, ubrana niemal tak, jak panna Marynia, to jest w suknię perkalową i slomiany kapelusz. Pelne grzec\%ności ukłony, jakie jej poczal skladać pan 1’łıwicki, i uprzejmy uśmiech, z jakim mu je oddawala, wskazywaly, ze panuja między nimi blizkie i oparte na wzajemmej adoracyi stosunki. Po chwili pani, podnióslszy lometkę do oczu, zaczęla przyglądać się Polanieckiemu, nie rozumiejace widocznie, kto mógl panu Plawickiemu towarzyšyć. W tylnej lawce za nimi, jeden z sąsiadów, korzystając z tego, ze msza jeszcze nie rozpoczęta, końr\%yl jakies's opowiadanie o polowaniu, powtórzyl bowiem kilkakrotnie drugiemu salsiadowi: „Moje psy dobrze goniom..."; potem obaij prrerwali tę rozmowę i zaczęli obmawiać Pławirkicgo i pamią Jamiszową tak glośno, że kazde slowo dochodziło do us\%u Połanieckiego.
l'otem wys\%edl ksiadz ze m\%i!. Na widok tej mszy i lugo kościółka pamiçé Pokmieckiego món wróciła do lat dziecimych, gdy bywal tu \% matkaị. Mimowoli rodzilo sié w nim \%lziwienie, jak dalece na wsi nic się nie \%mienia. próc\% ludzi. Jednych skkidaja! na ksiç̇ej grudzi, drudzy się rodza, ale nowe íycie podstawia sie w dawne formy. i kto proyjè̀dża po dlugicj niebytności, z daleka, temu się zdiaje, ze to wszystko, co poprzednio widziak,
było weroraj. Kościól był ten sam; nawa była równie pełna plowych glów chlopskich, szarych sukman, czerwonych i żóltych chustek, oraz kwiatów na glowach dziewek; tak samo pachniało kadzidlem, świè̇ym tatarakiem i wyziewami ludzkimi. Zal jednem z okien rosła ta sama brzoza, której cienkie galạzki wiatr, gdy się podniósl. rzucal na okno i, przesłaniając je, napelniał kościól zielonawem światlem; tylko ludzie byli nie ci sami: część tamtych rozsypywala się sobie spokojnie w proch, lub wydostawala się trawą z pod ziemi; ci zaś, którzy zostali jeszcze, byli jacyś pochyleni, zgarbieni, mniejsi, jakby powoli zasuwali się pod ziemię. Połaniecki, który chlubił się tem, ̇̀e unika wszelkich zagadnień ogólnych, a który w gruncie rzeczy, mając jakby nie wylonioną jeszcze dostatecznie z wszechbytu slowiańską glowę, zajmowal się niemi mimowoli ciągle, myślał teraz, ze jednak jest okropna przepaść między tą wrodzoną ludziom namiętnością życia, a koniecznością śmierci. Myślał także, że może dlatego wszystkie systemy filozoficzne mijają, jak cienie, a msza po staremu się odprawia, iż ona jedna obiecuje dalszy i nieprzerwany ciag.

Sam, wychowany za granicą, nie bardzo weń wierzyl, przynajmmiej nie byl go pewny. Czul on w sobie, jak wszyscy dzisiejsi. najnowsi ludzie. niepohamowany wstręt do materyalizmu, ale wyjścia jeszcze nie znalazl, i co więcej. zdawało mu się. zee go nie szuka. Byl nieświadomym pesymistạ, jak ci. którzy szukają czegoś, czego nie mogą znaleźć. Odurzal się zajęciami. do których przywykl, i tylko w chwilach wielkiego przyplywu owego pesymizmu pytak siebie: na co to wszystko? na
co się zdało robić majątek. prićować. żenić się. plodzić dzieci -- skoro wszystko kończy się prrepaścią! Ale to bylo czasem i nie zmieniało się w stalia zasadę. Ratowała go od niej mlodość - nie pierwsza - ale tez̀ jeszcze nie gasnąca, pewna tęgość duchowa i fizyczna. samozachowawczy instynkt. przyzwyczajenie do pracy, \%ywość charakteru i wreszcie tia siła elementarna, która popycha męzczyınę w objęcia kobiety. I teraz więc od wspomnień dziecinnych, od myśli o śmierci, od zwątpienia o celowości mak̇eństwa, przeszedl do myśli whasnie o tem, ze tego, co w nim jest lepsze, nie ma komu oddać, a dalej przeszedl do panny Maryni Plawickiej, której perkalowa suknia, pokrywajạca mlode i wysmukle ciało, nie schodzila mu \% oc\%u. Przypommial sobie, że gdy wyjeżdżal, pani Emilia Chwastowskal. wielka przyjaciólka jego i panny Maryni, powiedziala mu, śmiejąc się: „Jeśli pan. będạc w Krzemieniu, nie zakocha się w Maryni, to zamknę przed panem drzwi". On jej odpowiedzial z wielka fantazy:a, ze jedzie tylko wydusić pieniądze, nie zakochać się. ale to nie była prawda. Gdyby w Krzemieniu nie bylo pamny Plawickiej, bylby \%apewne dusil pana Phawickiego w dals\%ym ciagu listownie. albo sposobami prawnymi. Myślat tez o niej i o tem, jaik ona wyglada, ju\% w drodze. i był zly. że jedzie także po pieniądze. Wmawiaçe wo siehlie wielkil stanow'zość w takich razach. postanowil przedewszystkiem dochodzić swej nalė̇ności i raczej gotów był pr\%esadzić. niz̀ nie dosadzic w terminie. Obiecywal to sobie. zwhis\%cza pierws\%ego wieczora, gdy\% Marynia, jakkolwiek podobala mu się dosyć, nie učynika na nim tak wielkiego wrazenia,
jak myślał, a raczej uczynika inne. Ale dzisiejszego rana bardzo wpadla mu w oko. „Sama jest. jak ranek - mówił sobie - ładna, i wie, ¿̀e ładna! Kobiety zawsze to wiedzą!"

To ostatnie odkrycie usposobiło go dość niecierpliwie, albowiem pragnąl wrócić jak najprędzej do Krzemienia, by dalej obserwować kobiety na tym okazie, który w Krzemieniu mieszkal. Jakoz̀ msza skończyla się niebawem, pan Plawicki wyszedl zaraz po przeخegnaniu, mial bowiem jeszcze przed sobą dwa obowiązki: pierwszy, pomodlenia się na grobach obu żon, które leżaly pod kościolem. drugi - odprowadzenia pani Jamiszowej do powozu; ̇̇e zaś żadnego nie chcial opuścić. więc musial się liczyć z czasem. Połaniecki wyszed z nim razem, i wkrótce znaleźli się před plytami kamiennemi. wprawionemi tuz̀ obok siebie w ścianę kościelną. Pan Pławicki klęknąl i modlil się przez chwilę w skupieniu, potem, wstawszy, obtarl lzy. które naprawdę zawisky mu na rzęsach, a wreszcie, wziąwszy Połanieckiego pod ramię. rzekł:

- Tak! stracilem obie - i żyć muszę.

Tymczasem przed kościelnemi dr\%wiami ukazala się pani Jamiszowa w towarzystwie męża, tych dwóch sąsiadów, którzy já obmawiali przede msza i młodego pana Gątowskiego. Na jej widok pan Plawicki pochylif się do ucha Połanieckiego i rzekl:

- Jak będzie wsiadala do powozu. uważ, jaką ma ieszcze nogę.

Po chwili złączyli się obaj z towarzystwem; rozpoczęly się ukłony i powitania. Pan Plawicki przedstawil Polanieckiego, potem, zwracając się do pani Jamiszowej,
dodal z uśmiechem c\%lowiekil, przekonanego, że mówi coś, na co nie byle ktoby się zdobyl:

- Mój krewny, który przyjechal wujaszka uścisnąć i. . . přycisnąć. . .
-- Pozwalamy tylko na pierwsze, inaczej będzie z nami sprawa - odrzekla dama.
- Ale Krzemień, to twarda rzecz - mówil dalej Pławicki - połamie sobie na nim zęby, choć mlody.

Pani Jamiszowa przymknęta oczy.

- Ta łatwość - rzekła - z jaką pan temi iskrami sypie... c'est inoui! Jak dziśs zdrowie pana?
- W tej chwili czuję się zdrów i młody.
- A Marynia?
- Była na rannej mszy. Czekamy państwa o piątej. Moja mała gosposia łamie sobie tam główkę nad podwieczorkiem. Śliczny dzień...
- Więc przyjedziemy, jeśli moja newralgia mi pozwoli... i jeśli pan mąż pozwoli.
- Sąsiedzie? jakże? - spytal pan Plawicki.
- Zawsze chętnie, owszem! - odpowiedzial zgnębionym głosem sąsiad.
- Zatem, au revoir!
- Au revoir! odpowiedziała pani.
I. zwróciwszy się do Połanieckiego, wyciạgnęla do niego rękę:
- Miło mi bylo poznać pana.

Pan Plawicki podal jej ramię i odprowadzil do powoziku. Dwaj sąsiedzi odjechali równiez̀, Polaniecki zostal prze\% chwilee sam z panem Gątowskim, który przypatrywal mu się dośćc niechętnie. Polaniecki pamiętal go nie-

## - 69 -

zgrabnym chlopakiem, teraz zaś z „niedźwiadka" wyrósk mężczyzna duży i może przycię̇̇ki w ruchach, ale raczej przystojny, z bardzo pięknym, jasnym wąsem. Polaniecki nie zaczynal z nim rozmowy, czekając, az tamten pierws\%y się odezwie, lecz ów, zasadziwszy ręce w kieszenie, milczal uparcie.

- Dawne maniery mu zostaly - pomyślal Połaniecki.

I z kolei uczul także niechęć do tego mruka.
Tymczasem pan Plawicki, wróciwszy od powozu Jamiszów, spytal naprzód Polanieckiego: „Uważaleś"? a potem rzekl:

- No, Gątosiu, pojedziesz swoją bryczka, bo w koczu tylko dwa miejsca.
- Pojadę bryką, bo wiozę psa dla panny Maryi odpowiedzial mlody czlowiek.

I, skłoniwszy się, odszedl. Po chwili Plawicki i Polaniecki znaleźli się na drodze do Krzemienia.

- Ten Gątowski, to te\% podobno jakiś powinowaty wuja? - spytal Polaniecki.
- Dziewiąta woda po kisielu. Oni bardzo podupadli. Ten, Adolf, ma jeden folwarczek i pustki w kieszeni.
- Ale w sercu pewnie nie pustki?

Pan Plawicki wydą usta:

- Tem gorzej dla niego, jeśli mu się coś marzy. Może on i dobry czlowiek, ale symplak. Ani to wychowania, ani wyksztalcenia, ani majątku. Marynia lubi go raczej: znosi.
- A, znosi?
- Widzisz, jest tak: ja poświęcam się dla niej i sie-

dzę na wsi, ona poświęca się dla mnie i siedzi na wsi. Tu są pustki; pani Jamiszowa jest znacznie od niej starsza, młodzieży wogóle niema, žyrie nudne, ale ro robić? Pamiętaj, mój chlopree, że życie to szereg poświęcen. Třeba tee zasadę nosić w sercu i w glowie. Zwlaszcza ci, co należa do uczciwych i trochę widniejszych rodzin, nie powimni o niej zapominać. A Gettowski bywa zawsze u nas w niedzielę na obiedzie -- i dziś, jak slyszaleś, wiezie psa.

Umilkli i jechali wolniej po piasku. Sroki przelatywaly teraz przed nimi z brzozy na brzozę w stronę Krzemienia. Za powozikiem jechał na bryczce pan Gątowski, który, rozmyślając o Polanieckim, mówil sobie:

- Jeśli przyjechal ich gnębić, jako wierzyciel, nadkręcę mu karku, jeśli jako konkurent - nadkręcę mu tè̀.

Z dziecinnych lat mial on nieprzyjazne dla Połanieckiego uczucia. Niegdyś spotykali się oni czasem i wówczas Polaniecki go wyśmiewal, albo, jako starszy o parę lat, nawet bijal.

Wreszcie przyjechali i w pól godziny później znaleźli się wszyscy wraz z panną Marynią w jadalnym pokoju przy stole. Mody psiak, przywieziony prze\% Gątowskiego, korzystając \% pr\%ywileju gościa, kręcil się pod stolem, a rzasem wspinal się na kolana obecnych z wielkiem そauffiniem i radością, objawiana za pomoca kiwania ogonem.

To jest Gordon, ceter - mówil Gątowski - on jest jeszcze glupi, ale to mądre psy i przywiązują się okrutnie.
-- Sliczny jest i bardzom panu wdzięczna - od-

## - 31 -

powiedziala panna Plawicka, patrząc na lśniąco-czarnạ szersćc i zơlte piętna nad oczyma psa.

- Zanadto przyjemny - dodal pan Plawicki, pokrywając kolana serwetal.
- Do pola też takie lepsze od zwyczajnych ceterów.
- Pami i poluje? - spytal Polaniecki.
- Nie, nigdy nie miałam do tego ochoty. A pan?
-- A ja czasem. Zresztą z̀yję w mieście.
- Dużo bywaš? - spytal pan Plawicki.
- Prawie nigdzie. U pani Emilii, u mojego wspólnika Bigiela, u Waskowskiego, który byl niegdyś moim profesorem, a który teraz jest dziwakiem - i oto wszystko. Oczywiście czasem chodzę do ludzi, gdy mam do nich interesa.
- To źle, mój chlopczẹ. Mody czlowiek powinien mieć i utrzymywać dobre stosunki towarzyskie, zwlaszcza, gdy ma do nich prawo. Kto się potrzebuje piąć, to co innego, ale ty, jako Polaniecki, możesz wszędzie bywać. Ja ci to powiadam. Z Marynią wiecznie mam te same historye. Dwa lata temu, gdy skończyla ośmnaście lat, zawiozlem ja w zimie do Warszawy. Rozumiesz, że tego się darmo nie robi i ze to wymagalo pewnych ofiar z mojej strony. No i cóz!? Siedziala po calych dniach u pani Emilii i czytawaly ksią̇zi. Drikus mi się urodzil i dzikus pozostanie: możecie sobie podać ręce.
- Podajmy sobie ręce! - zawolal wesoło Polanierki. A ona odrzekla, śmiejąc się:
- Kiedy, sumiennie, nie moge, bo to niezupelnie tak było: czytywałam książki z Emilką, prawda, ale bywaliśmy z papą dużo i wytańczylam się na cale życie.
- Niech się pani nie zarzeka.
- Nie! ja się nie zarrekam. tylko nie tęskniç.
- To widocznie nie wywiozia pani wspomnień.
-- Widočnie. Zostala mi tylko pamieć, ale to jest co innego.
- Tego ja, pani, nie rozumiem.
- Bo pamięć, to jest skład, w którym lė̇y przeszlość, a wspomnienie ma miejsce wówczas, gdy się do tego składu schodzi, ̇̇eby coś wydobyć.

Tu panna Marynia przestraszyla się nieco wlasnạ odwagą, z jaką zapuścila się w filozoficzny wywód nad różnica pamięci i wspomnień, skutkiem czego zaczerwienila się dość mocno; Połaniecki zaś pomyślał:

- I nieglupia, i śliczna.

Głośno zaś rzekl:

- Mnie to do glowy nie przyszlo, a to takie latwe.

I objal jạ oczyma. pelnemi sympatyi. Była rzeczywiście bardzo ładna, bo uśmiechnięta. nieco zmieszana pochwatạ, a zarazem i uradowana nią szczerze. Zarumienila się jeszcze więcej, gdy śmialy mlody czlowiek rzekł:

- Jutro, przed wyjazdem, poprosze o miejsce... choć w skladzie.

Ale on mówil to tak wesolo, ̇̇e nie moz̀na się bylo na niego gniewać, i ze panna Marynia odpowiedziała mu nie bez pewnej kokieteryi:

- Dobrze. ale i ja w̌ajemnie...
- W takim razie musiatbym schodzić do składu tak czę̧sto, że wole od razu w nim zamieszkać.

To wydalo sie pannie Plawickiej niece za śmiate na tak krótka znajomość, ale tymczasem pan Plawicki ozwal się:

## - 33

- Podoba mi się Polaniecki. Wolę go od Gątosia, który siedzi, jak mruk.
- Bo ja umiem mówić tylko o tem. co się da wziąć w ręke - odpowiedzial z pewnym smutkiem mlody czlowiek.
— To weź w rękę widelec - i jedz.
Polaniecki uśmiechnął się. panna Marynia nie, gdyz̀ żal jej się zrobilo Gątowskiego, skutkiem czego skierowala rozmowę na rzeczy, które dadzą się wziąć w rękę.
- Albo kokietka, albo ma dobre serce - pomyślal znów Połaniecki.

Lecz pan Plawicki, który widocznie przypomnial sobie ostatni pobyt zimowy w Warszawie, spytal:

- Powiedz mi Stachu. ty znasz Bukackiego?
- Jakże. To przecie mój bliższy krewny, niz̀ wuja.
-- My z calym światem jesteśmy krewni - literalnie z calym światem. Bukacki. to byl najgorliwszy tancerz Maryni. Obtańcowywal ją na wszystkich wieczorach. Połaniecki zaczą̨ się znowu śmiać.
- I za calą nagrodę poszedı do składu, w kurz. No, ale tego przynajmniej odkurzać nie trzeba. bo taki kolo siebie staranny, jak np. wujaszek. To największy elegant w Warszawie. Co on porabia? Administruje świeżem powietrzem, to się znaczy, z̀e jak pogoda, wychodzi lub wyjeżdża na spacer. Przytem jest oryginal. który ma jakieś szczególne zakomórki w glowie. Ten czlowiek podpatruje takie rozmaite rzeczy, któremi nikt innyby się nie zajmowal. Kiedýs, po jego powrocie z Wenecyi. spotykam go i pytam, co tam widzial, a on mi odpowiada: „Widziałem na Riva degli Sehiavoni, jak raz plynęło pól
skorupki od jajka i pól cytryny: stykaly się, potrącaly, oddalaky, zbliżaly, wreszcie - paf! pól cytryny wpadıo w pól jajka i poplynęly razem. Patř, co to znaczy harmonia!" Oto, czem zajmuje się Bukacki, choć dużo umie i np. na sztuce zna się dobrze.
- A mówią o nim, że bardzo zdolny?
- Moze, ale do niczego. Zjada chleb - i na tem koniec. Żeby przynajmniej byl przytem wesoly, ale on jest w gruncie rzeczy melancholik. Zapomnialem powiedzieć: i kocha się w pani Emilii.
- Emilka dužo prıyjmuje? -- spytala panna Marynia.
- Nie. Bywam ja, Waskowski, bywa Bukacki, no i jeszcze Maszko, adwokat, ten, co to kupuje i sprzedaje majatki ziemskie.
- Ona pewnie i nie bardzo może przyjmować, bo dużo czasu musi poświęcać Litce.
- Biedactwo drogie - rzekl Polaniecki - Pan Bóghy dal, żeby jej przynajmniej pomógl ten Reichenhall!

I wesola twarz jego pokryla się w jednej chwili prawdziwym smutkiem. Teraz panna Marynia spojrzala na niego oczyma, pelnemi sympatyi - i z kolei pomyślala po raz drugi:
-- On jednak musi być naprawdę dobry.
A pan Plawicki zacząl mówić, jakby sam do siebie:

- Maszko, Maszko... Ten także kręcil się kolo Maryni. Ale ona go nie lubiła. Co do majątków, ceny teraz takie, że pożal się Boże.
- Whaśnie Maszko twierdzi, że w tych warunkach dobrze jest kupować.

Tymczasem obiad się skończył i przeszli do salonu
na kawę, podczas której pan Plawicki dworowal sobie z pana Gątowskiego, co zwykl byl czynić w chwilach dobrego humoru i co młody czlowiek znosil cierpliwie ze względu na pannę Marynię, ale z miną, która zdawala się mówić: „Ej, żeby nie ona, wytrzą̧stbym z ciebie wszystkie kości!" Po kawie panna Marynia siadła do fortepianu. podczas gdy ojciec kladı pasyansa. Grala nieszczególnie, ale jej jasne i spokojne czolo ladnie rysowało się nad pulpitem. Koło piątej pan Plawicki spojrzal na zegarek i rzek!:

- Jamiszowie nie przyjeżdžają.
- Przyjada jeszcze - odpowiedziaka Marynia.

Ale on od tej pory ciạgle spoglądal na zegarek i co chwila ogłašal nowinę, że Jamiszowie nie przyjeżdžają. Nakoniec kolo szóstej rzekl grobowym glosem:

- Musialo się zdarzyć nieszczęście.

Polaniecki stal w tej chwili kolo panny Maryni, która rzekla przyciszonym glosem:

- Oto i bieda! Tam się pewnie nic nie stało, ale papa będzie do wieczora w zlym humorze.

Polaniecki chcial w pierwszej chwili odpowiedzieć, że zi to nazajutř̌, jak się wyśpi, to będzie w dobrym, ale widząc istotną troskę na twarzy panny, odrzekt:

- To, ile pamiętam, niedaleko: niech pani pośle kogo dowiedzieć się, co się stalo.
-- Możeby poslać kogo, papo?
Lecz on odpowiedzial z goryczą:
- Zbytek laski. Pojadę sam.

I, zadzwoniwszy na slużącego, wydal polecenie, by zaprzęgano. Poczem zastanowil się przez chwilę i rzekl:

- Enfin, na wsi zawsze może się trafić, że ktoś przyjedzie i zastimie moją córkę sumą. To nie miasto. Przytem jesteście krewni. Ty, Gạtowski, możesz mi być potrzebny, więc bądź laskaw pojechać ze mną.

Wyraz najwyı̀szej niechęci i niezadowolenia odbix się na twar\%y mlodego czlowiekal. Przeciạgną ręka po swej plowej czuprynie i rzekl:

-     - Nad stawem jest wyciągnięte czólno, którego ogroolnik nie może zepchnąć; obiecalem pannie Maryi, że je zepchné, tylko ostatniej niedzieli nie puścila mnie, bo lako, jak z cebra.
- To skocz i spróbuj, do stawu trzydzieści kroków, za parę minut wrócis\%.

Gatowski, rad nie rad, wyszedl do ogrodu, pan Plawicki zaś, nie zwracając uwagi na Połanieckiego i córkę, powtarzal, chodząc po pokoju:
-- Newralgia w glowie, zało丸yłbym się, że newralgial w glowie; Gą̣owski, w razie potrzeby, może skoczyć po doktora. Ten safianduka, ten radca bez rady, pewnoby nie poskak.

I, potrebując widocznie wywreeć na kimś swój zly humor, dodał, zwracajage się do Połanieckiego:

- Nie uwierzyš, co to zil cymbar!
-- Kto taki?
- Jamisz.
- Ale, papo... - zaczęla panna Marynia.

Lerz pan Plawicki nie dał jej skończyć i rzekł ze wrrastajaceym zlym humorem:

- Wiem! Nie podobal ci się to, że ona okazuje mi troché przyjaźni i troskliwości. Czytaj sobie artykuly rol-
nicze pana Jamisza, uwielbiaj go, stawiaj mu posạgi. ale pozwól mi mieć moje sympatye.

Tu Połaniecki mógl podziwiać istotną slodyc\% panny Maryni, gdyえ̀, zamiast się zniecierplivić, podbiegła do ojca i, podsuwajazc czolo pod jego uczernione wạsiki, rzekła:

- Zaraz zaprzęgną, zaraz! Moze trzeba, żebym i ja pojechala, a tymczasem niech się brzydki tatuś nie gniewa, bo sobie zaszkodzi.

Pan Plawicki, który rzeczywiście by do niej morno przywiazany, pocakowal ja w czolo i rzekl:

- Wiem, 文e w gruncie rzeczy masz dobre serce. ale co tam znów Gątowski robi!

I prze\% otwarte drzwi ogrodowe poczal wolac na młodego c\%lowieka, który te\% powrórił niebawem zmęczony i rzekt:

- W środku stoi woda i za daleko wyciạgnięte; próbowalem i nie mogę.
- To bierz czapkę i ruszajmy, bo slyszę. \%e zajechali.

W chwilę potem młodzi ludzie zostali sami.

- Papa przywykk do trochę wykwintniejszego towarzystwa, niz̀ jest na wsi - rzekha panna Marynia wiec dlatego lubi panią Jamiszowa, ale i pan Jamis\% jest bardzo zacny i rozumny czlowiek.
- Widzialem go w kościele. Wydal mi siç, jakby przybity.
- Bo naprawdę, to on jest chory, a praytem bardzo zalpratcowany.
-. Tak, jak pani.
- Nie. Pan Jamis\% doskonale prowadzi gospodarstwo, a przytem dużo pisuje o rzeczach rolniczych. Na-
jej przeszkadza i spojrzała na niego, ale w chwili, gdy ich oczy się spotkally, pojęłil powód i. zarumieniona, schyliła się, chcąc niby wiązać uwȧ̇niej. Polaniecki uczuł ja blizko, uczul cjeplo, bijące od niej, więc i jemu serce zabilo żywiej.
- Mam bardzo mile wspomnienia - rzekl z dawnych moich tutejszych wakacyi, ale teraz wywioze jeszore milsze. Pani jest bardzo dobra, a przytem zupernie, jak jaki kwiat, w tym Krzemieniu. Pod slowem, nie przesadzam.

Panna Marynia zrozumiala, ze mlody czlowiek mówi to suczerze, moze nieco za śmialo. ale raczej przez wrodzoną żywość, niż dlatego, 库e zostal z niạ sam na sam; więc nie obrazika się, tylko zaczęla niby gderać zartobliwie swoim milym, przyciszonym glosem:

- Proszę mi nie mówić grzeczności, bo naprzód źle obwiążę rękę, a powtóre ucieknę.
- To niech pani źle obwiąze rękę, ale zostanie. Taki śliczny wieczór.

Marynia skończyla robotę z chustką i poszli dalej. Wieczór rzečywiście zapowiadal się śliczny. Slońce znizało się, staw, nie marszczony powiewem wiatru, lśnił ogniem i zotem. W dali, za woda, majaczaly spokojnie olszyny; bliぇn\%e dr\%ewa rysowaly się w zarumienionem ju\% powietrzu bardzo ezysto. Na podwórzu, za domem, klekotaly bociany.

- Miky Krzemień, bardzo mily! - powtarzal PoXimiecki.
- Bardzo -- odpowiedziala Marynia.
- To te\% ja rozumiem pani proywiązanie do tego
miejsca. Przytem, jak się w coś wkłada pracę. to to jeszcze bardziej przywiązuje. Rozumiem też, że na wsi można mieć dobre chwile... Ot. jak teraz. Przecie tu jest tak dobrze. W mieście ogarnia czasem zmęczenie, zwlaszcza tych, którzy, jak ja. siedza po uszy w rachunkach. a pryytem sá samotni Bigiel, mój wspólnik. ma zoné i dzieci - to dobrze! Ale ja co? Ja nieraz mówié sobie: Ot, pracuję i co mi z tego? Dajmy na to, ze bédę miak trochę pieniędzy - i co dalej? - nic. Jutro zalwsze takie same, jak dziś, robota i robota! Widzi pani. jak się czlowiek wciągnie w coś, jak idzie tym pędem, np. robienia pieniędzy, to mu się zdạje, ̇̀e to cel. Ale przychodza! chwile. w których myślę, ̇̀e mój oryginał Waskowski ma skuszność, i że nikt. kto się kończy na ski, albo na wicz, nie potrafi whozyc w to calej dus\%y i poprzestac: na tem wyłącznie. On powiada, że w nas jeszcze za świeŻa pamięć poprzedniego istnienia. i ze wogóle Slowianie maja inną misyę. To jest wielki oryginał i filozof i mistyk. Ja się z nim sprzeczam i robię pieniądze, jak mogé. ale teraz naprzykład, jak tak chodzę \% panią po tym ogrodzie, to, doprawdy, zdaye mi się. że on ma shusmo.sic.

I przez chwilę szli w milczeniu. Swiatlo stawalo sié coraz bardziej rumiane i twarze mieli jakby zanurzone w czerwonym blasku. Przyjazne, wzajemne uczucia waratstaly w nich \% każdą (hwilạ. Bylo im z sola a dobře i spokojnie.

Polaniecki odczuwal to widocznie. gdyz po niej;ikim czasie rzek!:

- Co mnie pani Chwastowska mówika i co jest prawda, to, że do pani ma się $w$ godzinę po poznaniu wię-


## - 42 -

cej ufności i bliżej się jest $z$ nią, niz $z$ kim innym w miesiąc Teraz to sprawdzilem. Zdaje mi się, że panią znam od dawna. Myślę, że tylko osoby niezwykle dobre robią takie wrażenie.

A panna Marynia odpowiedziala z prostotą:

- Emilka kocha mnie bardzo i dlatego mnie chwali. Choćby to była prawda, co ona mówi, to jednak pr\%ypu-

- Wezoraj, rzeczywiście, zrobila pani na mnie inne wrażenie, ale była pani zmęcoona i semna.
- Byłam trochę.
- I czemu pani spać nie poszla! Skułacy mógl mi zrobić herbaty, a wreszcie byłoby się i be\% tego obeszlo.
- Nie, tak malo gościnni nie jesteśmy. Papa mówil, そe wypada, by które z nas pana przyję̧o. Bałam się, ze zechce sam czekać, a jemu to szkodzi, więc wolakam go zastapić.

Połaniecki pomyślak: „Pod tyın względem mogłaś byé spokojną, ale jestés poczciwa, ze starego egoistę oskanias\%."

Następnie rzekk:

- Přepraszam panią i za to, ze zaraz zaczalem mówić o interesach. To kupieckie przyzwyczajenie. Ale te\% potem sam sobie powiedzialem: „Jesteś taki, owaki!" - i ze wstydem przepraszam.
- Niema za co, bo niema winy. Panu powiedziano, ¿̇e ja się wszystkiem zajmuję, więc pan udał się do mnie. Zwolna zorze rozpalaly się cora\% mocniej. Po niejakim czasie wrócili ku domowi, o ile że wieczór zapowiadal sie: piękny, wiec siedli na werandzie ogrodowej.


## - 43 -

Polaniecki wszedl na chwile do salonu. poczem wrowil ze stolecrkiem od nóg i. przyklęknịws\%y, zacza! go porlsuwać pod stopy pamny Maryni.

- Dziękuję. bardzo driękuj̧-odpowiedziada. puchylając się i obejmujạ̣ rękoma suknię -- jaki pan dobry! daiekuje bard\%o!
$\Lambda$ on mówit:
- Ja jestem \% natury mienwatong, ale wir pami.
 nadzwyczeij ochramiad i pani Chwastowska musi o tem pamiectać.
- I ona pamięta - odrrekla pamna Maruia i wsaysey bedziemy jej w tem pomagali. (idyby byta nie wyjechala do Reicheuhallu, bytahym ja zaprosita do mas.
- A jahym proy.jechal zal Litk:! be\% \%iprow\%enia.
- Wiec zapras\%am pana w imienin papy ra\% na 7.aws\%e.
- Niech pani tego lekko nie mówi. bom gotów naduzyé grzecznośri. Muie tu jest bartzo dobree, więr, ilekroc: bectrie mi zole w Wins\%inwie, to tu uriekne - pod opicke p:ni...

Teraz Polanierki wiedzial ju\%. \%e slowa jego pr\%eznaczone sat na to, by ich zblizyć. by nawiatzac miectzy nimi sympatyę, i mówil je równie umyśhie, jak szrzerze. a mówiąc, patroyl na tee lagodną. mlodạ twan\% która. oświecona zachodzalrem slońcem, wydawala się jes\%če spokojniejsza niz zwykle. Pamna Marynia podniosla tè̀ na niego swe niebieskie oczy, w których bylo jakby pytimie: „Czy mówisz to wypadkiem, czy momasin?" i odřekli nieco ciszej:

## - 44 -

- Dobrze.

I oboje umilkli, czując, że istotnie coś zawiązuje sie miedzy nimi

- Driwi mnie, ze papa nie wraca-rzekła wreszcie panna Marynia.

Rzeczywiście slońce zaszlo; w czerwonym zmierzchm porzal kràyć cichym lotem lelek, a w stawie ozwaly sié żiby.

Lecz Pokmiecki nie odpowiedziak na urage panienki i, jakby pograżony we whasnych mystath, zactąl mówić:

- Ja nie analizuję z̀ycia, bo nie mam na to czasu. Grly mi jest dobroe, jak naproykkad w tej chwili, to czuje, ze dobrze, gdy źle, to źle - ot i ws\%ystko. Ale preed piecciu lub sześciu laty było inačej. Była nas cala paczki ludzi, którzy się schodzili ni rozprawy o znaczeniu życia. Było kilku uczonych i jeden literat, dziś dość znany w Belgii. Zadatwaliśmy sobie pytania: dokąd idziemy, jaki wšystko ma sens. jaką wartość i jaki koniec? Caytywaliśmy pesymistów i gubiliśmy sic̨ w rozmaitych pytamiarh. be\% dna. tak jak mój jeden zmajomy, asystent przy katedrze astronomii. który, jak zarcą̉ się gubić w przestrzeniatch międzyplanetamych. tak zgubil w nich mózg... I potem mu sie zdawało, że jego glowa krazzy po paratoli w nieskońčoności... Później wyzdrowial i zostal księdzem. My równie\% nie mogliśmy do niczego dojść, nat ničem odpoczaci... Zupełnie jak to ptactwo, które leci proez morzat i nie mat nat rem usiacséc. Ale ja wreszcie spostr\%eglem dwie rzer\%y: oto naprzód, ze moi Belgowie biora to wsyystko muiej do serai, ni\% ja... my jesteśmy naiwniejsi... Powtóre, خe mi sie ochota do roboty psuje
i że robię się niedolęgą. Wów cans wriạlem się za usẓy i zacząlem na umor farbować perkaliki. Potem też powiedzialem sobie tak: zycie jest w prawach natury czy mądrych. czy glupich. mniejoza z tem - ale jest. Żye trzeba, więc trzeba z życia wydobyć, co się da. I chee coś wydobyć. Waskowski powiada wprawdzie. ze mé. Slowianie, nie potrafimy na tem poprzestać. ale to sie tak gada. Że na samych pieniạdzarh nie potratimy - na to od biedy zgoda. Ale ja sobie powiedzialem. że próc\% pieniędzy są jeszcze dwie rzeczy: spokój - i wie pani co? - kobieta. Bo trzeba, żeby czlowiek mial się z kims wszystkiem podzielić. Potem musi brć śmierć - dobrze: ale gdzie się zaczyna śmierć. tam się ludzka glowa kończy. „That's not my business!* jak powiada Anglik. Tymczasem trzeba mieć komu to oddać. co czlowiek ma i zdobywa - czy to pieniądze. czy zaslugẹ. czy slawe... Jesli sa dyamenty na księżycu. to waz̧ytko jedno. bo niema nikogo, ktoby uznal. że one coś warte. Tak simo i czlowiek musi mieć kogoś. ktoby go uznawal. A ja sobie myślę: kto mnie uzna. jeśli nie kobieta - bỵle bỵla ogromnie dobra. ogromnie pewna i bardzo moja i bardzo kochana. To wszystko. czego mozna chrié. bo z tefo idzie spokój - i to jest jedyna rzerz. ktora ma whe. Ja to mówię nie jako poeta. ale jako czlowiek pagztywny i kupiec. Mieć przy sobie drugą glowę - to jest i cel. A potem niech będzie co chce. Oto moja filozofia.

Połaniecki twierdzil, że mówi jak kupiec, ale mówił także jak czlowiek rozmarzony, bo tak nodzialal na niezo i ten wieczór letni, i obecnoś która pod tak wieloma wzo

## - 46

gloszonym przed chwilą poglądom. Połanieckiemu równiè̀ musialo to przyjsćc do glowy, gdyえ̇, zwróciwszy się wprost do niej, rzekl:

- Ja tak ot myślę, ale i z tem się zwykle przed ludźmi nie wygaduję. Dziśs mi się jakoś na to zebralo, bo powtarzan, ze pani Emilia ma sluszność: z panią się jest w jeden dzień bližej, niz̀ z innemi w rok. Pani musi być bajecznie dobra! Oto, bylbym glupstwo zrobil, gdybym nie przyjechał do Krzemienia. I będę przyježdżal tak częesto, jak pani pozwoli.
- Niech pan przyjeżdżà... często.
- Driękuję.

I wyciągnạt rękę, a panna Marynia podała mu także dloń, jakby na znak przymierza.

Ach, jak i on się jej podobal, ze swoja twařa szczerą, męską, ze swoj:̨̣ ciemną czupryną i pewnạ dzielnością w calej postawie, ze swemi $\neq y w e m i ~ o c z y m a!~ P r z y-~$ wiózk přytem tyle tych tchnień, których jej w Krzemieniu brakło; jakieś nowe widnokręgi, wybiegające daleko poza staw i olszyny, które zamykaly widnokrạg krzemieński. Zrobili tez̀ jelnego duia tyle drogi, ile jej mo\%na było zrobić.

Siedzieli więc znowu jakiś czas w milczeniu i wędrowali dalej, w milczeniu równie pospiesznie, jak w rozmowie. Marynia wskazala wreszcie ręki! na światło, które się zwiększato zal olszynami. i rzekła:

- Księżyc.
- Aha! księżyc! - powtórzyl Polaniecki.

Ów zaś rzeczywiście wysuwal się zwolna $\%$ za ols\%yn, czerwony i wielki jak kolo. Ale tymuzisem psy zaszczekaly, powozik zaturkotal z drugiej strony domu, i po
chwili, w salonie, do którego poprzednio juz wniesiono lampy, ukazal się pan Plawicki.

Marynia weszla do salonu, Połaniecki za nią.

- Nic się nie stalo - rzekl pan Plawicki. - Zajechala ich Chromecka, że zaś myśleli, że odjedzie wkrótce, więc nie dawali znać. Jamisz trochę chory, ale jutro wybiera się do Warszawy. Ona obiecala się tu pojutrze.
- Więc wszystko dobrze? - spytała Marynia.
- Dobrze. A wy coście tu porabiali?
- Sluchaliśmy żab - odpowiedzial Połaniecki i dobrze nam bylo.
- Pan Bóg wiedzial na co i żaby stworzyl, więc choć mi spać po nocy nie daja. nie narzekam. Ale tymczasem niech Marynia da herbaty.

Herbata czekala gotowa w drugim pokoju. Pan Pławicki opowiadal przy niej o swojej wizycie u Jamišów. Modzi byli milczący, tylko od czasu do czasu spoglądali na siebie pelnemi światła oczyma i na dobranoc uścisnęli się bardzo mocno za ręce.

Panna Marynia czuła pewną ociężalość, rozbierając się, jakby ją ten dzień zmęczyl; ale bylo to dziwne jakieś i mile zmęczenie. Potem, gdy juz̀ jej główka wsparla się na poduszce, nie myślała o tem, ̇̀e jutro poniedrialek, że zaczyna się nowy tydzień powszedniej roboty, tylko myślała o Połanieckim i w uszach jej brzmiały jego wyrazy:

- Kto mnie uzna, jeśli nie kobieta, byle była ogromnie dobra, ogromnie pewna, bardzo moja i bardzo kochana.

Polaniecki zaś mówil sobie, zapalając w lóżku papierosa:

- Dobre to, sliczne, mile - gdzie taka druga?
rzeczy, jak się wyznaje czlowiekowi, do którego się ma ufność. Następnie przyszlo jej do głowy, że taka rozmowa bylaby nie čem innem, jak prośba o wyrozumialość, litość, a zatem upokorzeniem. Gdyby nie to. że panna Marynia, jako kobieta odczuwająca wszystkie drgnienia swego serca i innych, czulit nawpól świadomie, nawpól instynktowo. ̇̇e między nią a tym młodym czlowiekiem coś się odrazu zapowiedziało. coś się już prawie zaczę̣o a zwłaszcza, z̀e coś mogło i musiało stać się w przyszlości nieuniknionem. byłaby się jednak chwycika tej drogi. Lecz wobec takiego stanu rzeczy zdawalo jej się, że nie może. Pozostawalo jej tylko jedno: zobaczyć się z Połanieckim, zatrzeć swojem obejściem się z nim wczorajsze wrażenia, porozrywać te nici sympatyi, które wzajem między sobą nawięzali, i dać mu zupelną swobodę postępowania. Taki sposób wydal jej się najlepszy, więc dowiedziawszy się od slużącej. że Połaniecki nietylko juz̀ wstał, ale wyszedr po herbacie ku gościńcowi, postanowita go odszukać.

I przyszło jej to latwo, on bowiem wrócił juz̀ z ramnej przechadzki i, stojąc za boczną ścieżką ganku, porośniętego dzikiem winem. rozmawial z tymi samymi dwoma psami, które w dniu przyjazdu tak się do niego lasily. Nie spostrzegl tè jej od razu, i Marynia, stojąc na stopniach, slyszalta, jak mówił do psów:

- To psiska zold biora za pilnowanie domu - co? osypke jedza - - co! a n nat obrych nie szcoekaja, jeszcze się haszą. A qupie kundysy. a prózniaki!

I klepal je po bialych glowach. Nastepuie, ujrzawszy ją przez s\%pary w winie, skoczyl. jak wyr\%ucony z procy, i staną przed nią wesoly i rozjaśniony.

## - 51 -

- Dzień dobry pani. Ja sobie tu z psami rozmawiam. Jak pani spata?
- Driekuje.

I chłodno wyciagnęla ku niemu rękę. on zaś patroyl na nię očyma, w których najwyraźniej widać bylo, jak wielka i glęboką przyjemność czyni mu jej widok.

I on nie mniej podobal się biednej pannie Maryni. Po prostu podobal jej sic̨ z calej dus\%y Serce tez ścisnęło się jej żalem, że na jego serdeczne „dzień dobry" wypada jej odpowiadać tak ceremonialnie i zimno.

- Może pani idzie do gospodarstwa? To, jeśli pani pozwoli, pójdę razem. Dziś muszę wracać do miasta, więc dobra mi jedna więcej chwila w towarzystwie pani. Bóg widzi, że gdybym mógl, tobym został tu duużej. Ale znam teraz droge do Krzemienia.
- Prosimy zawsze, jeśli panu kiedykolwiek czas pozwoli.

Połaniecki zauważył teraz chłód bijący od jej słów, od jej twarzy, i začal patrzeć na nią ze zolziwieniem. Jeśli jednak panna Marynia liczyła, że uczyni on tak, jak zwykle ludzie crynią, i dostroi się natychmiast do je.j tonu. to się zawiodła. Polaniecki zbyt byl zywym i śmialym. by od razu nie spytać o przyczynę.

Jako\%, patrząc jej ciągle w oczy, řeku:

- Coś pani jest?

Marynia zmieszala się:

- Pan się myli.
-- Nie. I ja dobrze widzę. i pimi dobrze wie, ze się nie mylę. Pani jest dla mnie taka, jak byla pierws\%ego wieczoru. Ale wtedy ja zawinilem, bom zacząl nie w porę
mówić o pieniądzach. Wczoraj przeprositem panią za to i bylo dobrze - i jak dobrze! Dziś znów jest inaczej niechże mi pani powie dlaczego?

Żadna, najzręczniejsza dyplomacya nie zdołałaby bardziej zbić z tropu panny Maryni. Oto jej się zdawalo, ̇̀e zdola go swem postępowaniem oziębić i oddalić, on zaś, pytając tak wręcz, raczej zbliżal się jeszcze bardziej.

I mówil dalej tonem czlowieka, któremu wyrządzaja niesprawiedliwość:

- Niech mi pani powie szczerze, co to jest? niech pani powie! Ojciec pani mówil. ¿̇e wczoraj miałem być gościem a dziś wierzycielem. Ale to jest głu..., to jest nic! Ja się na takich różnicach nie rozumiem, a wierzycielem pani nigdy nie będę, chyba dłużnikiem, bom już pani dlużny i wdzięczny za tę wczorajszą dobroć - i Bóg widzi, jak mi chodzi o to, bym zalwsze mógl być dlużny.

I znów patrzył w jej oczy, pilnie bacząc, czy w nich nie «jawi się wczorajszy uśmiech; lecz Marynia, której serce ściskalo się coraz bardziej, szlì dalej droga, którą obraki, raz dlatego, że ją juz obrala, a powtóre i \% obawy, by przyznawszy, że dziś jest innạ, nie była zmuszoną do wyjaśniania przyczyn.

- Upewniam - odrzekla wreszcie z pewnem wysileniem - że albo się pan mylil wezoraj, albo sic̨ myli dziś. Ja jestem zawsze jednakowa i zawsze będzie mi milo, jeśli pan wywiezie od nas dobre wspomnienie.

Slowa były grzeczne, ale mówiła je panienka tak niepodobna do wezorajszej, ze na twarzy Pokanieckiego zaczę̣lo się przebijać zniecierpliwienie i gniew.

- Jeśli pani chodzi o to - rzek - bym udawak,
iz̀ w to wierzę, to niech będzie, jak pani chce. Wyjade jednak z przekonaniem, że na wsi poniedzialek bardzo się różni od niedzieli.

Marynię dotknęly te slowa, wyglądaly one bowiem tak, jakby Połaniecki rościl sobie juz̀ jakieś prawa z powodu jej wczorajszego obejścia się z nim. Ale odpowiedziala raczej ze smutkiem, niz̀ z gniewem:

- Cóz ja na to poradzę!.

I po chwili odeszła, oświadczywszy, że musi pójść powiedzieć dzień dobry ojcu. Połaniecki zostal sam; odpędzil psy, które znów próbowaly łasić się, i zaczall się złościć.

- Coto jest? - pytal w duchu. - Wczoraj dobrze, dziś źle! Zupelnie inna kobieta. Jakie to wszystko glupie, jakie marne! Wczoraj krewny - dziś wierzyciel. Co jej do tego? Czemu mnie jak psa traktuje? Czym kogo ograbil? Wiedziała i wczoraj, po com przyjechal. Dobrze! Chcecie mnie mieć wierzycielem, nie Połanieckim - dobrze! Niechخ̀e to piorun trzaśnie!

Marynia tymczasem wbiegła do pokoju ojca. Pan Plawicki wstal juz i siedzial przybrany w szlafrok przed biurkiem zapełnionem papierami. Na chwilę odwrócil się, by odpowiedzieć na dzień dobry córki, poczem zaraz zajạl się nanowo czytaniem papierów.

- Papo - rzekła Marynia - przyszlam pomówić o panu Polanieckim... czy papa...

Lecz on jej przerwal, nie przestając patrzeć na papiery.

- Twojego Połanieckiego ugniotę w ręku, jak wosk.
- Wątpię, czy to będzie łatwo. Wreszcie jabym chciala, غeby on przed innymi byl splacony, choćby z największą naszą stratą.

Wówrzas pan Plawicki odwrócil się od biurka i zatczal na nią patrzeć. Potem spytal zimno:

- Proszec. Czy to opieka nad nim, czy nademna?
- To jest kwestya naszego honoru...
- W czem, jak sądzisz. potrzebuję twojej rady?
- Nie, papo, ale...
- Co za patetyczny dzień nam nastad! Co tobie jest?
- Ja tylko proszę papy na wszystko...
- A ja cię także proszę, byś to zostawiła mnie. Usunęlaś mnie od gospodarstwa - i ustapiłem, bo o te parę lat, które mi do ¿̀ycia zostają, nie chcę się sprzeczać z rodzonem dzieckiem. Ale zostawze mi choć ten kạt w domu, choć tę jedną izbę, i pozwól mi zalatwiać te sprawy, które się w niej zalatwić dają.
- Papo drogi, przecie ja tylko proszę...
- Żebym się przeniósk na folwark? którè czworaki mi wyznaczasz?

Tu pan Plawicki, który mówiąc o "patetycznym" dıiu, widocznie nie chciał tylko, by ktoś dzielir z nim monopol, powstal w swoim perskim szlafroku, jak król Lear, i chwycil za poręcz fotelu, dająe przez to do zrozumienia okrutnej córce, że inaczej, rażony jej okrucieństwem, padlby jak dlugi na ziemię. Lecz jej lzy cisnẹly się do oczu, a gorzkie poczucie whasnej bezsilności naplywalo do serca. Przez chwilę stałti w milczeniu, walcząc z żalem i ochotą do placzu, poczem rzekła cicho:

- Przepraszam papę...

I wyszka \% pokoju.
W kwadrans potem wszedl do niego, na żądanie

## - 55 -

pana Plawickiego, Połaniecki. ale zly, rozdrażniony, lubo usilujący nad sobą panować.

Pan Plawicki. powitawszy się z nim, usadzil go przy sobie na krześle, z górý przygotowanem i, wziąwszy go dłonią za kolano, spytal:

- Stachu. wszak tego domu nie spalisz? Wszak mnie, którym ci ręce otworzyl. jak krewny, nie zamordujesz? wszak mi dzieckal nie uczynisz sierotą?
- Nie - odrzekł Polaniecki - domu nie spalę. wuja nie zarznę i zadnego dziecka nie uczynię sierotą. Proszę nawet, by wuj w ten sposób nie zaczynal mówić, bo to do niczego nie doprowadzi, a dla mnie jest nieznośnem.
- Dobrze - odpowiedrial pan Prawicki, nieco jednak dotknięty tem, že jego styl i sposób wyrażania się tak male zyskują uznanie; - pamiętiaj tylko, że do mnie i do tego domu przyjez̀dżałeś jeszcze dzieckiem.
- Przyję̇dżalem, bo przyjeخ̇dżała matka, a matka po śmierci ciotki Heleny przyjè̇dżała dlatego, z̀e wuj nie płacil procentów. To wszystko nie ma się nic do rzeczy. Suma tkwi na hipotece od dwudziestu jeden lat. Z procentami zaleglymi wynosi okolo dwudziestu czterech tysięcy rubli. Dla okrągłości niech będzie dwadzieścia równo - ale tych dwadzieścia muszę mieć. bo po to przyjechalem.

Pan Plawicki pochylik głowę z rezygnacyą.

- Po to przyjechales?... Tak. Ale czemu ty byłeś wezoraj taki inny. Stachu?

Polaniecki. który pól godziny temu zadal to samo pytanie pannie Maryni, aż podskoczyı na krześle, ale pomiarkowal się jeszcze i rzekl:

- Proszę o przystạpienie do interesu.
- Ja się przed tem nie cofam, tylko pierwej pozwól mi powiedzieć parę słów i nie przerywaj mi. Mówileś, żem procentów nie placil. Prawda. Ale czy wiesz dlaczego? Matka twoja nie oddala mi przecie calego swego majątku i nie mogła tego bez pozwolenia rady familijnej uczynić. Może gorzej dla was, że się tak nie stalo, ale mniejsza z tem. Ostatecznie, wziąwszy te kilkanaście tysięcy rubli, powiedzialem sobie tak: kobieta zostala sama na świecie, z jedynem dzieckiem - niewiadomo, jak sobie poradzi, niewiadomo, co może wypaść - niechże te pieniądze, które ma u mnie, będą jej funduszem żelaznym, niech rosna, by w danym razie miala o co ręce zaczepić. I od tej pory bylem jakby waszą kasą oszczędności. Matka dala mi dwanaście tysięcy rubli - dziś masz u mnie przeszlo dwadzieścia cztery. Oto rezultat. A teraz: czyz̀ zaplacisz mi za to niewdzięcznością?

Na to Połaniecki rzek!:

- Kochany wuju Plawicki: proszę mnie nie brać ani za glupszego, nì̀ jestem, ani za waryata. Powiadam po prostu, że na takie plewy ja się nie złapię - bo «a grube. Powiadasz wuj, że mam dwadzieścia cztery tysiące rubli - więc gdziez̀ są? Proszę o nie - bez gadaniny i jeszcze takiej!
- A ja cię proszę o cierpliwość i umiarkowanie, choćby dlatego, દ̇em starszy - odrzekl z urazą i godnością pan Plawicki.
- Mam wspólnika, który za miesiąc wnosi dwanaście tysięcy rubli na umówiony interes - ja muszę wnieść tylez̀. Powiadam to jasno i oświadčzam, д̀e po
dwóch latach kolatania listami - nie moge i nie bede duużej cierpliwy.

Pan Plawicki wsparl rękę na biurku, czolo na na dloni - i milczal.

Połaniecki patrzyl na niego, (zekając odpowiedzi patrzyl z wzrastającą niechęcią i w duszy zadawal sobie pytanie: Czy to jest kręciciel! czy bzik! czy egoista, tak zaślepiony w sobie, że dobro i zlo mierzy tylko whasną wygodą? - czy wreszcie wszystko razem?

Tymczasem pan Plawicki trzymal czolo ciaggle ukryte w dloni i milczal.

- Nareszcie chcialbym coś wiedzieć... - zaczal Polaniecki.

Lecz tamten potrząsnąl ręką, dając znać, że chce być jeszcze sam ze swemi myślami.

I nagle podniósł rozjaśnioną twarz.

- Stachu - rzekl - po co my się klócimy, kiedy jest tak prosty sposób wyjścia.
- Jaki?
- Bier\% margiel!
- Co?
- Sprowadź tu swego wspólnika, sprowadź jakiego specyalistę, oszacujemy mój margiel i zrobimy we trzech wspólkę. Twój... jak się tam nazywa? Bigiel? splaci mi tyle, ile na niego wypadnie, ty albo coś dopłacisz, albo nie - i pójdziemy razem, a zyski moga być olbrzymie.

Polaniecki wstal.

- Proszę pana - rzekl - do jednej rzeczy nie jestem przyzwyczajony, mianowicie, żeby ktoś drwil ze mnie. Ja nie chcę pańskiego marglu - tylko moich pie-
niędzy, a to, co mi pan mówis\%. uważam po prostu za niegodne. albo bezrozumne wykręty.

Nastala chwila cię̇kiej cis\%y. Jowiszowy gniew zacza się zbierać w brwiach i na czole pana Plawickiego. Przez chwile piorunowal śmialka oczyma, poczem, przysunąwszy się szybko do kołków, na których wisiala broń, zdjąl myśliwski nóz i, podajac Pokanieckiemu, rzekl:

- A więc jest inny sposób: uderzaj!

I otworzyl szeroko szlafrok, lec\% Polaniecki, nie panując juz nad sobą, odtrạcil rę̧ę z nożem i zacząl mówic podniesionym glosem:

- To jest licha komedya -- nic więcej! Z panem škoda tracić słów i czasu. Wyjeżdżam, bo mam došyć pana i pańskiego Krzemienia, ale zapowiadam, ze sumę moja sprzedam chóby za pól ceny pierwszemu z brzega żydowi. który potratỉ sobie z panem poradzić.

Na to prawa ręka pana Plawickiego wyciągnęla się uroczyście.

- Idź - r\%ek - sprzedawaj! wpuść żyda w gniazdo rodzinne, ale wiedz o tem, ze przekleństwo moje i tych, któr"y tu zyli, majdzie cię wszędzie.

Polaniecki wypadl z pokoju bialy ze zości, w saIonie zas's kląk, co whazo, szukajade sweyo kapelusza. Znalazlszy go wreszcie, chcial wyjść, obaczyć. czy bryczka nie zajechala, gdy wtem weszat Marynia. Na jej widok pomiarkowal się nieco, lecz, przypomniawszy sobie, ze whaściwie to ona zajmuje się wszystkiem w Krzemieniu, rzekk:

- Zegnam panią. Sprawę z ojcem pani skończylem. Ja przyjechalem po moja należność, a on dal mi
naprzód blogoslawieństwo, potem margiel, a potem pr\%ekleństwo. Dobry sposób splacania należności!...

Byla chwila. ¿e Marynia chciala wyciagnąć do niegn reckę i powiedzieć: „Ja rozumiem pański gniew; przed chwila bylam tak̇̇e u ojca i blagalam. go. zeby panai splacik przed wsaystkimi. Niech pan postạpi z nami i z Krzemieniem, jak pan chce, ale niech pan mnie nie obwinia, niech pan nie myśli, że ja należę do spisku przeciw panu, i niech pan ma dla mnie choć trochę szacunku".

I ju\% jej ręka wysuwala się napr\%ód. juえ powyえ̀sze slow: zawisly jej na ustach, gdy Połaniecki. podniecając. sie coraz bardziej wewnattr i tratace nanowo coraz bardziej równowagę. dodax:

- Oświadczam to pani dlatego, ¿e gdy pierwszego wieczora chciakem byl mówic z panią, pani obnazila sie i odestała mnie do ojca. Driękuje za skuterzną raded, ale że ona lepsza dla państwa niz̀ dla mnie, więc następná sam obmyślę.

Wówczas usta Maryni pobladly, w oczach zaświecily lzy oburzenia, a zarazem glebokiej urazy. Podnioska glowe i řekła:

- Może pan mówić jakie chce obelgi, bo za mna nikt się nie ujmie...

I zawrócilat ku drawiom. pelna w duszy upokorzenia i niemal rozpaczy, ze to sa jedyne owoce. jakie zbiera za swoja prace. w którą kładzie wszystkie sily i caly zapal swojej młodej, prawej duszy. Polaniecki spostrzegl tez̀, że przebral miarę. Mając uczucia bardzo zywe, przeszedı $\mathbf{w}$ jednej chwili do litości - i chcial biedz za nią. przepraszać, ale juz̀ bylo za późno. Marynia wyszla.
(zęly się sypać na nieszczęśliwego Gạtowskiego; na niego przeszala cala zosść, jakby on rzeczywiście byl sprawca wszystkiego, co się stalo. Przyjechawszy w tak ludożerczem usposobieniu do Czerniowa, byłby może Połaniecki, jak drugi Ugolin, wpil się od razu Gą̣towskiemu zębami „tam, kędy rzaszka do barków przypada". gdyby byl go nai stacyi spostrzegk. Nat szczęście, zamiast „ezaszki" Gątowskiego, spostrzegł tylko kilku urzędników, kilku chłopów, kilku ̇̇ydów i pognębioną a inteligentną twarz radcy Jamisza, który go poznal, a gdy pociąg niebawem nadszedl, zaprosil go, dzięki dobrym stosunkom \% zawiadowca, do osobnego przedziału.

- Znałem jeszcze pańskiego ojca - rzekl-i znałem go za jego świetnych czasów. Wziạlem z jego sąsiedztwa zonę. Pamiętim, mial wtedy Zwichów, Brzęrzilca, Mocalze i Rozwady w Lubelskiem. Piẹkna fortuna! Dziadek pański byl jednym z większych wlaścicieli w tamtych stronach - ale to musialo teraz przejsć w inne recce.
- Nie teraz, ale juz̀ dawniej. Ojciec mój straci za $\grave{y}$ ycia caly majatek. Był chory, mieszkal w Nizzy, nie pilnowal i tak to pos\%lo. Žeby nie sukcesya, którą po jego śmierci dostala matka, byloby cię̇ko.
- Ale pan za to dajesz sobie dobrze rady. Ja znam wasz dom. Miakem z wami przez Abdulskiego interes o chmiel.
-- To Abdulski dla pana pośredniczyl?
- Tak, i musze przyznać, zem byl ze stosunku zupelnie kontent. Wyszliście ze mną przyzwoicie - i widzę, że porządnic prowadzicie interesa.
- Inaczej nikt się nie ostoi. Mój wspólnik, Bigiel, jest uczciwy czlowiek, a i ja nie jestem panem Plawickim - odpowiedzial Połaniecki.
- Jakże to? - spytal zaciekawiony Jamis\%.

Polaniecki, z resztkami niewygaskego jeszcze rozdrażnienia, opowiedzial mu calị sprawę.

- Hm! - odrzekl Jamisz - skoro pall mówisz o nim tak bez ogródek. to pozwólże, abym i ja tak mówil, choć to pański krewny.
- On sam zaden krewny; pierwsza jego zona była krewną i przyjaciórką mojej matki - oto wszystko.
- Ja go znam od dziecka. To jest czlowiek więcej popsuty, niż zly. Byl jedynakiem, więc naprzód rozpieścili go rodzice, a potem azyily to samo obie zony. Obie byly kobiety ciche i lagodne, dla obydwóch byl bożyszczem. Przez cale lata rzeczy ukladaly się w ten sposób, że on byl tem sloncem, kolo którego kręcą się inne planety, i nareszcie doszedr do překonania, że jemu sie od świata nalė̇y wszystko, a ludziom od niego nic. W tatkich warunkach, gdy się zlo i dobro wlasną tylko wygodą mierzy, nic latwiejszego, jak zatracić zmysk moralny. Plawicki to jest mieszanina uroczystości i folgi: uroczystości, bo sam zawsze na chwalę swoją celebrowal, a folgi. bo sobie na wszystko pozwalal. Zmieniło się to niemal w jego nature. Potem przyszly tez trudne okoliczności, którym potrafi się oprzeć tylko czlowiek z charakterem. a on go nigdy nie mial. Zacząl się wykręcać i w końcu do tego przywykl. Nas, panie, ziemia uszlachetnia, ale te\% i ziemia psuje. Mnie jeden mój znajomy bankrut mówil: „To nie ja kręcę, to mój majątek kręci, a ja za niego


## - 64 -

gadam". - I to troche tak jest. Więcej w naszym zawodzie, niz w kȧ̇dym innym...
-- Wyobraź pan sobie - odpowiedzial Polaniecki że ja, który pochodze z roli, nie mam zadnego pociągu do rolnictwa. Wiem, ze ono będzie zawsze, bo być musi, ale w tej formie, jak jest dziś, nie widzę dla niego przyszkośri. Wy wszyscy musicie zginąć.

- Ja te\% nie patrzę rózowo. Pomijam, ze ogólny stan rolnictwa jest w calej Europie zly, bo to rzeczy znane, ale pomyśl pan tylko: ma szlachcic czterech synów, więc każdy z nich odziedziczy tylko czwarta część ojcowskiego majątku. Tymczasem cóz się dzieje? Każdy, przywyklszy do ojcowskiej normy życia, chce żyć jak ojciec - ot juz koniec latwy do przewidzenia. Po drugie: ma szlachcic czterech synów - to zdolniejsi obierają rozmaite zawody, - na roli, o zaklad, zostaje najmniej zdolny. Po trzecie: to, co cale szeregi pokoleń zapracowaly, jedna lekkomyślna glowa zniszczy. Po czwarte: my jesteśmy nieźli rolnicy, a źli administratorowie, dobra zaś administracya znaczy więcej od dobrej uprawy roli: więc cóz za wniosek? ziemia zostanie, ale my, którzy ja dziś przedstawiamy, pod forma większej wlasności, prawdopodobnie musimy z niej wyjść. Tylko, widzisz pan, może z czasem wrócimy.


## - Jakto?

- Bo naprzód, to, co pan mówisz, że pana do ziemi nic nie ciagnie, to jest zudzenie. Ziemia, panie, ciągnie i ciągnie z taką silat, że każdy, przyszedłszy do pewnych lat, do pewnej zamoz̀ności, nie moze się oprzeć chęci posiadamia chochy kawalka ziemi. Přyjdzie to i na
pana. I to jest naturalne. Ostatecznie, wszelkie bogactwo może być uważane za fikcyę, prócz ziemi. Wszystko wychodzi z niej i wszystko istnieje dla niej. Jak bilet bankowy jest kwitkiem na monetę metalową, leżącą w banku państwa, tak i przemysl, i handel, i co pan chcesz, jest ostatecznie zmienioną na inny ksztalt ziemią... a co do was zwlaszcza, którzyście z niej wyszli, musicie do niej wrócić.
- Ja przynajmniej nie myślę.
- Co pan wiesz? Dziś robisz majątek, ale jak go zrobisz? I w tem jest przyszlość. Polanieccy byli rolnikami - teraz jeden obral inny zawód. Większość dzieci rolników musi także obrać inny zawód, choćby dlatego, że inaczej nie może. Część ich zmarnieje, część dorobi się i wróci - a wróci nietylko z kapitalem, ale z nowa energią i z tą znajomością ścislej administracyi, jaką specyalne zawody wyrabiaja - wróci przez ten pociag, który ziemia wywiera, i wreszcie z poczucia obowiązków, których panu tlumaczyć nie potrzebuję.
- To, co pan mówisz, ma tę dobrą stronę, ze wówczas taki mój wujaszek-nie-wujaszek, Plawicki, będzie należal do typów zaginionych.

Pan Jamisz zamyślil się przez chwilę, poczem rzekl:

- Nić się ciągnie i ciągnie, póki się nie urwie, ale w końcu musi się urwać. Oni się nie utrzymają, mojem zdaniem, przy Krzemieniu, choćby rozparcelowali Magierówkę. Ot, kogo mi żal, to Maryni. To nadzwyczaj poczciwe dziecko. Bo pan nie wiesz, z̀e stary chcial przed dwoma laty sprzedać Krzemień i wynieść się do miasta, i że nie stało się to w części na prośby Maryni. Czy to ze względu na pamięć matki, która tam leży, czy dlatego,
że tyle się mówi i pisze o obowiązku trzymania się przy ziemi - dość, ze dziewczyna robila co mogla, by do sprzedaży nie dopuścić. Wyobrażalo sobie biedactwo, że byle się wziąć ze wszystkich sil do roboty, można wszystkiego dokazać. I prawdziwie, że wyrzekła się calego świata dla tego Krzemienia. Dla niej to będzie cios, jak się nić wreszcie urwie, a musi się urwać... Szkoda dziewczyny lat.
- Pan jesteś dobry czlowiek, panie radco! - zawolal Polaniecki ze zwyklą sobie żywością.

Stary czlowiek uśmiechnąl się.

- Ja lubie to dziecko, bo to wreszcie i moja pupilka w zawodzie gospodarskim; pewnie, że będzie smutno, jak nam jej zbraknie.

Połaniecki zacząl przygryzać czas jakiś wąsy, wreszcie rzekl:

- Niech wyjdzie za mąż za kogo w okolicy, to i zostanie.
- Wyjdzie, wyjdzie... Niby to pannie bez majątku latwo. Kto u nas jest? Gątowski. Tenby ją wziąl. Dobry czlowiek i wcale nie tak ograniczony, jak mówią. Ale ona nie ma dla niego uczucia, a bez uczucia nie wyjdzie. Jalbrıyków maly mająteczek. Staremu się przytem zdaje, że Gątowscy są czemś mniej od Plawickich - i Gątowski także juz̀ w to uwierzyl. Jak to pan wie, u nas ten uchodzi za familianta, komu się podoba za takiego uważać. Bo ludzie niby się śmieją, a w końcu praywykają. Przytem jeden podnosi nosa dlatego, że się dorabia majątku, a drugi dlatego, ze go traci - i nic innego mu nie pozostaje. Ale mniejsza z tem. To jedno wiem, że kto Marynię weźmie, perkę weźmie.

Polaniecki mial w tej chwili w duszy to samo i przekonanie i poczucie. Pogrążywszy się więc w milczeniu, zaczął na nowo rozmyślać o Maryni, a raczej przypominać ją sobie i wyobrażać. Nagle wydało mu się nawet, że będzie bez niej tęsknil; ale przypomnial sobie także, że podobne rzeczy nieraz juz̀ mu się wydawaly, a potem czas rozwiewal te złudzenia. Jednakże myślał o niej jeszcze nawet i wówczas, gdy zbliżali się już do miasta, i wysiadając w Warszawie, mruczal przez zęby:

- Jak się to glupio stalo! jak glupio!...

Po powrocie do Warszawy, pierwszy wieczór spędzil Polaniecki w domu swego wspólnika Bigiela, z którym, jako z dawnym kolegą szkolnym, lączyła go i osobista zażylość. Bigiel, z pochodzenia Czech, ale z rodziny, osiadlej w kraju od kilku pokoleń, prowadzil już przed polączeniem się z Połanieckim niewielki dom bankowohandlowy i zyskal sobie opinię kupca, niezbyt wprawdzie przedsiębiorczego, ale uczciwego i nadzwyczaj pewnego w stosunkach. Gdy. Polaniecki jeszcze przed ostatecznym powrotem z zagranicy wszedl w spólkę, dom rozszerzyl znacznie swą dzialalność i stal się poważną firmą. Wspólnicy dopelniali się doskonale. Połaniecki, nierównie zdolniejszy i bardziej rzutki, mial więcej pomystów i ogarnial latwiej calość każdej sprawy, natomiast Bigiel pilnowal lepiej jej wykonania. Gdy chodzilo o to, by okazać energię, lub przycisnạć kogoś do muru, tam Polaniecki byl jedyny; natomiast gdy szlo o rozmysl, o obejrzenie interesu z dziesięciu stron i o cierpliwość, tam zaczynaka się rola Bigiela. Usposobieniem byli sobie wręcz przeciwni i może dlatego mieli dla się wzajemnie szczerą

## - 69

przyjaźń. Przewaga w stosunku była po stronie Polanieckiego. Bigiel wierzyl w jego niepospolite zdolności, a kilka pomyslów, istotnie bardzo dla domu szczęśliwych, jakie dał Polaniecki od czasu wejścia w spólkę, utwierdzily tę wiarę. Marzeniem obydwóch bylo dojść z czasem do takiego kapitalu, by módz załoz̀yć fabryke perkalów, którą kierowalby Połaniecki, administrowal Bigiel. Ale, jakkolwiek obaj mogli się juz̀ liczyć do ludzi niemal zamożnych, byla to odległa przyszlość. Mniej cierpliwy, a bardzo na wszystkie strony spokrewniony Połaniecki, próbowal wprawdzie zaraz po przyjeździe do kraju poruszyć w tym celu miejscowe, tak zwane „swojskie" kapitaly. Ale spotkala go ogólna nieufność. Zauważyl przytem rzecz dziwną. Oto jego nazwisko otwieralo mu wszystkie drzwi, ale raczej szkodzilo, niz pomagalo mu w interesie. Zdawać się moglo, ze tym ludziom, do których siç zgłaszal, nie mieściko się w glowie, jakim sposobem jeden z nich, zatem czlowiek z dobrego domu i z nazwiskiem kończącym się na ski, może dobrze prowadzić jakikolwiek interes. Połanieckiego zlościlo to z początku tak, że roztropny Bigiel musial gasić jego wybryki za pomoca przedstawień, iz̀ podobna nieufność jest istotnie opartą na latach smutnych doświadczeń. I, znając dobrze historyę rozmaitych przedsiębiorstw handlowoprzemyslowych. cytowal mu caly szereg nazwisk, począwszy od pana podskarbiego Tyzenhauza, a skończywszy na rozmaitych bankach wlościańskich i Tellusach, które, prócz nazwy, nie mialy w sobie nic ziemskiego, czyli, inaczej mówiąc, pozbawione byly wszelkich realnych podstaw. - „Czas jeszcze nie przyszedı - mówil Bigiel -
ale czas przyjdzie, a raczej juz̀ nadchodzi. Do tej pory bylo tylko amatorstwo i dyletantyzm, teraz dopiero zjawiają się tu i owdzie ludzie fachowi."

Połaniecki, który mimo swego temperamentu, mial zmysl spostrzegawczy dość rozwinięty, poczynil przytem rozmaite dziwne odkrycia $w$ tych sferach, do których jego stosunki otwieraly mu przystęp. Oto spotykalo go ogólne uznanie za to, że coś robil. Podnoszono to nawet z naciskiem, ale bylo w tem uznaniu jeszcze jakby pewne poblażanie. Każdy dawal zanadto do poznania, że się na to zgadza, że uważa to za potrzebne, nikt zaśs nie zachowal się tak, jakby fakt, iz Polaniecki czemś się zajmuje, uważal za rzecz zupelnie zwykłą i naturalną. „Oni mnie wszyscy proteguja!" - mówil Polaniecki - i to byla prawda. Doszedl tez̀ do przekonania, że gdyby naprzyklad chcial sięgnạć po rękę którejś z panien z tak zwanego „towarzystwa" - to jego dom bankowo-handlowy i nazwa „aferzysty" bylyby mu mimo owego uznania, raczej przeszkodą niz̀ pomocą. Prędzejby mu oddano każdą z tych dziewczyn, gdyby, zamiast zyskownego przedsiębiorstwa, mial jaki obdluzony mają̨tek, lub gdyby, żyjąc jak wielki pan, zjadał po prostu procenta od kapitalu, albo nawet i sam kapital.

Uczyniwszy cale tuziny tego rodzaju spostrzeżeń, Połaniecki zacząl zaniedbywać stosunki, a w końcu zaniechal ich zupelnie, poprzestając na domu Bigielów, pani Emilii Chwastowskiej i tych znajomościach męskich, jakie byly konieczne przy jego \%yciu kawalerskiem. Jadal u François z Bukackim, ze starym Waskowskim i z adwokatem Maszko, z którymi ustawicznie rozprawial i spie-
ral się o rozmaite kwestye; bywal czesto w teatrze i na wszelkiego rodzaju zabawach publicznych, zreszta prowadzil życie dość odosobnione, i dlatego, mimo wielkiej i wyrozumowanej ochoty, jak równiè̀ mimo dostatecznego majątku, dotychczas się nie ożenil.

Zajechawszy, po powrocie z Krzemienia, niemal wprost do Bigielów, wylal naprzód calą zóté na „wujaszka" Plawickiego, sądzące, że w gospodarzu znajdzie powolnego i wspólczującego sluchacza; ale Bigiel mało się wzruszyl opowiadaniem i rzekl:

- Ja takie typy znam. Zresztą, prawdę powiedziawszy, skąd Plawicki weźmie pieniędzy, skoro ich nie ma? Z dugami hipotecznymi trzeba mieć świętą cierpliwość. Majątek ziemski latwo lyka pieniạdze, ale oddaje je z największem wysileniem.
- Sluchaj, Bigiel - odrzekk Połaniecki - od czasu, jak tyjesz i sypiasz po obiedzie, z tobą trzeba mieć także świętą cierpliwość.
- Bo tak szczerze - mówil niewzruszony Bigiel czy ty koniecznie potrzebujesz tych pieniedzzy? Czy nie masz do rozporządzenia sumy, jaką każdy z nas obowiṭzany jest wnieść.
- Ciekawym, co tobie, albo Plawickiemu do tego? Mam u niego, muszę odebrać i skończylo się.

Wejście pani Bigielowej z calem stadkiem drieci poloz̀ylo tamę klótni. Była to mloda jeszcze kobieta. cie-mno-wlosa, niebiesko-oka, bardzo dobra i bardzo zajęta dziećmi, których było sześcioro i które Polaniecki nadzwyczaj lubil. Była też za to szczerą jego przyjaciólką, jak równiè̀ pani Emilii Chwastowskiej. Obie te panic,
znają̨: i kochając Marynię Plawicką, postanowily ożenić z nia Poknieckiego, obie namawialy go bardzo silnie, by osobiśsie jechal po pieniądze do Krzemienia; teraz wiec pami Bigielowa plonęla ciekawością, jakie te odwiedziny ur\%ynily na nim wrażenie.

Ale z powodu dzieci nie mozna się bylo dogadać. Najmkors\%y \% tych, które ju\% chodzily na whasnych nogach, Jaś, oljąusty reckoma lydke Poknieckiego, począ \%ai nià riagnąé, wolijąc: „Pan, pan!" - co w jego języku brımialo: „Pam! pam!" - dwie dziewczynki, Ewka i Joassia, wgramolity sie bez ceremonii na kolana mlodago r\%lowieka, a Edzio i Józio wytoczyli przed nim sprawe. Drieri czytaly "Zdobycie Mexyku" i bawily się w „zdohycie Mexyku," więc Edzio, podnióslszy brwi i przekręriws\%y dlonie do góry, mówil z zapałem:

- Dobrze! ja będe Kortezem, a Józio rycerzem na koniu, ale jak Ewka, ani Joasia nie cheal być Montezuma, to jak̇̇e? Przerie\% tak nie można się bawić, prawda? Ktoś musi byé Montezumą, bo inac\%ej któ\% będzie Mexyk:mami doworkit?
-- A gdzie sat Mexykimie? - spytal Połaniecki.
- No - rzekl Józio - Mexykanami sal przecie krzesla i Hisquanami także.
- To rzekajciè̀, ja becde Montezuma - a teraz zdobywajcie\% Mexyk!

Tu wszčull się rwetes nieopisany. Żywość Polanieckiego powalała mu zmieniać się chwilami w dziecko. Stawil on tak zacięty opór Kortezowi, ze Kortez poczal mu odmawiać prawa do takiego oporu, twierdzare, nie bez sluszności historycznej, ze skoro Montezuma zostal
pobity, to powinien się dać pobić. Na to Montezuma odpowiadal, że go to malo obchodzi i walczyl dalej. W ten sposób zabawa przedłużała się coraz bardziej.

Lecz pani Bigielowa, nie mogąc doczekać końca, spytala wreszcie męza:

- Jakze wizyta w Krzemieniu?
- Zrobil to, co teraz robi - odpowiedzial z flegma Bigiel - poprzewracal wszystkie krzeska i wyjechal.
- Mówil ci co?
- O pannę nie mialem czasu go zapytać, ale z Plawickim rozstal się, jak nie mȯna gorzej. Chce sprzedać swój dług na Krzemieniu, co oczywiście pociągnie za sobą zupełne zerwanie stosunków.
- Szkoda - odrzekla pani Bigielowa.

I przy herbacie, gdy dzieci spać poszly, poczęla wprost wypytywać Polanieckiego o Marynię.

- Nie wiem - odpowiedzial Połaniecki - mȯ̀e jest ladna, moze nie! Nie zastanawialem sie nad tem.
- To nieprawda - odpowiedziala pani Bigielowa.
- A więc nieprawda! A więc jest mika, ladna i co pani chce. Mȯ̇na się w niej zakochać, można się z nią ożenić, ale noga moja więcej u nich nie postanie. Wiem doskonale, dlaczego mnie tam panie wysyłaly, tylko lepiej mnie bylo ostrzedz, kim jest jej ojciec, bo ona musi być do niego z usposobienia podobna, a jeśli tak jest, to dziękuję uniżenie.
- Niech się pan zastanowi, co pan mówi: njest ladna, jest miła, moz̀na się z nią ożenić" - a potem: „musi być do ojca podobna!" - Przecie to się nie trzyma!
- Być może, wszystko mi jedno! Nie mam szczęścia i dość na tem!
- A ja powiadam panu dwie rzeczy: po pierwsze, że pan powrócil pod silnem wrażeniem Maryni, a po drugie, że to jest jedna z najlepszych panien, jakie w z̀yciu widziałam i że szczęşliwy będzie, kto ją weźmie.
- Czemuz jej dotąd nikt nie wziąl?
- Bo ona ma dwadzieścia jeden lat i niedawno w świat weszła. Niech pan zresztą nie myśli, żeby nie miala ju\% starających sic̨.
- Niechże ją bierze kto inny.

Ale Polaniecki powiedzial to nieszczerze, myśl bowiem, że ją moze wziąć kto inny, była mu niezmiernie przykra. Czul te\% w duszy wdzięczność dla pani Bigielowej za jej pochwaly dla Maryni.

- Niech tam! - rzekl - ale pani jest dobra przyjaciólką.
- Nie tylko Maryni, ale i pańską, i pańską. Proszę tyliko o szczerą, ale zupelnie szczerą odpowiedź: jest pan pod wrażeniem, czy nie jest?
- Ja? pod wraל̇eniem? Szczerze mam powiedzieć?ogromnie!
- A widzi pan! - odrzekla pani Bigielowa, której twarz rozjaśnila się zadowoleniem.
- Cóz widzę? Nic nie widzę! Podobala mi się ogromnie - prawda! Pani nie ma pojęcia, jakie to sympatyczne i pociagające stworzenie. I dobre musi być! Ale cóż? Przecie ja drugi raz do Krzemienia nie mogę jechać. Wyjechalem taki zly, mówilem nietylko Plawickiemu, ale i jej, takie przykre rzeczy, ze to niepodobna.


## - 75 -

- Bardzo pan nabroil?
- Raczej zanadto, niz̀ za malo.
- To moz̀na listem ulagodzić.
- Jabym mial pisać do Plawickiego i przepraszać?

Za nic w świecie! Przecie on mnie zresztą przeklạl.

- Jakto, przeklą!?
- Jako patryarcha rodu. W swojem imieniu i wszystkich przodków. Mam taki do niego wstręt, że nie umialbym dwóch slów nakreślić. To jest stary, patetyczny komedyant. Ja prędzejbym przeprosil, ale na co się to zdalo? Ona musi z ojcem trzymać. To i ja rozumiem. W najlepszym razie odpisze mi, że jej bardzo przyjemnie, i na tem stosunek się urwie.
- Jak Emilka wróci z Reichenhallu, to pod pierwszym lepszym pozorem ściągniemy tu Marynię - i wtedy, to ju幺̀ będzie pańska rzecz, by się te nieporozumienia zatarly.
- Zapóźno, zapóźno! - powtórzyl Polaniecki. Dalem sobie slowo, że tę sumę sprzedam - i sprzedam.
- To może wlaśnie będzie lepiej.
- Nie, to będzie gorzej! - wtrącil pan Bigiel. Ja go namawiam, by sumy nie sprzedawal. Mam przytem nadzieje, że kupca na nią nie znajdzie.
- A tymczasem Emilka ukończy kuracyę Litki.

Tu pani Bigielowa zwrócila się do Polanieckiego:

- Zobaczy pan, jak teraz inne panny będą się panu wydawaly po Maryni. Ja nie jestem z nią tak blizko, jak Emilka, ale postaram się znaleźć pierwszy lepszy pozór, żeby do niej napisać i dowiedzieć się, co tè̀ ona o panu myśli.

Na tem skończyła się rozmowa. Polaniecki, wracając do domu, spostrzegl. ¿̀e jednak ta Marynia zajęła juz̀ wcale niepoślednie miejsce w jego duszy. Prawdę mówiąc, nie mógl prawie o czem innem myśleć. Mial jednak wspólcześnie poczucie, če ten stosunck zaczą̨ się w warunkach niepomyślnych i ze lepiej byłoby wybić sobie 7. glowy tę dziewczynę, póki jest jeszcze czas po temu. Jako czoowiek duchowo račej tẹgi, niz̀ skaby i nie przywykly oddawać sic̨ marzeniom dlatego tylko, ze są mile, postanowil trzeźwo ocenić polożenie-i rozwaz̀yć je ze wszystkich stron. Panna posiadala wprawdzie wszystkie niemal te warunki, ktorych wymagat od przyszlej swej \%ony, i nadto przypadła mu osobiście do serca. Ale posiadała przytem i ojca, którego Połaniecki ju\% nie znosil; a oprócz ojca, prawdziwe brzemię pod postacią Krzemienia z przyleglościami. „Z ta uročystą starą malpa nie zżyję się nigdy i nie mogę się zżyć - myślal Polaniecki - albowiem z nim dwojaki tylko stosunek jest możliwy: trzeba albo mu się poddać, do czego bezwarunkowo nie jestem zdolny, albo nim potrzạsać codzień, tak. jak potraisnalem w Krzemieniu. W pierwszym razie, ja, czlowiek niezalė̇ny, poszedlbym w nieznośną niewolę starego egoisty, w drugim - rola mojej zony byłaby trudna, přykra i naše pożycie mogłoby się popsuć".

- Spodziewam się - mówil sobie dalej - że to jest trzézwe i logiczne rozumowanie. Byłoby ono blędnem tylko wówczas, gdybym ja ju\% kochal. Sįdzę jednak, że tak nie jest. Jestem nia! zaijety, nie zakochany w niej. To są dwie řerzy różne. Ergo: trzeba przestać o niej myśleć i niech ją bierze kto inny!


## - 77 -

Na tę ostatnią myśl znów zapiekło go żywe uczucie przykrości, ale pomyślak: „Jestem nią tak zajęty, iz̀ to jest rzecz naturalna. Ostatecznie, zgryzlem niejedną przykrość w życiu, zgryzę i tę. Přypuszczam także, że będzie się ona z każdym dniem zmniejszala".

Ale wkrótce spostrzegl, że, prócz tej przykrości, zostaje w nim jeszcze uczucie żalu, z powodu zniknięcia tych widoków, które otwieraly się przed nim. Zdawalo mu się teraz, z̀e podniesiono przed nim jakąś zasłonę przyszłości i pokazano, coby być moglo, a potem spuszczono ją nagle i życie jego wracalo na dawnạ drogę, nie prowadząca ostatecznie do niczego, a raczej prowadzącą do pustkowia. Polaniecki czul, bądźcobądź, że stary filozof Waskowski ma sluszność, i że robienie pieniędzy może być tylko środkiem. Poza tem zagadka życiowa winna być inaczej rozwiązana. Musi być jakiś cel, jakieś zadanie poważne, które, spelnione w sposób cny i prosty, prowadzą do uspokojenia duchowego. To uspokojenie jest dusza z̀ycia - i bez niego nie ma ono, krótko mówiąc, sensu. Polaniecki byl pod pewnym względem dzieckiem wieku, to jest nosil i on w sobie część tego wielkiego niepokoju, który w obecnej schylkowej epoce jest zmorą ludzką. I w nim wykruszyly się te podstawy, na których dotąd wspieralo się życie. I on zwątpil, czy potykający się o wszystkie przydroz̀ne kamienie racyonalizm zdoła zastąpić wiarę, a wiary dotychczas nie odzyskal. Od wspólczesnych „dekadentów" różnil się jednak tem, że się nie rozlubowal w sobie, w swoich nerwach, w swoich zwątpieniach, w swoim duchowym dramacie, i że nie dal sobie dyspensy na niedokęstwo i próżniactwo. Mial, owszem,
mniej więcej uświadomione poczucie, д̇e życie, jakie ono jest, tajemnicze, czy nie tajemnicze, musi być wypelnione szeregiem prac i czynów. Sądzil, że jeśli jest niepodobieństwem odpowiedzieć sobie na rozmaite: „dlaczego?" to jednak należy coś robić - sam czyn bowiem może być do pewnego stopnia odpowiedzią. Może być wprawdzie niedorzeczną, ale przynajmniej czlowiek, który tak odpowiada, zrzuca z siebie odpowiedzialność. Więc cóż pozostaje? Zalożenie rodziny i praca spoleczna. Jedno i drugie musi być jednak do pewnego stopnia prawem natury ludzkiej i jej przeznaczeniem, gdyz inaczej ludzie nie żeniliby się i nie wiązali w spoleczeństwa. Tego rodzaju filozofia, popierająca rozumowo męskie instynkta Polanieckiego, wskazywała mu malzeństwo jako jeden z glównych celów życia. Jego wola była od dawna napięta i zwrócona ku temu celowi. Przez chwile panna Marynia wydala mu się być ową przystanią, „do której okręt w noc pochmurną zmierza". - Teraz więc, gdy sobie wyrozumowal, że światla tej przystani nie dla niego byly zapalone, że trzeba plynąć dalej, zacząć nanowo żeglugę po nieznanych morzach, ogarnęlo go uczucie i zmęczenia i żalu. Ale wlasne rozumowania wydaly mu się logiczne i wrócil do domu z ustalonem prawie zupelnie przekonaniem, 文e „jeszcze nie ta" i „jeszcze nie tym razem". Nazajutrz, poszedlszy na obiad, znalazl w restauracyi Waskowskiego i Bukackiego. Po chwili nadszed! tez̀ i Maszko, ze swoją twarzą aroganta, dlugimi faworytami, monoklem w oku, wypiekami na twarzy i biala kamizelką. Po powitaniu, wszyscy zaczęli wypytywać się Połanieckiego o wyprawę do Plawickiego, w części bo-
wiem wiedzieli, dlaczego panie nastawaly na jego osobisty wyjazd, a prócz tego, znali pannę Plawicką od pani Emilii Chwastowskiej.

Po wysluchaniu opowiadania, przezroczysty, jak sewrska porcelana, Bukacki, rzekl z wlaściwą sobie flegmą:

- Więc wojna? To jest panna, która dziala na nerwy i teraz pora bylaby o nią uderzyć. Kobieta na kamienistej drodze latwiej przyjmuje ofiarowane sobie ramię, niz̀ na równym gościńcu.
- To jej podaj - rzekl z pewną niecierpliwością Połaniecki.
- Widzisz, mój kochany, są trzy przeszkody. Naprzód, jeszcze bardziej działa mi na nerwy pani Emilia; powtóre, miewam co rano ból w szyi i tylnej części glowy, co zapowiada chorobę mózgową; a potrzecie, jestem goly.
— Ty goly?
- Przynajmniej teraz: kupilem kilkanaście Falków, wszystko „avant la lettre," i wyplukalem się na jaki miesiąc - a jeśli dostanę z Wloch jednego Masaccia, o którego się układam w tej chwili, to się zrujnuję na jaki rok.

Waskowski, który z rysów, a raczej z wypieków na twarzy, podobny byl nieco do Maški, lubo daleko starszy i lubo twarz mial pelną slodyczy, utkwil swoje niebieskie oczy w Bukackiego i rzekł:

- I to choroba wieku. Kolekcyonerstwo i kolekcyonerstwo na wszystkie strony!
- Oho! będzie rozprawa - zauważył Maszko.
- Nie mamy nic lepszego do roboty - odpowiedzial Polaniecki.
- Bo jabym mo\%e reflektowat.
- Ty?
- Tak. Wies\%, ze reęsto refleltuje tego rodzaju interesa. Mȯ̇emy o tem pogadać. Dziśs napewno nic ci nie mogę powiedzieć, ale jutro każę sobie przyskać wyciagg hipoteczny Krzemienia i powiem ci, czy rzecz jest możliwa. Może po obiedzie przyjdzies\% do mnie nal kawę i może coś ulożyny.
- Dobrze. Jeśli co ma być, wolałbym, żeby było prędko, bo jak się tylko zalatwię z Bigielem, chciaubym wyjechać.
- Dokąd się wybierasz? - spytal Bukacki.
- Nie wiem. W mieście zanadto juz̀ gorąco. Gdzieś do drzew i wody.
- Także stary przesąd - rzekł Bukacki - w mieście zawsze po jednej stronie ulicy jest cień, czego niema na wsi. Chodzę sobie cienistą stroną i jest mi dobrze, dlatego nigdy $w$ lato z miasta nie wyjeżdżam.
- A profesor nie wybierzesz się gdzie? - spytal Waskowskiego Polaniecki.
- Owszem. Pani Emilia namawia mnie do Reichenhall. Może się i wybiorę.
- $\Lambda$ to jedźmy razem. Mnie wszystko jedno, gdzie pojadę. Lubię Salzburg, a przytem milo mi będzie zobaczyć panią Emilię i Litkę.

Bukacki wyciagną̉ swą pr\%ezroczysta rękę, wzią wykalatczkę z kieliszka i wykalając zę̣by, począ mówic swym zimnym i obojettnym glosem:

- Wre we mnie tak wściekła burza zazdrości, ze


## - 83 -

i ja gotów jestem jechać z wami. Polaniecki, strzez̀ się, zebym nie wybuchną, jak dynamit.

Bylo coś tak zabawnie przeciwnego między slowami a tonem Bukackiego. że Połaniecki począ̨ się śmiać, po chwili zaś odpowiedzia:

- Do glowy mi nie przyszlo, że moz̀na się zakochać w pani Emilii. Driękuję ci za ideẹ!
- Biada wam obojgu! - odrzekl Bukacki, wykadając dalej zęby.

Nazajutrz, po wczesnym obiedzie u Bigielów, Połaniecki udal się o oznaczonej godzinie do Maszki. Czekano tam na niego widocznie, bo w gabinecie zastal wykwintną zastawę do czarnej kawy i kieliszki do likierów. Sam Maszko nie ukazal się jednak zaraz, gdyz̀, jak mówil slużący, przyjmowal jakieś panie. Jakoz przeze drzwi dochodzil z salonu jego glos i slowa kobiece. Polaniecki poczal się przypatrywać tymczasem przodkom Maszki, których kilka portretów wisialo na ścianach i o których autentyczności powątpiewali przyjaciele młodego adwokata. Zwłaszcza pewien zezowaty infulat dostarczal Bukackiemu przedmiotu do konceptów, ale Maszko nie zrażal się tem. Postanowil on narzucić, bądźcobądź, światu siebie, swoich przodków, swoja genialność do interesów, wiedząc, ze w tem spoleczeństwie, w którem żyl, będa sobie ludzie z tego podrwiwali, ale nikt nie zdobędzie się na energię, by wystąpić czynnie przeciw tym pretensyom. Posiadając sam energię i zuchwalość bez granic, a oprócz tego rzeczywisty spryt do interesów, postanowil wybić się w górę za pomoca tych środków. Ludzie, którzy go nie

## - 85

lubili, nazywali go bezczelnym i byl on nim istotnie, ale byl z rozmyslu. Pochodząc z rodziny, wątpliwie nawet szlacheckiej, traktowal ludzi, niewątpliwie pochodzących ze starych rodów, jakby by!̣ bez porównania lepiej od nich urodzonym, ludzi niewątpliwie bogatych, jakby byl od nich bogatszym - i udawalo mu się - i owa taktyka robila swoje. Pilnowal się tylko, by nie popaść w zupelną śmieszność, ale granice w takiem postępowaniu wyznaczyl sobie nadzwyczaj szerokie. Ostatecznie doszedl do tego, do czego chcial: byl przyjmowany wszędzie i wyrobil sobie duży kredyt. Niektóre obroty przynosily mu rzeczywiście spore zyski, ale pieniędzy nie zbieral. Uważal, że na to czas nie przyszedl i że musi jeszcze wkładać w przyszłość, chcąc, by mu się wyplacila tak, jak od niej żądal. Pieniędzy wprawdzie nie trwonil i nie zbytkowal, sądząc, że w ten sposób wchodzą w świat parweniusze - ale gdzie trzeba bylo, okazywal się, wedlug wlasnego wyrażenia, „solidnie hojnym". Uchodzil tez̀ za czlowieka nader gladkiego w interesach i nadewszystko slownego.

Slowność jego oparta była wprawdzie na kredycie, ale tez̀ i podtrzymywala go w wysokim stopniu, co znów pozwoliło mu robić obroty istotnie wielkie. Nie cofal się zaś przed byle czem. Posiadal, prócz odwagi i pewnego zapędu, wylączającego dlugie rozmysly, jeszcze i wiarę w swe szczęście. Powodzenia wzmocnily tę wiarę. Nie wiedzial wprawdzie nigdy sam, ile ma majątku, ale obracal dużymi pieniędzmi i ludzie mieli go za bogatego.

Ostatecznie sprçżyna jego ̇̇ycia byla raczej próżność, niz̀ chciwość. Chcial wprawdzie być bogatym, ale przede-
wszystkiem pragną uchodzić za wielkiego pana, na sposób angielski. Przystosowal do tego nawet swoja powierzchownośc i byl niemal dumny ze swej brzydoty, wydawala mu się bowiem arystokratyczną. Jakoż tkwilo, jeśli nie coś niepospolitego, to přynajmniej coś nieswojskiego w jego wydętych ustach, szerokich nozdrzach i czerwonych wypiekach na twarzy. Byla pewna sila i brutalność, jaką czasem mają Anglicy, a ów wyraz potęgowala jeszcze ta okoliczność, że, nosząc binokle, musial zadzierać glowę do góry, a pr\%y rozczesywaniu jasnych bokobrodów palcami, zadzieral ja jeszcze bardziej.

Połaniecki nie znosil go z początku i aż nazbyt malo to ukrywal; później przyzwyczail się do niego, zwlaszcza, że i Maszko obchodził się z nim inaczej, niz̀ z innymi, może przez uznanie, jakie po cichu dla niego żywil, może tè dlatego, że chcieć nadto nabierać z góry czlowieka tak czupurnego, bylo to narażać się na natychmiastową odprawę, w najlepszym razie, nieprzyjemną. W końcu, spotykając się często, młodzi ludzie przyzwyczaili się do swych wzajemnych slabości, i teraz naprzyklad, gdy Maszko, odprawiwszy swoje panie, pokazal się w gabinecie, zbyl się na chwilę swej wielkości i, powitawszy Polanieckiego, począl mówić jak zwykly śmiertelnik, nie zaś jak wielki pan, ani jak Anglik.

- Z babami! z babami! c'est toujours une mer à boire! Umieścilem ich kapitalik i place im procenta najregularniej. Nie! Pr\%ychodza pr\%ynaịmniej raz na tydzień pytać, czy nie bylo jakiego tr"ęsienia ziemi.
- Cóz mi powiesz? - spytal Polmiecki.
- Przedewszystkiem napij się kawy.

I, podpaliwszy alkohol pod maszynką, rzek!:

- Z tobą przynajmniej nie będzie marudztwa. Wykaz hipoteczuy widziakem. Suma nie jest latwą do odzyskania, ale za straconą jej uważać niepodobna. Oczywiście, odzyskanie pociạga za sobạ koszta, podróże i tak dalej, dlatego nie mogę ci dać tyle, ile calość wynosi, ale dam ci jej dwie trzecie i wyplace w trzech ratach w ciągu roku.
- Ponieważ powiedzialem sobie, że zbędę wszystko, choćby za mniej, więc přystaję. Kiedyz pierwša rata będzie płatna?
- Za kwartal.
- To zostawie pelnomocnictwo na Bigiela na wypadek, gdybym musial wyjechać.
- A teraz wybierzesz się do Reichenhallu?
- Prawdopodobnie.
- Ej, kto wie, czy ci naprawdę Bukacki nie poddal jakiej myśli?
- Každy ma swoje. Ty naprzykład!... Dlaczego ty kupujesz tę sumę na Krzemieniu? Przecie to jest dla ciebie za maly interes.
-- Między większymi robią się i mniejsze. Ale z tobą będę otwarty. Wiesz, ¿̌e ani moja pozycya, ani mój kredyt nie należa do ostatnich. ale i jedno i drugie wamocni się, gdy będę miad za sobą kawal ziemi, i to taki dužy. Slyszalem sam od Plawickiego w swoim czasie, że bylby gotów Krzemień sprzedać. Otóz przypus\%czam, ze teraz jest jeszcze bardziej gotów, i ze mozna będzie caly ten majątek nabyé tanio, na jakieś splaty, za jaką̧́s marną na razie gotówkę, z dodatkiem rente viagère. Zobaczę


## - 88 --

wreszcie! Później, oporządziwszy go trochę, jak konia na jarmark, można go będzie sprzedać, a tymczasem będę mial tytul wlasności, o który, entre nous, mocno mi chodzi.

Polaniecki sluchal z pewnym przymusem slów Maszki, poczem rzekl:

- Muszę ci i ja powiedzieć otwarcie: kupno nie pójdzie latwo. Panna Plawicka jest bardzo sprzedaz̀y przeciwna. Ona, jak to kobiety! Kocha się w swoim Krzemieniu i uczyni wszystko, co będzie mogła, żeby zostal w jej i ojca rękach.
- Więc w najgorszym razie zostanę wierzycielem pana Plawickiego i nie myśl, żeby suma mi przepadła. Naprzód, mogę ja, za przykładem twoim, sprzedać, powtóre, jako adwokat, mam daleko większą latwość wydobycia jej. Mogę sam wynaleźć sposoby wyplacenia i wskazać je Plawickiemu.
- Możesz także subhastować Krzemień i nabyć go na licytacyi.
- Móglbym, gdybym byl kim innym, ale Maszce dyablo nie wypada. Nie! Znajdą się inne środki, na które może i panna Plawicka, którą zresztą bardzo cenię i wysoko stawiam, chętnie się zgodzi.

Polaniecki, który w tej chwili dopijal resztek kawy, postawil nagle filiżankę na stole.

- A! - rzekl - moz̀na i tak dojść do tytulu wlasności.

I znowu chwycilo go uczucie wielkiej przykrości i gniewu. W pierwszej chwili chcial wstać i powiedzieć Maszce: „Sumy nie sprzedam!" - i pójsćc. Pohamowal się jednak, Maszko zaś rozczesal bokobrody i odpowiedzial:

- A gdyby?... Mogę ci slowem zaręczyć, że w tej chwili jeszcze takiego planu nie mam, z̀e przynajmniej nie postawilem go sobie wyraźnie. Ale... a gdyby? Pannę Plawicką poznalem w swoim czasie w Warszawie którejś zimy i podobala mi się bardzo. Rodzina jest dobra, majątek zrujnowany, ale duży i możliwy do uratowania. Kto wie! To taka myśl, jak i każda inna. Jestem z tobą zupelnie lojalny, jak zresztą jestem zawsze. Pojechaleś niby po pieniądze, ale ja wiedzialem, dlaczego cię te panie tam wyprawily. Wrócileś jednak zly, jak dyabel, więc przypuszczam, że nie masz zamiarów. Jeśli mi powiesz, ze się mylę, to ustąpię natychmiast - nie od planu, bo, jakem ci zaręczyl, nie mam go jeszcze, ale nawet od myślenia o nim, jak o czemś możliwem. Daję ci na to slowo. Tylko znów w razie przeciwnym nie trzymajże się zasady: „ni dla mnie, ni dla kogo" i nie zagradzaj pannie drogi. A teraz slucham cię.

Polaniecki przypomnial sobie swoje wczorajsze rozumowania; pomyślal także, ze Maszko ma sluszność, mówiąc, iz̀ w takim razie nie powinien pannie zagradzać do niczego drogi, i po pewnym czasie odrzek!:

- Nie, Maszko, ja nie mam żadnych zamiarów względem panny Plawickiej. Możesz się z nią żenić, albo nie! Powiem ci jednak otwarcie: jest jedna rzecz, która mi się w tem nie podoba, chociaz̀ dla mnie korzystna: oto, że ty kupujesz tę sumę. Wierzę, że nie masz jeszcze gotowego zamiaru, ale na wypadek, jeśli go poweźmiesz? To jakoś będzie dziwnie wyglądalo... Na jakiś nacisk, na jakąs sieć... To zresztą twoja rzecz...
- Tak dalece moja, z̀e gdyby mi to powiedzial
kto inny. nie ty, tobym mu pierwsy to przypomnial. Mogé ci jednak ręczyć. de gdybym powziạl taki zamiar, o czem wątpię. to nie zażądałbym ręki panny Plawickiej. jako procentu od mojej sumy. Jak skoro mogę sobie sumiennie powiedzieć. że kupilbym sumę w kȧ̇dym razie, to ją tem samem i mam prawo kupić. Przedewszystkiem, jak dziś rzeczy stoją. chcę kupić Krzemień, bo mi to potrzebne - więc wolno mi ǔyć wszelkich godziwych środków. które mnie do celu prowadzą.
- Więc dobrze. Sprzedaję. Kaz̀ wygotować kontrakt i przyślij mi go, lub przyjdź z nim sam.
- Kontrakt kazałem wygotować memu dependentowi, chodzi tylko o podpisy.

Jakoż w kwadrans później kontrakt zostal podpisany. Tego dnia Polaniecki, spędzając wieczór u Bigielów, byl zly, jak nigdy; pani Bigielowa nie umiaki ukryć zmartwienia i Bigiel, namyśliwszy się nad wszystkiem dokładnie, rzekl pod koniec wieczora ze zwykla rozwaga i powolnością:

- Ze Maszko ma i ten plan gotowy, to nie ulega wątpliwości. ldzie tylko o to, czy zwodzi ciebie. mówiąc, ze go nie ma, cy i siebie takze.
- Niech Bóg ją zachowa od Maszki - ozwala się pani Bigielowa. - To widzieliśmy tu wszyscy. ze ona podobaka mu się bardzo.
- Pryypuszczakem - odpowiedziaz Bigiel - ze tego rodzaju c\%lowiek będzie szukal majatku, ale mogłem się mylić. Równie\% być moze, ze zechce wziąc zonę z dobrej, starej rodziny, aby umocnic pr\%ez to swoje polozenie towaryskie, pozawierac stosunki, spokrewnic sic


## $-91$

z licznemi rodzinami i w końcu wriąć w swoje ręce interesa calej pewnej sfery towarzyskiej. To także niezle wyrachowanie, zwlaszcza, д̀e gdy zechce skorzystać ze swego kredytu dla Krzemienia, to z czasem, przy swej obrotności, może go oczyścić.

- I jak pani mówi, panna Plawicka podoba mu się przytem naprawde - dodał Połaniecki - a ja sobie przypominam teraz, że Plawicki tak̇̇e mi o tem coś wspominal.
- Więc co, panie! - pytała pani Bigielowa więc jakże będzie?
- Więc panna Plawicka, jeśli zechce, to wyjdzie za pana Maszkę - odrzekl Połaniecki
- A pan?
- A ja jadę tymczasem do Reichenhall.


## - 94 -

Ale byly to częste u niej objawy i, gdy atak miną̧, pogoda wrócika na wszystkie twarze. Wracając do domu, dziecko trzymalo za rękę „pana Stacha" i w chmurnych zwykle jej oczach świecila glecboka radość. Od czasu do czasu ściskala tę rękę, jakby chcąc się upewnić, ze on naprawde przyjechal do Reichenhallu i że jest przy niej. Polaniecki wprost nie mial czasu o niczem mówić z panią Emilia, ani ona o nic go rozpytać, bo Litka pokazywala mu Reichenhall i, szczebiocząc bez ustanku, chciala mu od razu pokazać wszystkie piękniejsze miejsca. Co chwila zaś mówila:

- To nic jeszcze. Thumsee ladniejsze, ale pójdziemy tam dopiero jutro.

Poczem, zwracając się do matki:

- Mama pozwoli, prawda? Ja teraz mogę dużo chodzić. To niedaleko. Mama pozwoli, prawda?

Chwilami znów odsuwala się od Połanieckiego i, nie puszczając jego ręki, patrzyła na niego swemi wielkiemi oczyma, powtarzając:

- Pan Stach! pan Stach!

Polaniecki okazywal jej ze swej strony największą tkliwość, na jakaz móglby się zdobyć starszy brat; raz wraz tè gderal na nią dobrotliwie:

- Kociak niech tak nie leci, bo się zadyszy.

A ona przytulała się do niego i, wysuwając naprzód ustec\%ka, odpowiadała, niby się gniewając:

- Cicho, pan Stach!

Polaniecki spoglądal jednak od czasu do czasu na jasną twarz pani Emilii, jakby chcąc jej dać poznać, ¿̇e pragnie z nią pomówić. Ale nie było sposobu, gdyż pani Emilia nie
chciala psuć wesolości Litce i wolała jej pozostawić wspólnego przyjaciela na wylączną własność. Dopiero po obiedzie, który jedli razem. w ogrodzie, wśród zieloności i świegotania wróbli, gdy Waskowski poczall opowiadać Litce o ptakach i o milości, jaką mial dla nich św. Franciszek z Assyżu, a dziecko, wsparlszy główkę na ręce, zaskuchało się zupelnie, Polaniecki zwrócil się do pani Chwastowskiej.

- Czy pani nie zechce się przejść do końca ogrodu?
- Dobrze - odpowiedziala. - Litko, zostań na minutkę z panem Waskowskim, my w tej chwili wracamy.

I poszli, poczen zaraz pani Emilia spytaka:

- I cóż?

Polaniecki počą̨ opowiadać, ale, bądź ze chciaß się lepiej przedstawić pani Emilii, baldźżze postanowil rachować się z jej naturą mimozy, bądź wreszcie, że ostatnie myśli o Maryni nastroily go na jakạśs tkliwszą niz zwykle nutę, dość, że calkowicie rzecz przekręcil. Przyznal się wprawdzie do kłótni z panem Phawickim, ale milczał o tem, że przed wyjazdem z Krzemienia odezwal się i do Maryni w sposób szorstki, natomiast nie szczędzil jej w opowiadaniu pochwal i wreszcie tak skończyl:

- Poniewaz ten dug stal się od razu powodem nieporozumień między mnạ a Pławickim, co musialo się odbić i na pannie Maryni, więc wolatem go sprzedać i whaśnie przed samym wyjazdem sprzedalem Maszce.

Pani Emilia, która nie miała najmniejšego pojęcia o sprawach pieniężnych, a natomiast posiadała prostotę zupelnie anielska, odrzekfa:

Połaniecki, który w Warszawie widywal paniạ Emilię kilka razy tygodniowo, byl do obydwóch szczerze przywiązany. W mieście, w którem slawa kobieca jest mniej szimowaną, niz gdziekolwiek na świecie, robiono z tego powodu plotki, oczywiście naj̣niesluszniejsze, gdyz̀ pani Emilia była pod każdym względem czysta, jak dziecko, i nosila swą egzallowana glowę po prostu w blękicie, jakby nie wiedząc, ¿̀ zo istnieje. Byla nawet tak dalece czystą, że nie rozumiala potrzeby zwracania uwagi na pozory. Przyjmowala z radością tych, których kochala Litka, lecz odmówila kilka dobrych partyi, wyraźnie oświadczając. że osobiście nic jej na świecie, prócz Litki. nie potrzebil. Jeden tylko Bukacki utrzymywal, że pani Emilia działa na jego nerwy; Połaniecki tak się przystosowal do owego blękitu, otaczają̣cego tę krysztalową kobietę, że wprost nie zblizảa się nigdy do niej z myślą zmąconą przez pokusę.

I teraz wiecc, po uwadze Waskowskiego, odrzek! z prostotą:

- Rzeczywiście bajecznie obie wyglądają!

I przywitawšy je, powtórzyl mniej więcej to samo pani Emilii, jako coś, co w danym wypadku zwróciło jego uwagę. Ona uśmiechnęła się z zadowolenia, prawdopodobnie dlatego, ze pochwala obejmowala także Litkę i, 九bierają̣c suknię do drogi, rzekla:

- Mialam ramo list i umyślnie go wzięłam, by panu pokazać.
- Wolno zaraz przeczytać?
- Wolno. Proszę.

I ruszyli drogą leśną ku Thumsee, pani Emilia,

Waskowski i Litka na przedzie, Połaniecki nieco za nimi, z glową schyloną nad listem.

List brzmial jak następuje:
„Droga moja Emilko! Driś odebralam twoją litanie pytań i zaraz odpowiadam, bo i mnie pilno podzielić się z tobą myślami. Pan Polaniecki wyjechał w poniedzialek, zatem dwa dni temu. Pierwszego wieczora przyjelam go, jak przyjmuje wszystkich - i nic a nic nie przyszlo mi do glowy, ale nazajutrz bylo święto, mialam wolny czas i byliśmy prawie cale popoludnie nietylko razem, ale sam na sam, bo papa pojechal do państwa Jamiszów. Cóż ci mam powiedzieć? Taki sympatyczny, taki szczery, a pr\%ytem prawdziwy mężczyzna! Z tego, co mówil o Litce i o tobie, zaraz zmiarkowalam, że ma dobre serce. Chodziliśmy dlugo nad stawem, po ogrodzie. Obwiązywalim mu rękę, bo się skaleczyl o lódź. Mówil rzeczy takie rozumne, żem się zasłuchiwala w jego slowa. Ach, moja Emilko, wstyd mi się przyznać, ale moja biedna glowa trochę się zawrócila przez ten wieczór. Ty wiesz przecie, jaka tu jestem sama, zapracowana, i jak rzadko widuje podobnych ludzi. Zdawalo mi się, ̇̇e przyjechał gość z jakiegoś innego i lepszego świata. On mi się nietylko podobal, ale mnie tak ująl swoją serdecznością, że nie mogłam zasnąć i ciaggle o nim myślałam. Wprawdzie nazajutrz pokłócili się z papa, a nawet i mnie się trochę dostało, choć Bóg widzi, ilebym dala za to, żeby między nami nie bylo tego rodzaju spraw. W pierwszej chwili dotknęlo mnie to mocno, i gdyby ten brzydki czlowiek wiedzial, ilem się naplakała w swoim pokoju, toby mnie pożalowal. Ale później pomyślalam, że on musi być bar-







 -1












 orhot: polamania swej laski na doobne kawalki i wrau-
 rad monczer przez zacishiete zety:



Potem zwrúcil do sithie mowe w sposob nastepujaç:

- Dobrze ci tak! bo to jest aniol, a tyś go nie wart. I znów porwala go chęć polamania w kawalki wlasnej laski. Oto ujrzal teraz wyraźnie, że dusza tej dziewczyny gotowa byla oddać mu się z calą wiarą i ufnością, a on zgotowal jej od razu jeden $z$ takich bolesnych i dotkliwych zawodów, których pamięć - zostaje raz na zawsze i boli wiecznie. Sprzedać sumę, to bylo nic, ale sprzedać ją czlowiekowi, pragnącemu ją kupić w takim zamiarze, jak Maszko, to znaczylo powiedzieć tem samem pannie: „Nie chcę cię - i idź sobie za niego, jeśli ci się tak podoba". Co za gorzkie rozczarowanie dla niej, po tem wszystkiem, co do niej mówil owej niedzieli, po tych slowach przyjaznych, otwartych, a zarazem przeznaczonych na to, by wniknęly do jej serca. Bo one byly jednak na to przeznaczone i Połaniecki czul. ze ona tak je wzięta. Mógl sobie teraz powtarzać, ile razy chcial, ze one do niczego nie obowiązują, że za pierwszą bytnością i w pierwszej rozmowie z kobietą czlowiek wysuwa tylko rogi, jak ślimak, i próbuje, na jaki grunt trafil. Nie byloby to mu teraz żadną pociechạ. Zreszta, nietylko nie byl w humorze usprawiedliwiania się przed samym sobą, ale raczej pragnąlby się byl spoliczkować. Pierwszy raz zobaczył tak wyraźnie, że mógłby uzyskać i serce i rę̧ę Maryni, im zaś ta možliwość przedstawiala mu się bardziej realnic. tem strata wydawala mu się bardziej niepowetowana. Na dobitke, od chwili przeczytania owego listu, począ 1 się w nim nowy przewrót. Własne rozumowania, że powinien zaniechać Maryni, wydaly mu się naraz i płaskie i nędzne. Polaniecki, przy wstystkich swych wadach. miaß wdzięczne serce i list ów wzruszyl go do wysokiego sto-
pnia tą dobrocią i wyrozumiałością, tą gotowością do kochania, jakie w nim tkwily. Skutkiem tego wspomnienie Maryni poróżowiało nagle w jego sercu i pamięci, poróżowialo nawet tak mocno, że pomyślak:
- Ja teraz zakocham się w niej, jak Bóg w niebie!

I ogarnęlo go rozczulenie dla Maryni, przed którem nawet zlość na samego siebie musiala ustąpić. Po chwili, polączywszy się z resztą towarzystwa, wysunąl się nieco z panią Emilią naprzód i rzekl:

- Niech mi pani daruje ten list.
- Z największą chęcią. Prawda, jaki poczciwy? A nie przyznal mi się pan, że i jej się coś dostalo na wyjezdnem? Ale nie będę panu robiła wymówek, skoro ona sama bierze pana w obronę.
- Pani! gdyby to co pomoglo, prosilbym, by mnie pani obila. Ale tu już niema o czem mówic, bo to rzeczy niepowetowane.

Pani Emilia nie podzielala jednak wcale tego zdania. Owszem, widząc wzruszenie Połanieckiego, nabrala pewności, że sprawa, w której obie strony czują tak żywo, stoi jak najlepiej i musi skończyć się pomyślnie. Na samą te myśl jej śliczna slodka twarz rozjaśniła się wielką radością.

- Zobaczymy to za kilka miesięcy - rzekła.
- Ani pani się domyśla, co mȯ̇emy zabaczyć odparł Polanierki, myśląc o Maszce.

Na to znów pani Emilia:

- Niech pan pamięta o jednej rzeczy, ̇̀e kto ratz zysk: serce Maryni, ten się nie zawiedzie nigdy.
- Wierze - odpowiedzial ze smutkiem Polanie-


## - 103

cki, - ale tez̀ takie serca. raz zrażone. nie powracajà więcej.

Dalej nie mogli rozmawiać, bo Litka i pan Waskowski przysunęli się do nich. Po chwili dziewczynka zagarnęla, jak zwykle. Połanieckiego na wyłączną swą wlasność. Las, zanurzony w lagodnem porannem świetle pogodnego dnia. zajmowal ją nadzwyczajnie. więc poczęla wypytywać o rozmaite drzewa, co chwila zaś wykrzykiwała z radością:

## - Rydze!

Lecz on odpowiadâ jej mechanicznie, myśląc o czem innem:

- Rydze, kotku, rydze!

Nakoniec droga zniżyła się i pod stopami ujrzeli Thumsee. Po uplywie pól godziny, zeszli na bity gościniec, ciągnący się nad samym brzegiem, na którym widać bylo tu i owdzie drewniane kładki, powyciagane na kilka kroków wodę. Litka miala ochotę zobaczyć z blizka wielkie ryby, które widać było w przezroczystej toni. Połaniecki, wziąwszy ją za rę̨kę, wprowadzil ją w tym celu na jednę z kladek.

Ryby, przyzwyczajone do okruszyn chleba, rzucanych przez gości, zamiast uciekać, zblizyly się jeszče i wkrótce caly ich wianek otoczyl stopy Litki. W blękitnawej toni widać bylo zlotawo-brunatne grzebiety karpiów i szarą plamistą luskę lososiopstragów, oraz okrạgle oczy, wpatrzone jakby $z$ wyrazem prośby $w$ dziewczynkee.

- Wracając, weźmiemy duzo bulek - mówiła dziewczynka. - Jak one dziwnie patrzą. Co one myślą?
- One myśla bardzo powoli - rzekl Polaniecki i tak. dopiero za godzinę albo za dwie powiedzą sobie: „Aha! tu stala jakaś dziewczynka z plową czupryną, w różowej sukience i w czarnych pończoszkach."
- A o panu Stachu. co pomyślą?
- Pomyślą, żem jaki cygan, bo ja nie mam plowej czupryny.
- Nie. Cygany nie mają przecie domu.
- I ja nie mam domu, Litko. Moglem go mieć, alem go sprzedal.

Polaniecki wymówil ostatni wyraz w jakiś niezwyczajny sposób i wogóle byl w glosie jego smutek. Dziewczynka spojrzala na niego uważniej i zaraz wrażliwa jej twarzyczka odbila jego smutek, tak jak owa toń odbijala jej whasną postać. Potem, gdy się polączyli z resztą towarzystwa, podnosila na niego od czasu do czasu swoje chmurne oczy, z wyrazem pytającym i niespokojnym. Wreszcie, ścisnąwszy mocniej jego rękę, za którą trzymała, rzekla:

- Co panu jest, panie Stachu?
- Nic, dziecinko. Rozglądam się po jeziorze i dlatego nic nie mówię.
- Bo ja się tak cieszylam wczoraj, że panu pokażę Thumsee.
- Owszem. Chociaż niema skal, bardzo tu ladnie! A tamten domek $z$ drugiej strony?
- Tam będziemy jedli obiad.

Tymczasem pani Emilia rozmawiala wesolo z Waskowskim, który, niosąc w ręku kapelusz i szukajạc co
chwila po kieszeniach chustki dla obtarcia lysiny, opowiadal jej swoje spostrzeżenia nad Bukackim.

- On jest Arya - konćzyl - i dlatego w ciąglym niepokoju dąży do spokoju Teraz kupuje obrazy i sztychy, myśląc, że tem zapelni próżnię. Ach, pani, na co ja patrzę! Toz̀ to te dzieci wieku nosza w duszy taką otchlań, jak naprzykład to jezioro, a w dodatku bezdenną, i myślą, że można ją zapełnić obrazkami, akwafortami, amatorstwem, dyletantyzmem, Baudelaire'm, Ibsenem, Maeterlinckiem, wreszcie dyletantyzmem naukowym. Biedne ptaki, rozbijające glowy o ściany klatek! To tak samo, jakbym chcial wypelnić to oto jezioro, wrzuciwszy w nie ten kamyk.
- A cóż może zapelnić życie?
- Wszelka szersza idea, wszelkie większe uczucie, ale pod jednym warunkiem. by byly poczçte w Chrystusie. Gdyby Bukacki po chrześcijańsku kochal sztuke, dalaby mu pogodę, której mimowoli szuka.
- A mówil mu pan to?
- I to, i wiele innych rzeczy. Ja i jego i Politnieckiego ciągle namawiam, by czytali życie św. Franciszka z Assyżu. Nie chcą i śmieją się ze mmie. A jednak, to byl największy człowiek i najwię̧kszy świçty średnich wieków, który odrodzil świat. Gdyby się teraz znalazl podobny, odrodzenie w Chrystusie nastąpiloby jeszcze szersze i jeszcze zupelniejsze.

Zbliżalo się poludnie, z niem upal. Las poczynal pachnąć żywicą, a jezioro wygladzilo się zupelnie w ciszy pelnej blasku i, odbijając bleckit bez plamki, zdawalo się drzemać.

Doszli wreszcie do domu i ogrodu, w którym byla restanzacya, i siedli pod cieniem buku, pray zastawionym stole. Polaniecki, przywolawsyy kelnera w brudnym fraku, \%amówil obiad. poczem rozglạdali się w milczeniu po jeziorze i okolicznych górach.

O parę kroków od stolu roska kępa irysów, zwilżma przez wodotrysk, urządzony między kamieniami.

Pani Emilia, spojrzawszy na kwiaty, rzekla:

- Gdy jestem nad jakiem jeziorem, a przytem patrzę na irysy, zdaje mi się. że jestem we Wloszech.
- Bo nigdzie niema ani tyle jezior, ani tyle irysów - odrzekl Polamiecki.
- Ani tyle upojenia dla kaz̀dego crlowieka - dodal Waskowski. - Ja od wielu lat jeżdżę timn co rok, jesienią, szukać sobie schronienia na ostatnie dni. Dlugi czas wahałem się między Perugią a Assyżem, ale ostiatniego roku przewaz̀yl Rzym. To jest jakby sień do innego świata, w której widać juz̀ jego światlo. Pojadę tam w październiku.
- Szczerze panu zazdroszčę -- rzekła pani Emilia.
- Litka ma dwamaście lat... - zacząl Waskowski.

Lecz Litka przerwala:

- I trzy miesiące.
- I trzy miesiące; więc choć na swój wiek jest bardzo maka i trıpiotka wielka, czasby jej juz̀ rozmaite rzeczy w Rzymie pokazać -- mówil dalej Waskowski. Nic siç tak nie pamięta, jak to, co siç widziało w dzieciństwie. A choć sie wielu r\%er\%y nie odemue, ani zrozumie, to pr\%ychodzi pózniej i pryychodzi bardzo pr\%yjemnie, bo tak, jakby ktoś od razu oświeril jakieśs wrat


## --- 107

żenia, zamur\%one w cieniu... Niech pani jedzie ze mna w październiku do Wloch.

- W październiku nie moge, bo mam swoje kobiece powody, które mnie zatrzymuja w Warszawie.
- Jakie?

Pani Emilia počę̣a się śmiać.

- Pierws\%y i najgłówniejs\%y, a rzysto kobiecy -rzekla, wskazując na Polanieckiego - to ozenić tego pana, który siedzi taki posępny i w gruncie rzeczy... taki rozkochany.

Polaniecki obudzil się z zamyślenia i machną̣ ręką.


- Zawsze z Marynią Pławicką!
- Tak - odrzekla pani Emilia. - Byl w Krzemieniu i próznoby się zapieral, ze go bardzo chwycila za serce.
- Mogę się nie zapierać - odřekl Polanierki.

Lecz dalsza rozmowa zostala przerwana w proykry sposób, bo Litka niespodziewanie zastabla. Uc\%ynilo sie jej nagle dus\%no i dostala jednego \%e swych zwyklych ataków bicia serca, które preejmowaly trwogà o jej zycie nawet lekarzy. Matka porwala ja w tej chwili nat rece, Polaniecki skočyl po lód do restanurayi. Waskowski \%aś poczal ciagnać z wysileniem do stolu lawke ogrodowa, by dziecko moglo się na niej wyciagnaąć i swobodniej oddychać.
-- Zinçcrylaś sié, dziecinko? prawda! - - pytata pobadlemi ustami pani Emilia. - Widzis\%, kochanie, ze było za daleko... $\Lambda$ doktor jednak pozwolit!... Tak gorapoo! Ale to nic! to prrejdzie! to pr\%ejdzie!... Moje skarby, moje kochanie!!. . .

I poczẹła calować wilgotue czolo dziewczynki. Tymczasem Połaniecki wrócil \% lodem, a za nim nadbiegła miejscowa gospodyni. z poduszką w ręku. Po chwili ulozono mala na lawce, i podczas gdy pani Emilia obwijala lód w serwetę. Polaniecki, schyliwszy się nad chorą, pytax:

- Jakże ci, kociątko?
- Tylko duszno trochę, ale lepiej...- odpowiedziakia, otwierajace, jak rybka, usta dla schwytania oddechu,

Nie było jednak wiele lepiej, bo nawet przez sukienke widać bylo, jak to male, chore serce bije gwaltownie w piersiach.

Wszelako pod wplywem lodu atak uspokajal sie zwolna, a wreszcie uspokoil się zupelnie, pozostawiwszy po sobie tylko zmęczenie. Litka poczęla się znów uśmiechać do matki, która rớwniez̀ ochłonęla nieco z przerażenia. Dziecko należzuo pokrzepić przed powrotem, więc Połaniecki kazal podać obiad. którego, prócz Litki, nikt zresztą prawie nie tknậ, wszyscy bowiem spoglạdali na nią co chwila z tajoną obawą, czy dusznośc znowu jej nie chwyci. W ten sposób uplynęła godzina. Goście poczecli zwolna naplywać do restauracyi. Pani Emilia chciała wracać do domu, lecz należalo czekać na powóz, po który Połaniecki postal do Reichenhallu.

Powóz nadszed wreszcie, ale w drodze czekal ich nowy niepokój. Jakkolwiek jechali noga za noga i po gościńcu bardzo równym, male nawet wstrząśnienia męczyly Litkę, tak. ̇e w poblizu ju\% Reichenhallu poczęlo jej znów czynić się dus\%no. Prosila, żeby jej wolno bylo wysiąść, ale pokazalo sic̨, ze i droga piesza męczy.ją. Wówczas pani Emilia postanowila ją nieść, Połaniecki

## - 109 -

jednak, uprzedzając to macierzyńskie poświęcenie, które zreszta nie było w miarę sil pani Emilii, rzekt:

- Lituś, chodź, ja cię poniosę. Inaczej mama zmęczy się i będzie chora.

I nie pytając dłużej, podniósł ja lekko z ziemi i niósł zupelnie swobodnie, na jednej tylko ręce, żeby zaś upewnić i ją, i panią Emilic̨, że go to wcale nie męczy, poczall żartować:

- Jak taki kot chodzi po ziemi, to zdaje się wcale nieduży, a teraz ot, gdzie to te dhugie nȯzyska wiszą. Trzymaj się mnie za szyję, to będziesz się mniej kolysala.

I szedl, jak umial najrówniej, a spiesznie, bo chcial, by lekarz mógł się nią zająć jak najprędzej; idąc, czul, jak jej serce bije na jego ramieniu, ona zaś, trzymajatc się go swemi chudemi ramionkimi, powtauzalat:

- Niech mnie pan puści! Ja... nie mogę... Niech mnie pan puści!

A on odpowiadal:

- Nie puszezę! Widziš, jak to źle męczyć się nit piechotę. Od tej pory wézmiemy zawsze z sobą takie duże, wygodne krzeslo na kólkach, i jak się dziecko zmęczy, to je posadzimy, a ja będę popychal.
- Nie, nie! - powtarzali Litka ze lzami w głosie.

On zaś niósl ją z taką tkliwością, jak starszy brat, lub jak ojciec, i serce mial istotnie wezbrane, raz dlatego, że te mala kochal istotnie, a powtóre, że pr\%yszlo mu do glowy to, o czem dotad nie myślal, a przynajmmiej czego nie odczuwal dość wyraźnie: mianowicie, że makżeństwo otwiera tak̇e droge ojcostwu i tym wszystkim skarbom szczęścia, które się w niem mieszczą. Teriz,

## - 110 -

niosąc tę drogą sobie, choć obcą dziewczynke, zrozumial, że Bóg stworzyl go do ̇̀ycia rodzinnego, nietylko na męża, ale i na ojca, jakotez̀, ¿̇e whaściwy cel i znaczenie życia tkwi w tem whaśnie.

I wszystkie jego myśli ulecialy do Maryni. Czul teraz ze zdwojonạ silą, że ze wszystkich kobiet, jakie dotychezas spotkal, ją przedewszystkiem wybralby za żonę i z nią chcialby mieć dzieci.

## VII.

W ciạgu następnych dni Litka nie byla chora, ale czula się oslabioną, wychodzila jednak. poniewà doktor nakazal jej wychodzić, ale polecil bardzo usilnie umiarkowany ruch pod górę. Waskowski poszedl do niego umyślnie, by dowiedzieć się, jaki jest stan jej zdrowia. Polaniecki czekal na niego w czytelni, ale juz̀ z jego twarzy poznal od razu, że nic dobrego nie przynosi.

- Lekarz nie widzi natychmiastowego niebezpieczeństwa - rzekı stary czlowiek - ale skazuje to dziecko na wczesnạ śmierć i wogóle każe nad niem czuwać, bo, jak mówi. niepodobna odgadnąć dnia, ani godziny.

Połaniecki zakryl oczzy ręką:

- Co za nieszczęście, co za cios!... Matka jej nie przeżyje. Śmierć nad takiem dzieckiem! Wierzyć się nie chce!

Waskowski mial kzy w oczach.

- Pytalem -- rzekl - czy ona musi przy tem dużo cierpieć. Doktor powiedzial, że niekoniecznie i może zgasnąć tak cicho, jakby zasnęla.
- Matce nie mówil nic o jej stanie?
- Nie mówil. Powiedzial wprawdzie, że jest wada
karstwem dla chorego i tak serca, zatem to ustąpienie mogło być zupelniejsze i bardziej tragiczne, niz̀ ktokolwiek z otaczających ją mógı przypuścić.

Lekarz-specyalista przyjechal w dwa dni później z Monachium i, zabawiwszy dwa dni w Reichenhallu, potwierdzil zupelnie zdanie miejscowego doktora. Panią Emilię uspokoil, Polanieckiemu zaś powiedzial, że życie dziecka może przetrwać miesiące i lata, ale będzie wisialo zawsze jak na nitce, która z lada powodu zerwać się może. Kazal oszczędzać małej wzruszeń, zarówno wesolych, jak smutnych, i czuwać nad nią z największą bacznością.

Otoczono ją więc opieką i pieszczotami. Oszczędzano jej nawet najmniejszych wzruszeń, tylko nie oszczędzano jej największych, jakiemi byly listy Maryni. Echo tego, który nadszedl w tydzień później, odbilo się jednak o jej nasłuchujące teraz pilnie uszki. Mogło ono wprawdzie rozproszyć jej obawy o "pana Stacha", ale wstrząsnę̧o nią silnie. Pani Emilia wahala się caly dzień, czy Polanieckiemu pokazać ten list. On się jednak dopytywal teraz codziennie o wiadomości z Krzemienia, musiałaby więc wprost skłamać, chcąc zataić, że nadeszly. Zresztį poczuwala się do obowiązku powiedzenia Polanieckiemu prawdy, by wiedzial, jakie napotka trudności.

Drugiego więc wieczora po odebraniu listu, ułożywszy spać Litkę, sama zazczęla rozmowę w tym przedmiocie:

- Marynia bardzo do serca wzięla to, że pan sprzedal tę sumę na Krzemieniu.
- To byl list?
- Tak.
- Może mi go pani pokazać?
- Nie. Mogę tylko przeczytać panu większe ustępy. Marynia jest pognębiona.
- Czy ona wie, ze ja tu jestem?
- Dotychczas musiala nie odebrać mego listu, ale dziwi mnie także, że pan Maszko, który bawi w Krzemieniu, nie wspomnial jej o tem.
- Maszko wyjechal do Krzemienia przede mną i nie byl pewny, czy pojadę do Reichenhallu, zwlaszcza. żem mu w ostatnich dniach mówil, że zapewne zmienié projekt.

Pani Emilia poszka do biurka po teczke z listami. Wróciwszy do stolu, poprawila lampee, poczem, usiadlszy naprzeciw Połanieckiego, wydobyła list z koperty, ale, nim go zaczęła czytać, rzekła:

- Bo widzi pan, jej nie o samą sprzedaz̀ tej sumy chodzi. Ale pan wie... Trochę jej się rozmarzyla glówka, więc to mialo dla niej i inne znaczenie... Ja naprawde spotkało wielkie rozczarowanie!
- Pami - rzekl Polaniecki - komu innemu nie prayznalbym się, ale pani powiem otwarcie. Zrobilem jedno z największych głupstw w życiu, ale tez̀ za żadne nie zostalem tak ukarany.

A ona podniosla na niego ze wspólczuciem swe tkliwe, blado-niebieskie oczy.

- Biedny pan! Więc pan naprawdę taki zajęty Marynią? Przeciez̀ nie przez ciekawość pytam, tylko z przyjaźni... Bo jabym się starala to wszystko naprawić, ale chciałabym być pewna...
- Wie pani, co mnie dobilo! - przerwal gwal-


## - 116 -

townie Polaniecki - tamten poprzedni list! W Krzemieniu podobala mi się! Zacząlem o niej myśleć. Mówilem sobie: ta byłaby milsza i lepsza niż jakakolwiek. Ta jest taka. jakiej właśnie szukalem! Ale cóż? Ja sobie dawno powiedzialem: nie będę czlowiekiem miękkim i swego nie daruje. Pani rozumie. że jak się z czego zrobi zasade, to czlowiek się jej trzyma. choćby przez ambicyę. Przytem w każdym z nas siedzi dwóch ludzi. z których drugi krytykuje to. co robi pierwszy. Ten drugi począl mi mówić: „Daj pokój. z ojcem nie wytrzymasz". A to istotnie nieznośna figura! Więc postanowilem sobie dać pokój. I dlatego pozbylem się tej sumy. Oto jak bylo. Dopiero później spostrzeglem. że nie moge pozbyć się myśli o pannie Prawickiej. i że wciąż mam to samo wrażenie: „Ta jest taka, jakiej szukaleś!" I poznalem, żem glupstwo zrobil. I bylo mi żal. Potem, jak przyszedı ten list, jak się przekonalem, że i z jej strony coś bylo, że ona mnie mogła pokochać i być moją, tak ją również pokochalem. I daję pani slowo. że albo trace glowę. albo to jest prawda! Póki się samemu czlowiekowi coś roi, to nic, ale gdy się zobaczy. ze i tam byly otwarte ramiona. co za ogromna róznica! Dobil mnie ten list i rady nie mogé sobie dać!

- Wole panu nie czytać wszystkiego - odrzekła po chwili pani Emilia. - Naturalnie, ona pisze. że krótki sen skończyl się przebudzeniem prędszem, niz̀ się spodziewała. O panu Maszce mówi. ̇̇e jest bardzo delikatny w sprawach pieniç̇̇nych, jakkolwiek pragnie, by się obrócily na jego korzyść.
- Wyjdzie za niego, jak Bóg w niebie!
- Pan jej nie zna. A o Krzemieniu oto, co pisze:


## - 117 -

„Papa ma ochotę pozbyć się majątku i zamieszkać w Warszawie. Ty wiesz, jak kocham Krzemień, jak się z nim zrostam, ale wobec tego, co się stało, juz ja sama zwattpiłam, czy moja pracai mogłaby się na co przydać. Będee jeszcze próbowala bronić milego kawalka ziemi! Papa jednak powiada, ¿̇e sumienie nie pozwala mu więzić mnie na wsi, i to jest tem bardziej gorzkic, że niby o mnie chodzi. Doprawdy, ze czasem z̀ycie zakrawa na ironię. Pan Maszko ofiaruje papie trzy tysiate dozywotnie i cala sumę z parcelacyi Magierówki. Nie dziwię mu się, ze szuka wlasnej korzyści, ale w razie takiego ukladu doszenlby prawie darmo do majatku. Sam papa powiedrial mu: „W ten sposób, jesti rok poz̀yje, wezme za Krzemień trzy tysiące, bo Magierówkal i tak mojia". Ale pan Maszko odpowiedzial, \%e w dzisiejs\%ym stanie rzeczy za Magierówkę zabiorą pieniądze wierzyciele, gdy zals papa zgodzi się na taki ukhad, jaki on proponuje, to wézmie do ręki gotówkę, a opróc\% tego moze zyý trzydzieści lat, albo i więcej. To tak\%e prawda. Wiem, \%e papie w rasadrie podoba się ten projekt. chodzi mu tylko o to. by więcej utargować. Jedyna w tem wszystkiem pociecha, ze gdy zamieszkamy w Willszawie, to będę widywalta c\%ęs ciej ciebie, moja droga Emilko, i Litke. Szčerze i z całej duszy kochaun was obie i wiem, ze na was\%e przynajmniej serca zawsze moge liczyć".

Nastała chwila milczenia, poczem Połaniecki rzekl:

- Więc tak! Pozbawilem ją Krzemienia. ale za to poskalem jej aspiranta!

I mówiạc to. nie odgadywal. ze Marynia napisała w liście niemal te same slowa, i że tylko pani Emilia
opuściła je umyślnie, nie chcąc go ranić. Maszko, jeszcze za ostatniej bytności Plawickich w Warszawie, czynil juz̀ pewne zabiegi o rękę panny Maryni, nie potrzebowala więc teraz wielkiej domyślności, żeby odgadnąć, co znaczy nabycie przez niego sumy od Polanieckiego i przyjazd na wieś. W tem właśnie tkwila cala gorycz, zalewająca jej serce, i głęboka uraza, jaką czuła dla Polanieckiego.

- Trzeba to wszystko koniecznie wyjaśnić - mówita pani Emilia.
- Poslałem jej aspiranta! powtórzył Połaniecki nie mogę się nawet thómaczyć tem, ̇em nie wiedzial o zamiarach Maszki.

Pani Emilia obracala czas jakiś w swych delikatnych palcach list Maryni, poczem rzekła nagle:

- To tak nie może zostać! Ja chcialam pana z nią połączyć przez przyjaźń, jaką mam dla obojga, ale teraz jest jeden powód więcej. mianowicie pańskie zmartwienie. To bylby wyrzut dla monie i ja tak pana nie mogé zostawić. Niech pan nie traci nadziei... Jest ładne przy:lowie francuskie, a bardzo brzydkie polskie o potędze i woli kobiecej. Doprawdy, ze ja chce bard\%o pomódz!

Polaniecki chwycil jej rękę i podniósi ją do ust.

- Pani jest najlepsza i najzacniejsza w świecie istota, jaką spotkalem.
- Byłum bardzo szczęsiliwa - odpowiedziala pani Emilia - a poniewaz̀ myślę. że do tego jest tylko jedna droga, więc chcialabym, żeby moi blizey nia poszli.
- Ma pani sluszność. Tia droga, albo żadna! Skoro żyję, więc chcę. żeby się to życie komuś i mmie na coś zdalo.
- A ja, skoro pierwszy raz w z̀yciu podję̧am się roli swatki - rzekła, śmiejąc się, pani Emilia - chcę tak̇̇e, żeby się to na coś zdało. Trzeba tylko pomyśleć, co teraz wypada zrobić.

To rzeklszy, podniosła oczy w górę. Światło lampy padało w pelni na jej drobną, mlodą jeszcze bardzo twarz, na jej jasne wlosy, nieco zwichrzone nad czolem,. i było w niej coś tak uroczego, a zarazem i dziewiczego, że Połanieckiemu, jakkolwiek glowę mial zajectịl czem innem, przyszlo na myśl przezwisko, które jej dawal Bukacki: wdowy-dziewicy.

- Marynia ma dużo prostoty - rzekła po chwili namyslu - i najlepiej mnie zrozumie, gdy jej napiszę szczerą prawdę. Powiem jej to, co pan mnie mówil: że pan wyjechal zajęty nią bardzo; ze to, co pan zrobil, zrobil pan nie obliczywszy się z sobą, pod wplywem tylko tej myśli, że nie mógłby się pogodzić z ojcem; ale, że obecnie pan najszrzerzej tego żaluje, prosi, by nie brała tego za zle i nie odejmowala nadziei, ze się pozwoli przeblagać.
- A ja napiszę do Maszki, że odkupię u niego tę sumę z takim zyskiem, jakiego on żąda.

Pani Emilia poczęla się śmiać.

- Oto ten trzeźwy, wyrachowany pan Polaniecki, który się chlubi, że pozbyl się polskiego charakteru i polskiej lekkomyślności.
- A tak! a tak! - zawołal juz weselszym tonem Polaniecki. - Wyrachowanie polega na tem, zeby nie żalować na to, co warte.

Lecz w tej chwili sposecpnial.

- A jesli ona odpowie. że jest narzeczoną Maszki?
- Nie przypuszczam. Pan Maszko może być najzacniejszy czlowiek, ale on nie dla niej. Ona nie wyjdzie za mąż bez przywiązania, a wiem. że pan Maszko nie podobal się jej zupelnie. To się nigdy nie stanie. Pan Maryni nie zna. Niech pan tylko uczyni ze swojej strony, co w pana mocy, ale o pana Maszkę niech pan będzie spokojny.
- Więc, zamiast pisać. zatelegrafuję dziś do niego. On nie może w Krzemieniu dlugo jednym ciạgiem bawić i musi w Warszawie odebrać mojạ depeszę.


## VIII.

Odpowiedź Maszki, którą Połaniecki odebral w dwa dni później, brzmiala: „W dniu wczorajszym nabylem Krzemien.، - Jakkowiek z listu Maryni moz̀na było przewidzieć, że rzeczy wezmą taki a nie inny obrót, i mlody czlowiek powinien byl być na to przygotowany, wiadomość sprawila na nim wrazenie uderzenia piorunu. Zdawalo mu się, ̇̀e stalo się zarówno niespodziewane. jak niepowetowane nieszczęście, za które calta odpowiedzialność spada na niego. Pani Emilia, znaj̣ąc lepiej, niz̀ ktokolwiek, przywiagzanie Maryni do Krzemienia, miaka równiè̀ przeczucie. którego nie potrafila ukryé, \%e pře\% tę sprzedaz sprawa zblizenia do siebie dwojga młodych ludzi utrudnia się w wysokim stopniu.

- Maszko, jeśli nie ożeni się z Marynią - móvil Polaniecki - to zlupi starego Plawickiego w ten sposób, że swoją opinię ocali, a tamtego zostawi bez grosza. Gdybym byl sprzedal tę sume pierwszemu lichwiarzowi, staryby się wykręcal. coś splacal, więcej obiecywal -i ruina Krzemienia przewlokłaby się o cale lata, w ciugu których mogłoby się zdarzyć coś pomyślnego, a przynaj-
mniej bylby czas sprzedać Krzemień w dobrych warunkach. Teraz, jeśli zostanạ bez grosza, to będzie moja wina. Ale pani Emilia patrzyla na sprawę także i z innej strony.
- Nietylko w tem zle - mówila - że Krzemień zostal sprzedany. Gdyby to kto inny przyczynil się do tego, nie pan, i to zaraz po bytności u Maryni, cala rzecz nie miałaby tego znaczenia; ale to whaśnie jest najgorsze, że Marynia tak bardzo nie spodziewala siç tego po panu.

Połaniecki odczuwal to równiez̀ dobrze, że zaś przywyk zdawać sobie jasno sprawę z każdego polożenia. rozumial więc także, że Marynia jest dla niego tak dobrze, jak stracona. Wobec tego pozostawało jedno: przyznać, iz̀ tak jest, zapomnieć o niej i starać się o inną zonę. Ale cala dusza Polanieckiego buntowala się przeciw temu. Naprzód jego uczucie dla panny Maryni, jakkolwiek nagle, nie umornione ani czasem, ani blizszą znajomośriṭ. jakkolwiek oparte przeważnie na uroku niemal wyliccznie fizycznym, jaki jej postać na nim wywarth. waroslo w ostatnich tygodniach znacznie. Sprawil to i jej list, i budzalce się w Polanieckim przekonanie. ze jej wyrządzil krzywdę. Brala go teraz nad nią litość i nie mógl o niej myśleć be\% wzrušenia; skutkiem tego samo uczucie powiększylo się o te dwa pierwiastki, grające nader wȧ̀ną rolę w każdem męskiem sercu. Następnie ów energičny, muskularny c\%owiek nie umial nigdy poddawać się biernie zbiegowi zdarzeń. Natura jego wprost nie mogła tego znieść. Widok trudności podniecal go whaśnie do czynu. Nakoniee spřeciwila się zanie-
chaniu Maryni i jego miłosć wlasna. Myśl, że musi kiedyś sam przed sobą przyznać, że byl tylko sprężyną w ręku takiego Maszki i jednym ze środków do jego celów, że mu się dał zużytkować, a przynajmniej użytkować, napelniała go wściekłością. Choćby Maszko nie otrzymal ręki Maryni, choćby skończyło się na Krzemieniu, i to juz było dla Połanieckiego więcej, niż mógł wytrzymać. Teraz brała go niepowstrzymana ochota wystąpić przeciw Maszce, narzucać mu kamieni pod nogi, pokřyzować przynajmniej dalsze jego plany i pokazać mu, ze jego adwokacki spryt, w zetknięciu się z prawdziwą męską energią, nie wystarcza.

Te wszystkie i szlachetniejsze i mniej szlachetne powody popychaly Pokmieckiego z nieprzetartą silạ do przedsięwzięcia czegośkolwiek, do jakiegoś dzialania. Tymczasem polożenie było tego rodzaju, iz̀ nie pozostawalo niemal nic do roboty. W tem przeciwieństwie tkwil whaśnie dramat. Siedzieć w Reichenhallu, pozwolić Maszce przeprowadzać swoje plany, rozciagać swoje sieci, starać się o ręke panily Pławickiej - nie! za nic! A więe co! I na to ostatnie pytanie nie bylo odpowiedzi. Po raz pierwszy w życiu Polaniecki mial takie uczucie, jakby go uwiązano na łańcuchu, i im mniej byl przyzwyczajony do takiego polozenia, tem znosil je trudniej. Poznaq tez̀ po raz pierwszy w życiu, czem jest beধsenność i rozdrażnione nerwy. Poniewaz Litka w ostatnich dniach znów uczula się gorzej, więc nad calem towarzystwem zawisla cic̨̀ka, jak olów, atmosfera niepokoju, w której zycie stawalo się nieznośnem.

Po uplywie tygodnia prayszedl znowu list Maryni...

## - 124 -

Tym razem nie bylo w nim wzmianki ani o Polanieckim, ani o Maszce. Marynia donosiła tylko o sprzedaży Krzemienia bez żadnej skargi, bez żzadnego objaśnienia, jak się sprawa odbyła. Ale z tego właśnie moz̀na było wnosić, jak glęboko dotknęla ją ta sprzedaż.

Połaniecki wolałby byl, żeby go o nią oskarżała. Rozumial przytem dobrze. ¿̇e milczenie o nim w liście dowodzi, jak dalece zostal wykreślony z serca tej panny, podczas gdy milczenie o Maszce moze dowodzic czegoś calkiem przeciwnego. Ostatecznie. jesli jej tak chodzilo o ten Krzemień. to mogła do niego wrócić, oddająe dzisiejszemu whaścicielowi jego swą rękę; moze więc potala się whaśnie z tạ myślị. Stary Plawicki mial wprawdzie swoje szlacheckie uprzedzenia i Polaniecki ličyl na nie. ale, uwazają̣ go przedews\%ystkiem za egoiste, przypuszczal. ¿e w danym wypadku poświęri dla whasnej wygody i cérke i uprzedzenia.

Koniec końcem. siedzenie w Reichenhallu z zalozonemi rectkoma i $\%$ rokanie nal wiadomość. (\%y pamu Mas\%ce polobar się zaofiarować swa recke pamnie Plawickiej. stalo się dla Pokanieckiego wprost niemozebne. Litka powarzala takze od czasu do czasu prośbee do matki. by wracać do Warszawy, więc i Polaniecki postanowil wracać, tem bardziej. ze \%blizal się termin, w którym obaj z Bigielem mieli rozpoczaćc nowy interes.

Postanowienie to praynio:lo mu na razie wielk ulgę. Wróci, zajızy polozennin \% blizkit w očy i moze coś przedsięwémie. Zalws\%e bylo to coś wiçrej. ni\% siedzieć w Reichenhallu. I pani Emilia i Litkal proy.jely wiadomość o jego wyje\%zlzie be\% zlziwienia. Wiedzialy, że pr\%y-

## - 125 -

jechal tylko na kilka tygodni i spodziewaly się rychlo zobaczyć go Warszawie. Pani Emilia miała także w polowie sierpnia wyjechać. Przez resztę miesiąca postanowila zostać razem z Waskowskim w Salzburgu, potem zaś wracać do Warszawy. Tymczasem przyrzekła Połanieckiemu, że doniesie mu kilkakrotnie o zdrowiu Litki, a oprócz tego będzie pisała do Maryni, by dowiedzieć się, jakie są naprawdę jej myśli względem Maszki.

W dniu wyjazdu obie panie, wra\% z Waskowskim, odprowadzily go na kolej. Gdy juz̀ byl w wagonie. uczynilo mu się nieco żal odjeżdżać. Bądźcobądż. nie wiedzial, jak się wszystko obróci w Warszawie, tu zaś otacczaly go najżyczliwsze istoty, jakie mial w świecie. Wychylony przez okno, patrzyl na smutne oczęta Litki, podniesione ku niemu, i na przyjazną twarz pani Emilii, z takiem uczuciem, jakby to była jego rodzina. I znowu uderzyła go nadzwyczajna piękność mlodej wdowy, jej aż nadto delikatne rysy, anielski wyraz twarzy i jej postać zupelnie panieńska, przybrana w czarną suknię.

- Niech pan będzie zdrów - mówila pani Emilia - i niech pan do nas napisze z Warszawy; mniej więcej za trzy tygodnie się zobaczymy.
- Za trzy tygodnie - powtórzyl Polaniecki. - Napiszę z pewnością. Do widzenia, Lituś!
- Do widzenia! Niech się pan klania Ewce i Joasi!
- Dobrze!

I wyciagnal ješcze rêke przez okno:

- Do widzenia! Niech panie pamiętaja o przyjacielu.
- Nie zapomnimy, nie zapomnimy! Cihce pan, że-


## - 126 -

byśmy odmawialy nowennę na pańską intencyę? - pytała z uśmiechem pani Emilia.

- Dziękuję i za to. Dobrze! Do widzenia, profesorze!

Pociagg ruszyl w tej chwili. Panie poczęly machać jeszcze parasolkami, póki coraz śpieszniejszy oddech lokomotywy nie przeslonil klębami dymu i pary okna, przez które wyglą̣dal Połzniecki.

- Mamo - spytała Litka - czy naprawdę trzeba mówić nowenné za pana Stacha?
- Trzeba, Lituś. On taki dla nas dobry. Trzeba prosić Boga, żeby byl szczęśliwy.
- A czy on jest nieszczęśliwy?
-- Nie... To jest... widzisz, kaz̀dy ma swoje zmartwienie i on ma swoje.
- Ja wiem, ja slyszalam w Thumsee - odrzekła dziewczynka.

I po chwili dodala ciszej:

- Będę mówila nowennę..

A profesor Waskowski, który przy calej swej poczciwości nie umial nigdy utrzymać ječyka, rzekı po chwili do pani Emilii, gdy Litka poszla naprzód:

- To zlote serce i on kocha obie panie, jak brat. Teraz, gdy nam specyalista powiedzial, że niema najmniejszej obawy, moge wszystko powiedzieć. To Połaniecki unyślnie go sprowadzil, bo się zaniepokoil o mala w Thumsee.
- On? - spytala pani Emilia. - No. widzi pan, co to zal czlowiek!

I lzy wdzięczności zakręcily się jej w oczach. Po chwili zaś dodala:

- Ale ja mu się odplacę za to, bo mui dam Marynię. Polaniecki odjeżdżal równiè̀ z sercem praepelnionem życzliwością i wdzięcznością dlà pani Emilii, albowiem czlowiek, któremu się coś nie powiedrie i który wskutek tego popada w zmartwienie. żywiej odčuwa przyjaźń ludzką. Siedząc więc teraz w kąc•e wayonu i mając świeżo w myśli obraz pani Emilii. mówil sobie:
- Ot. gdybym się byl w niej zakorhat! Co za spokój. co za pewność szczęścia! I cel w życiu bytby znilleziony; wiedzialbym, dla kogo pracuje. wiedziatbym, ze czemś jestem. że moje istnienie ma jakiś sens. Ona mówi wprawdzie, że nie wyjdzie za màż, ale za mnie - kto wie! Tanta może być sobie doskonalością. ale może mieć takze bardzo oschle serce.

Tu uczul nagle, że jednak o tej mysili spokojnie, podezas gdy na kȧ̇de wspomnienie tamtej chwyta go jakiś niepokój, zarazem przykry i přyjemny. Czul. ̇̇e go coś ciągnie tylko do tamtej. Świeżo oto ściskal rękę pani Emilii i uścisk ów nie zostawil mu żadnego wrażenia. podezas gdy dziś jeszcze pamiętal cieplo droni pamy Maryni i doznawal pewnego rodzaju dreszču na samo o tem wspomnienie.

I aż do Salzburga myślal już tylko o „tamtej". Tym razem myśli jego poczęly nawet przybierać kstatut, jeśli nie postanowień, to pytań. jak ma względem niej postịpić i co w tym zbiegu rzerzy jest jego obowiązkiem?

- Nie da sié zaprzeczyć, ze ja jestem przyczyna! sprzedaży Křemienia - mówil sobie. - Krzemieńn nietylko mial dla niej tę wartość pienię̨̇ną, jaką daloby się może z niego wyciągnąć, gdyby nie przyśpieszona sprze-
daż, ale i tę wartość, którą przywiązywalo do niego jej serce. Otóz pozbawilem ją jednej i drugiej; krótko mówiąc: skrzywdzilem ją! Postąpilem prawnie, ale to dla sumienia, \%ożonego \% czegoś więcej, niz̀ z paragrafów, nie wystarcza. Zawinilem i przyznaje się do tego, a skoro tak, to muszę to naprawić w jakikolwiek sposób.

Ale jak?

- Na odkupienie Krzemienia od Maszki nie jestem dość bogaty. Móglbym to może uczynić, rozwiązując spólkę z Bigielem i wycofywując wszystkie moje pieniądze, to zaś jest materyalną niemożebnością. Bigiel mógłby przez to upaść, więc tego nie zrobię. Pozostaje mi zatem jedno, mianowicie: utrzymać \% Plawickimi stosunki jakimkolwiek sposobem, a następnie oświadczyć się w krótkim czasie o rękę panny Plawickiej. Jeśli dostanę kosza, to przynajmniej uczynię, co do mnie nalè̀y.

Ale tu ów drugi, wewnętrıny czlowiek, o którym Połaniecki wspominal, zabral glos i począ mówić:

- Nie zasłaniaj się kwestyą sumienia. Gdyby panna Plawicka była starsza o dziesięć lat i brzydka, to móglbyś tak samo przyczynić się do sprzedȧ̀y Krzemienia, pozbawić ją wszystkiego, čegoś pozbawil, i do glowyby ci nie przys\%lo oświadcrać się o jej rękę. Powiedzże sobie od razu. ze pama Plawicka ciagnie cię, jak obecgami, za pomocą swojej twarzy, oczu, ust, ramion, calej postaci - i nie oszukuj się.

Lecz Połaniecki trzymal wogóle krótko tego drugiego wewnętrznego (\%lowieka i traktowal go czasami bardzo niegrzecznie, zgodnie więc z tą metodą, powiedzial mu:

- Naprzód, nie wiesz, glupcze, czy i w takim razie
nie staralbym joirrow =-T,
 wlaśnie jest natura kobietom. Hóre in जiran rych czuja odrate Join powiedzenia. to $E i=2$




 dziś takich srodión. to tem gorzej dia Eis

 będzie widywal u piri: Er.





 kapeluszem.
- Bukacki. (zy jegr dinht - zatwodal.
- Cspokoj sie. Polanierki - odpowiedzial z tlewma Bukacki. witajac go tak. jakby sie rozstali przet sodziną. - Jak sit: mazz?
- Co ty tu robizz?
- Jem kotlet na margarynie.
- Do Reichenhallu?

[^0]
## - 130 -

- Tak. A ty do domu?
- Tak.
- Nie oświadczyłeś się pani Emilii?
- Nie.
- Więc ci przebaczam. Moz̀esz jechać!
- Schowaj koncepta na lepszą porę. Litka jest bardzo zagrożona.

Bukacki spoważnial i, podnióslszy brwi, począ̨ mówić:

- Aj! aj! Czy to zupelnie pewne?

Polaniecki opowiedzial mu pokrótce, jakie jest zdanie lekarzy.

Bukacki milczal przez chwile, następnie rzekl:

- I nie ma tu czlowiek być pesymistạ! Biedne dziecko i biedna matka. W razie nieszczęścia, zupelnie sobie nie wyobrażam, jak ona je zniesie.
- Ona jest ogromnie religijna, ale strach o tem myśleć.
- Wyjdźmy trochę na miasto - rzekł Bukacki tu moz̀na się udusić...

I wyszli. Po drodze Bukacki poczal powtarzać:

- I nie ma tu czlowiek być pesymistą. Cóz jest taka Litka? Po prostu golạb! Każdyby jej pożalowal, tylko śmierć nie pożaluje.

Polaniecki milczal.

- Sam nie wiem teraz - mówil Bukacki - czy jechać do Reichenhallu? W Warszawie, jak jest pani Emilia, to i ja mogę wytrzymać. Raz na miesiąc oświadczam się jej, raz na miesiąc dostaję odkosza i tak sobie ¿yję od pierwszego do pierwszego. Teraz, pierwszy mi-
nąl, więc zatęsknilem do mojej pensyi... Czy matka zdaje sobie sprawę ze stanu malej?
- Nie. Dziecko jest zagrożone, ale może być, że pozostaje mu jeszcze z parę lat.
- Ha! może nikomu z nas nie pozostaje więcej. Powiedz mi, czy ty często rozmyślasz nad śmiercią?
- Nie. Co mi to pomoz̀e? Wiem, że tę sprawę muszę przegrać, więc sobie glowy nad nią nie lamię, zwlaszcza przed czasem.
- W tem rzecz, że musimy przegrać, a jednak procesujemy się aż do końca. Oto caly sens życia, które inaczej byloby tylko nudną farsį, a tak jest zarazem glupim dramatem. Co do mnie, mam teraz trzy rzeczy do wyboru: albo się powiesić, albo jechać do Reichenhallu, albo do Monachium obejrzeć raz jeszcz Boeckliny. Gdybym byl logiczny, wybralbym to pierwsze, poniewaz̀ zaś nie jestem logiczny, więc wybiorę Reichenhall. Pani Emilia warta jest Boecklinów, i jako rysunek i jako kolor.
- Co slychać w Warszawie? - spytal nagle Polaniecki, który to pytanie mial na ustach od počą̨tku rozmowy. - Widzialeś Maszkę?
- Widzialem. Kupil Křemień i jest wielkim posiadaczem, a poniewaz̀ ma rozum, więc stara się wšelkiemi silami, by się nie wydać zbyt wielkim. Jest kaskawy, wyrozumialy, poblazliwy, przystępny, to jest zmienil się na korzyść, nie moją wprawdzie, bo cóż mnie to może obchodzić! Ale zapewne na swoja wlasną.
- Nie żeni się z panną Plawicką?
- Slyszalem, że ma ochotę. Twój wspólnik, Bigiel, coś o tem wspomnial, również jalk i o tem, że Krzemień
zostal kupiony w warunkach zbyt dla Maszki korzystnych. Na miejscu dowiesz się o tem lepiej.
- Gdzie są obecnie Plawiccy?
- W Warszawie. Mieszkaja w hotelu Rzymskim. Mała wcale niebrzydka. Byłem u nich, jako kuzynek, i rozmawialem o tobie.
- Mogleś wybrać milszy dla nich przedmiot rozmowy.
- Plawicki, który jest rad z tego, co się stalo, powiedzial, że im oddaleś przyslugę-zapewne, niechcący - ale oddaleś... Pytalem panny, jakim sposobem poznala cię dopiero w Krzemieniu. Odpowiedziala mi, że $w$ czasie jej bytności w Warszawie musialeś być zapewne za granica.
- Rzeczywiście, wyjeżdżalem wtedy w interesach domu do Berlina i bawilem tam dlugo.
- Owóz urazy w nich dla ciebie nie spostrzeglem. Tyle się jednak nasluchałem o milości panny do zajęć sielskich, że przypuszczam, iz̀ musi być trochę zla, żeś ją ich pozbawil. W każdym razie nie okazuje tego.
- Być może, że okaże dopiero mnie, a sposobności jej nie zbraknie, gdyż zaraz po powrocie będę u nich.
- W takim razie oddaj mi jednạ malạ przyslugę. Ożeń się z panną, bo z dwojga zlego wolę zostać twoim kuzynem, niż tego Maszki.
- Dobrze - odpowiedzial krótko Polaniecki.


## IX.

Po powrocie do Warszawy, Połaniecki przedewszystkiem udal się do Bigiela, który dokładnie rozpowiedzial $\mathrm{mu}, \mathrm{w}$ jakich warunkach Křemień zostal sprzedany. Warunki te byly nader dla Maszki korzystne. Zobowiązal się on wyplacić po uplywie roku trzydzieści pięć tysięcy rubli, które mialy wplynąć z parcelacyi Magierówki, a prócz tego placić po trzy tysiące rubli rocznie az̀ do śmierci pana Plawickiego. Połanieckiemu nie wydało się to zrazu układem zbyt dla Plawickich niepomyślnym, lecz Bigiel byl innego zdania.

- Ja zbyt śpiesznie ludzi nie sądzę - mówil ale ostatecznie Plawicki jest starym egoistą, który dla wlasnej wygody poświęcil przyszlość dziecka, a prócz tego czlowiekiem lekkomyślnym. W tym wypadku renta jest niby oparta na Krzemieniu, ale Krzemień, jako majątek zrujnowany, w który trzeba wkładać, ma wartość fikcyjną. Jeśli Maszko doprowadzi go do porządku, to dobrze, jeśli nie, to w najlepszym razie będzie zalegał z wyplatą, a przez całe lata Plawicki może grosza nie widzieć. Cio wtedy zrobi? Odbierze napowrót Krzemień.


## - 134 -

Ale Maszko pozaciąga do tego czasu nowe dlugi, choćby dlatego, żeby splacić stare, i - w razie jego bankructwa Bóg wie ilu wierzycieli wyciągnie po Krzemień ręce. Ostatecznie wszystko polega na uczciwości Maszki, który może być sobie porzą̨dnym czlowiekiem, ale prowadzi interesa ostro, którego zatem jeden falszywy krok może zrujnować. Kto wie, czy samo kupno Krzemienia nie jest takim krokiem, bo, chcąc uporządkować majạtek, musi wyciągnąć swój kredyt do ostateczności. Widziakem takich, którym się dlugo udawało, póki nie rzucili się na kupno wielkich mạjątków ziemskich.

- Plawickim zostanie zawsze gotowizna za Magierówkę - reekl Polaniecki, jakby chcąc uspokoić wlasne obawy o ich przyszlość.
- Jeśli stary Plawicki jej nie przeje, nie przegra, nie zmarnotrawi.
- Ja muszę coś obmyślić. Przyczynilem się do sprzedažy, więc muszę radzić.
- Ty! - spytal ze zdumieniem Bigiel. - Myślalem. że wasze stosumki sà zerwane.
- Spróbuje je zawiązać nanowo. Jutro będę u nich.
-- Nie wiem, r\%y cię radzi zobačą.
- I ja nie wiem.
- Chres\%. zebym poszedl z tobą! Bo chodzi o złamanie lodów. Samego mogą cię nie přyjạçc... Škoda, że mojej zony niema... Po calych wieczorach przesiaduje teraz sam i grywim na wiolonczeli, ale w dzień mam du\%o czasul i moge išé, gdzie chaes\%.

Polaniecki jelnak odmówil i nazajutř. przybrawszy się \% wielk:! star:amoście! poszedl sam. Wiedzial, ze jest

## - 135 -

przystojnym czlowiekiem, a choć zwykle niewiele o tem myślal, teraz postanowil nie zaniedbać niczego, coby moglo przemówić na jego korzyść. Idąc, mial także pelno w glowie pomyslów: co powie, co zrobi w takim a takim razie, i z góry staral się przewidzieć, jak go przyjmą.

- Będę jak najprostszym i najotwartszym - mówil sobie. - Ostatecznie, to jest najlepszy sposób.

I sam nie wiedzial, kiedy znalazl się przed Rzymskim hotelem. Wówczas serce poczęlo mu bić nieco żywiej.

- Byloby nieźle jednak - pomyślal - żebym ich nie zastal. Zostawilbym kartę i później zobačylbym, czy Plawicki odda mi wizytę.

Lecz natychmiast powiedzial sobie: „Nie tchórz!" i wszedl. Dowiedziawszy się od portyera, że pan Plawicki jest w domu, poslal swoją kartę i po chwili poproszono go na górę.

Pan Plawicki siedzial przy stole i pisal listy, pociągając od czasu do czasu dym z cybucha, zakończonego wielkim bursztynem. Na widok Polanieckiego podniósl glowę i, spojrzawszy na niego przez zlote binokle, rzekl:

- Proszę, proszę!
- Dowiedzialem się od Bigiela, że państwo jesteście w Warszawie - rzekl Polaniecki - i przychodzę zlożyć moje uszanowanie.
- Bardzo to pięknie z twojej strony -- odrzekl Plawicki - i co prawda, tom się tego nie spodziewal. Rozstaliśmy się w bardzo przykry sposób i to z twojej winy. Ale poniewȧ̇ poczules się do obowiązku odwiedzenia mnie, więc ja, jako starszy, otwieram ci znowu ramiona.


## $-136$

Jednakże otworzenie ramion ograniczyło się tym razem do wyciągnięcia przez stól ręki, którą Połaniecki uścisnąl, mówiąc sobie w duchu:

- Niech mnie licho porwie, jeśli ja tu do ciebie przyszedlem i jeśli względem ciebie poczuwam się do jakiegokolwiek obowiązku.

Po chwili spytal:

- Państwo przenosicie się do Warszawy?
- Tak jest. Ja stary wieśniak, przywykly do wstawania ze slońcem i do moich zajęć rolniczych... mnie cię̇ko będzie w waszej Warszawie. Ale nie godzilo mi się więzić dziecka, więc zrobilem tę jedną więcej ofiarę.

Polaniecki, który spędzil dwie noce w Krzemieniu, przypomnial sobie, ze pan Plawicki wstawal okolo jedenastej i że wlaściwie trudnil się interesami Krzemienia, nie jego rolą; pominąl to jednak milczeniem, albowiem glowe zajętą mial w tej chwili čem innem. Oto od numeru. który zajmowal pan Plawicki. otwarte drzwi prowadzily do imnego, w którym musiała mieszkać panna Marynia. Polanieckiemu, który zezowal w kierunku tych drzwi od chwili wejścia, przyszlo do glowy, że ona może nie chce do niego wyjšć, więc spytal:

- A panny Maryi nie będę mial przyjemności zobaczyć?
- Marynia wyszla obejrzeć mieszkanie, które znalazlem dziś rano. Przyjdzie zariz. bo to o pare kroków. Wyobraź sobie. carko. nie mieszkanko! Ja będę mial gabinet i sypialniẹ. Marynia także bardzo ladny pokoik... jadalny jest wprawdzie troche ciemnỵ, ale salonik. jak bombonierka...

Tụ pan Plawicki przeszedl do opowiadania o mieszkaniu z obfitością slów dziecka, które coś bawi, lub starego wygodnisia, któremu uśmiecha się zmiana na lepsze. W końcu rzekl:

- Ledwom się obejrzal. jużem znalazl. Warszawka to moja stara przyjaciólka i znam ją dobrze.

Lecz w tej chwili ktoś wszedl do przyleglego pokoju.
-- To pewno Marynia - rzekl Plawicki.
I począl wolać:

- Maryniu, czy to ty?
- Ja - ozwal się mlody glos.
- Chodźże tu; mamy gościa.

Panna Marynia ukazala się we dr\%wiach. Na widok Polanieckiego zdziwienie blysnę̣o na jej twarzy.

Polaniecki, wstawszy, sklonil się, a gdy zbliżyla się do stolu, wyciągnąl ku niej na powitanie reçę. Ona podala mu swoja zarówno chlodno, jak grzečnie. Porzem zwrócila się do ojca, jak gdyby nikogo więcej nie było w pokoju.

- Widzialam mieszkanie - r reklit. - Ładne i wygodne; nie wiem tylko, c\%y ulica nie myt hatastiwa.
- Wszystkie ulice sa halasliwe -- ranwazyl pan Plawicki. - To nie wieś.
- Przepraszam. pójdс zdjá kapelus\% - odr\%ekla panna Marynia.

I wróciwszy do swrgo pokoju, nie ukazywala sir: przez czas dosśc dlugi.




- Nie przeszkadzam?
- Nie - rzekl Plawicki - nie mamy juz̀ ze sobą ̇̇adnych interesów, z czego, mówiąc nawiasem, rad jestem mocno. Pan Polaniecki przyszed tylko z grzeczności.

Polaniecki poczerwienial nieco i chcąc zmienić przedmiot rozmowy, rzekl:

- Wracam z Reichenhallu, przywożę pani uklony od pani Chwastowskiej i od Litki, i to jest także jeden z powodów, dla których ośmielilem się przyjšć.

Na chwilę, ów chłodny spokój, który byl na twarzy panny Maryni, znikl.

- Pisala mi Emilka o ataku Litki - rzekła. Jakże ona się teraz ma?
- Drugiego nie bylo.
- Spodziewam się tez̀ znowu listu i może juz̀ przyszedl, ale go nie odebrałam, poniewaz̀ Emilka adresowala prawdopodobnie do Krzemienia.
- To ci go odeślą - rzekl Plawicki. - Dalem polecenie, by wszystko, co przyjdzie, tu odsylano.
-- Państwo już nie powrócicie na wieś? - spytal Polaniecki.
- Nie; nie powrócimy - odrzekla panna Marynia, której oczy przybraly napowrót wyraz chlodnego spokoju.

Nastalk chwila milczenia. Połaniecki patrzyl na młodą dziewčynę i zdawal się walczyć sam ze sobą. Jej twar\% ciagnęta go z nieznama mu dotad silạ. Czul coraz wyraźniej, že w takiej whaśnie znalazalby najwię̧sse upodobanie, \% laka móglby pokochać, ze to jest jego typ kobiety wybramej - i tem bardziej jej chlơd stawal
mu się nieznośng. Dalby teraz Bóg wie co. by w tych rysach odnależć znów ten wyraz. który widzial w Krzemieniu. to zajęcie się jego slowami i zatsluchanie. tę zaciekawioną przezroczystośc oczu pelnych uśmiechów: dalby Bóg wie co. żeby to wszystko wrocilo. a nie wiedzial, jaką drogą iść do tego. powolną. czy prędkia. więc dlatego się wahal. Wybral nakoniec tę. która byla zgodniejsza z jego naturą.

- Wiedzialem - rzekl nagle - jak pani kochala Krzemień, i mimo tego, byé może. że przyczynilem się do jego sprzedaży. Jeśli tak jest. to powiadam pani otwarcie. że tego najmorniej żaluje i nigdy żalowac nie przestanę. Na swoja obrone nie mogę nawet powiedzieć, żem to uczynil $w$ uniesieniu i bez namyslu. Owszem. namyślilem się. tylko namysi byl zly i bezrozumny. Tem większa moja wina i tem bardziej proszę panią o przebaczenie.

To rzeklszy, wstal. Policzki mu zaplonęly, z oczu bila prawda i otwartość. ale slowa jego pozostaly bez wrażenia. Polaniecki szedl blędnạ drogą. Zamalo on znal kobiety wogóle, żeby mógl sobie zdać sprawę. jak dalece sądy ich, zwlaszcza o mężczyznach. bywajaz zależne od ich uczuć. zarówno chwilowych, jak stalych. Wszystko na mocy tych uczuć może być przyjẹte za dobrą. lub zlą monetę: wszystko tlómaczone na zle lub dobre. uznane za sluszne lub za falszywe; głupota moze bye poczytaną za rozum. rozum za glupotę. egoizm za poświęcenie. poświęcenie za samolubstwo. grubijaństwo za otwartość, otwartość za brak delikatności. Mężczyzna. który w danej rhwili budzi nierhéc. nie może mieci dla kobiety
sluszności, nie może być szczerym, nie może być sprawiedliwym, nie może być dobrze wychowanym. Owóż panna Marynia, czując do Polanieckiego od chwili przyjazdu Maszki do Krzemienia głęboką urazę i niechęć, wzięła .mu teraz wprost za zle jego otwartość. Pierwszą jej myślą bylo: „Cóż to za czlowiek, który uznaje za bezrozumne i z̀le to, co kilka dni temu zrobil z rozmyslem?..." Następnie Krzemień, jego sprzedaż, przyjazd Maszki i znaczenie tego przyjazdu, które odgadıa, to byla w niej jakby rana, która jątrzyla się coraz bardziej. I teraz zdawalo jej się, że Połaniecki rozkrwawia tę ranę z calą bezwzględnością czlowieka o szorstkiej naturze i grubych nerwach.

On wstal i, z oczyma w jej twarzy, czekal, czy się ku niemu nie wyciągnie przyjazna i przebaczająca ręka, z jasnem poczuciem, ze jedno takie wyciagnięcie dłoni moze stanowić o jego losie; lecz jej oczy pociemnialy nit chwilę, jakby z bólu i gniewu, twarz zaś stała się jeszcze zimniejsza.

- Niech pan się tem nie klopoce - odrzekla z lodowata grzecznością. - Papa jest owszem bardzo rad z układu i z całego. stosunku z panem Maszką.

To rzeklszy, wstala także, jakby rozumiejąc, ze Polaniecki chce się pożegnać. On zatrzymal się jeszcze chwilę, zrażony, zawiedzony, pelen uczucia upokorzenia, jakiego doznaje zawsze czlowiek, którego odepchnięto, wreszcie pelen urazy i thumionego gniewu.

- Jeśli tak - cdřekı - to i ja niczego więcej nie pragnąlem.
- Ale tak: ale tak: - zrobilem dobry interes zakończyl pan Plawicki.

Polaniecti wrezedl - i sehomlzat: po kilka shhoroín od razu. z zacisinetrm na ghowe kaphezem. powtazal sobie $\pi$ duchu:

- Noga moja u mat mieraj nie prontanie.

Cazul jerdnak. ze grdy wrimi drg domu. to go zadlawi gniew: ruszyl wier przed sielie. nit myshat o tem. gdzie go nogi poniosal Zlawals mu sie w tej chwili. ze nie kocha Marsni. ise ja matret nienawidzi. ale jednak
 sprawe. ze samo zohurzenie joj w-trzantolo nim gletroko. Widzial ja oto znown. patral na nia. porownal z rze-tywistością ten jej cobraz kegry nowil w pamiedi-i obraz stawszy sie przez to jo-z.ze wrrazniej-zs. bardziej real-


 Marynie: jedna potida. proxazhar zadurhana i gotoma







 dostaterznie zargzumínlym. Loril $\pi$ Enhe przeswizioze



Tymczasem pokazalo się inaczej. Ta potulna panna Marynia wystąpila nagle nietylko w roli sędziego, który wydaje wyroki i potrafi potępić, ale zarazem i w roli jakby królowej, u której można być w lasce lub nielasce. Połaniecki nie mógl się z tą myślą oswoić i szamotal się z nią, ale taka jest natura ludzka, że gdy poznal, iz̀ dla tej panny nie jest tak pożądanym, jak sądzil, д̀e ona nietylko nie ceni go zbyt wysoko, ale nižej od siebie samej, wbrew niechęci, urazie, gniewowi, cena jej wzrosla w jego oczach. Jego milość wlasna zostala zraniona, a z drugiej strony jego wola, istotnie silna, gotowa była porwać sic̨ do walki z trudnościami i podruzgotać je. Wszystkie te myśli krą̨yly teraz bezladnie w jego glowie, a raczej byly to bardziej poczucia, niz̀ myśli, poszarpane i same szarpiące. Powtarzal sobie stokroć, że wszystkiego poniecha, że musi i chce poniechać, a jednocześnie byl dość slabym i malym, by w tej samej clıwili, gdzieś w najtajniejszym kącie duszy, liczyć na przyjazd pani Emilii i na tę pomoc, jaką ów przyjazd mógl mu przynieść.

Pogrążony w tej duchowej rozterce, nie opamiętal się, az̀ w polowie Zjazdu. Wówczas zadał sobie pytanie: „Po licha ja szedlem na Pragę?" - i zatrzymal się. Dzień byl pogodny i schylal się ku wieczorowi. Wisla plynẹla poniżej w blasku, a za nią i za bliższemi kępami zieloności widać bylo rozlegly kraj, zakryty na widnokręgu mgłą różową i sinawą. Hen, za temi mglami, byl Krzemień, który Marynia kochala i który stracila. Polaniecki, utopiwszy oczy w mgly, powiedzial sobie:

- Ciekawym, coby zrobila, żebym jej go oddal?







Wrarade wewid roist
















- Eytar rean blavidiot
- E, 1+1!..


dzien to





## - 144 -

oczy, lub podnosi1 je na księ̇̀yc. W ciszy muzyka zdawala się napelniać slodyczą dom, ogród i samą noc. Gdy skończyl, milczal przez chwile, poczem rzek1: - Wiesz co? Jak pani Emilia wróci, żona moja zaprosi ją do siebie na wieś, a z nią i pannę Plawicką. Może tam te lody między wami stopnieją.

- Zagraj jeszcze raz „Trăumerei".

Dźwięki ozwaly się po raz drugi, spokojne i rozmarzone. I Polaniecki byl zbyt mlodym, by nie mial być równiez̀ choć trochę marzycielem. Więc wyobrazil sobie, ze Marynia slucha z nim razem „Träumerei" z rękami w jego rękach, z glową na jego piersiach, kochająca bardzo i nad wszystko w świecie kochana.

## X.

Pan Plawicki byl jednak czlowiekiem co się nazywa dobrze wychowanym, albowiem trzeciego dnia oddal wizytę Polanieckiemu. Oddal ja nie drugiego, taka bowiem skwapliwośc oznaczalaby chęć utrzymania blizkich stosunków, i nie czwartego, albo piątego, byloby to bowiem dowodem braku znajomości zwyczajów światowych, tylko w terminie najwlaściwszym i jedynie wskazanym prze\% przykazania „savoir vivre". Pan Plawicki szczycil siç cale życie znajomością tych przykazań oraz whaściwych im odcieni i zachowywanie ich uwažal za najwy\%s\%at madrosśc ludzką. Jako člowiek wyrozumialy, porwalat wpratwlyie istnieć i innym galeziom wiedzy, pod warunkiem ws\%elako, zeby się nie przecenialy, a zwlaszrza, by nie miaty pretensyi narzucania się ludziom prawdziwie dobře wychowanym.

Polaniecki, dlà którego wszystko bylo poząadanem, co nawięzywalo jakįkolwiek nić dalszych stosunków z panną Marynią, z trudnośria potrafil ukryć radość, jaka! mu sprawilo přybycie pana Dlatwickiego. Radość ta odbila się te\% w upřejmem i petnem dobrego humoru
przyjęciu. Musial on zresztą podziwiać pana Plawickiego i wplyw, jaki na niego uczynilo miasto. Czupryna jego lśniła się, jak skrzydła krucze, male wąsiki sterczaly do góry, walcząc o lepsze pod względem barwy z czupryną, biala kamizelka okrywała wysmukła pierś, pąsowy zaś gwoździk przy czarnej żakietce dodawal jakiegoś świątecznego blasku calej postaci.

- Pod slowem, nie póznalem wujaszka w pierwszej chwili! - zawołal Połaniecki. - Myślałem, że jaki mlodzik wchodzi.
- Bonjour, bonjour! - odpowiedzial pan Plawicki. - Chmurny dzień, trochę tu ciemno, i chyba dlatego wziąleś mnie za mlodzika.
- Chmurno, czy jasno - co to za figura! - odpowiedzial Polaniecki.

I, chwyciwszy bez ceremonii w boki pana Plawickiego, poczall nim obracać i mówić:

- Talia zupelnie jak u panny. Chciałbym mieć taką!

Pan Plawicki, mocno zgorszony tak bezceremonialnem powitaniem, ale zarazem jeszcze mocniej uradowany tym podziwem, jaki wzbudzala jego postać, mówil, broniac się:

- Voyons! Waryat jesteś. Mógłbym się pogniewać! Waryat jesteś.
- Ale wujaszek nazawraca glów, ile sam zechce.
- Co powiadasz? - spytal pan Pawicki, sadowiąc się $w$ fotèlu.
- Powiadam, غe wujaszek przyjechal tu na podboje...
- Nie myślę o tem wcale. Waryat jesteś!
 wlasne orzy...

$$
\begin{aligned}
& \text { - Co: }
\end{aligned}
$$ niól brri: : $-\boldsymbol{a}$


$\because$ - T

$\therefore r--$

+     - 



- To mnie dziwi. Jesteś, jak sam powiadasz, „aferzystą," ale nosisz porządne nazwisko. Maszko zresztą sam jest adwokatem... Wogóle jednak powiem ci, iz̀ nie myślalem, żeby on potrafiil się tak postawić.
- Maszko potrafi postawić się nawet na glowie...
- Bywa wszędzie, wszyscy go przyjmują... A ja mialem niegdyś do niego uprzedzenie.
- A teraz wuj nie ma uprzedzenia?
- Muszę przyınać, ̇̀e ze mną postępowal w calej tej sprawie z Krzemieniem, jak gentleman.
- Panna Marynia jest tego samego zdania?
- Zapewne... chociaz̀ myślę, że jej ten Krzemień lè̀y na sercu... Dla niej to zrobilem, żem się go pozbyl, ale mlodość nie wszystko potrafi zrozumieć. Zresztą wiedzialem o tem i gotów jestem znieść każdą przykrość ze spokojem. Co do Maskki... zapewne!. .. Ona nie może mu nic zarzucić. Kupil Krzemień, to prawda, ale. . .
- Ale gotów go oddać?...
- Ty należysz do rodziny, więc, między nami mówiąc, myślę, że tak jest... Jego Marynia zajęła bardzo, jeszcze za naszego poprzedniego pobytu, ale to jakoś nie szlo. Dziewczyna byla za młoda - nie dość jej się podobal, ja sam, trochę się křywilem, bo mnie uprzedzono co do jego rodziny. Bukacki ostrzyl sobie na nim zęby - ot i skończylo się na niczem...
- Nie skończylo się, skoro się rozpoczyna na nowo.
- Bom się przekonal, że on pochodzi z bardzo dobrej rodziny, niegdyś wloskiej... Oni się kiedyś nazywali Masco - i przyszli tu z Boną, a potem osiedli na Bialorusi. On,jeśliś zauważyl, ma nawet trochę twarz wloską.
który go robil, wzbudzal w nim pewien podziw, graniczący $z$ sympatyą. To nie byl pierwszy lepszy biedny krewniak, któryby potrzebowal pomocy, i dlatego pan Plawicki, choć na razie nie mial względem niego żadnych wyrachowań, postanowil zachować z nim stosunki.

Pod koniec wizyty począl sic̨ jeszcze oglądać po pomieszkaniu.

- Pięknie mieszkasz! - rzekl.

Byla to takze prawda. Polaniecki mial tak przygotowane mieszkanie, jakby się mial żenić. Samo urządzenie go w ten sposób sprawiało mu przyjemność, albowiem dawalo jakiś pozór rzeczywistości jego pragnieniom.

Plawicki też, rozejrzawszy się po salonie, za którym widać bylo drugi, mniejszy, urządzony nader wykwintnie, spytal:

- Czemu ty się nie zenisz?
- Zrobię to, jak będę mógł najprędzej.

Pan Plawicki uśmiechnąl się domyślnie i, klepiąc po kolanie Polanieckiego, poczall powtarzać:

- I wiem z kim, i wiem z kim!...
- To mi glowa! - zawolal Polaniecki - ukrywajże tu co przed takim dyplomata.
- Aha! co... Z wdówką? z wdówką - co?
-- Kochany wujaszek!...
- Co? Niech ci Bóg blogosławi, jak ja blogoslitwię. A teraz ruszam, bo czas na śniadanie. a wieczorem koncert w Dolinie.
- W kompanii z Maszką?
- Nie, z Marynią - ale i Maszko będzie.
- Wybieram się i ja z Bigielem.
- A to się zobaczymy. Góra z górą się nie zejdzie, ale czlowiek z czlowiekiem zawsze mò̀.
- Jak powiedzial Talleyrand...
- Więc do widzenia.

Polaniecki lubil czasem muzykę, ale nie wybieral się wcale na koncert, gdy mu jednak Plawicki o tem wspomnial, chwycila go chęć zobaczenia Maryni. Po odejściu Plawickiego, namyślał się jeszcze czas jakiś, czy iść, czy nie iść, ale, możnaby rzec, dla formy, albowiem z góry wiedzial, że nie wytrzyma i pójdzie. Bigiel, który przyszedl do niego na konferencyę handlowa po poludniu, z latwością dał się namówić i kolo czwartej znaleźli się w Dolinie. Dzień, jakkolwiek wrześniowy, byl tak cieply i pogodny, ze ludzie zgromadzili się licznie i całe zgromadzenie mialo pozór.letni. Wszędy mnóstwo jasnych sukien, jasnych parasolek i mlodych kobiet, które wyroily się, jak kolorowe motyle, przygrzane slońcem. Między tym rojem, przeznaczonym do kochania, albo te\% kochanym i kochającym, zgromadzonym tu zarówno dla muzyki, jak w poszukiwaniu milości, miala się znajdować i Marynia. Połanieckiemu przypomnialy się czasy studenckie, gdy kochal się w nieznajomych i wyszukiwal ich w tlumie, myląc się co chwila z powodu podobieństwa kapeluszy, wlosów, ogólnej postawy. I teraz zdarzyło mu się wziąć z daleka za Marynię kilka osób, mniej lub więcej do niej podobnych; i teraz, jak dawniej, za każdym razem, w którym sobie mówil: „To ona!" doznawal tych dziwnych drgań kolo serca, tego niepokoju, jakiego doświadczal dawniej. Dziś jednak brala go zlość, bo wydawalo mu się to śmiesznem, a przytem
czul, że takie poszukiwania spotkań i widzeń, pochłaniając czlowieka i skupiając jego myśl na jednej istocie, zwiększają zajęcie, jakie ona budzi i tem bardziej do niej przykuwaja.

Tymczasem orkiestra poczęla grać, zanim mógł odnaleźć tę, której w tlumie upatrywal. Trzeba bylo siąść i sluchać, co czynil z przymusem, niecierpliwiąc się w duszy na Bigiela, który sluchal bez ruchu, z przymkniętemi oczyma. Po skończeniu numeru, dojrzal wreszcie blyszczący cylinder i czarne wąsiki pana Plawickiego, a za nimi profil Maryni. Trzeci siedzial Maszko, spokojny, pelen dystynkcyi, z miną angielskiego lorda. Chwilami przemawiak do Maryni, a ona zwracala się ku niemu, potakując lekko głowạ.

- Plawiccy tu sa - rzekl Polaniecki - trzeba siç pójść przywitać.
- Gdzie ich widzisz?
- Ot, tam, z Maszka.
- A prawda. Pójdźmy.

I poszli. Panna Marynia, która lubila panią Bigielową, powitała Bigiela bardzo serdecznie, Polanieckiemu zaś skinẹla glową nie tak zimno, by to moglo zwrócić czyjąkolwiek uwage, lecz poczęla rozmawiać z Bigielem. wypytując o zdrowie zony i dzieci. On, w odpowiedzi. ją̨ zapraszać i ją i ojca bardzo gorąco, żeby odwiedzili ich w praysclạ niedzielę na letniem mieszkaniu.

- Moja żona będzie szczęśliwa, bardzo szczęsliwa! - powtarzal. - Może tez̀ i pani Emilia przedtem przyjedzie. . .

Marynia próbowala odmówić, ale pan Plawicki.
który chcial się bawić, a z poprzedniego pobytu w Warszawie wiedzial, że Bigielowie żyją dostatnio - przyjął. Stanęło na tem, że przyjadą na obiad, a powrócą wieczorem. Byla to wycieczka latwa, bo willa Bigielów leżala o jedną stacyę kolei.

- Tymczasem siadajcie kolo nas - rzek1 pan Pliwicki - wlaśnie obok nas jest kilka krzesel prờnych.

Przedtem jednak Polaniecki zwrócil się do Maryni: - Pani nie miała wiadomości od pani Chwastowskiej?

- Chcialam whaśnie spytać, czy pan nie mial odrzekla.
- Nie, ale jutro spytam depeszą o Litkę.

I rommowa urwala się. Bigiel usiad kolo pana Pławickiego, Połaniecki zaś na kraju. Marynia zwrócika się znów do Maszki, tak że Polaniecki mógl widzieć tylko jej profil i to niezupelny. Zdawalo mu się, że nieco zmizerniala, a przynajmniej cera jej stala się po kilku tygodniach pobytu w mieście bledszą i delikatniejszą, przez co duugie jej rzęsy wydawaly się cienistsze i bardziej wyraźne. Cala jej postać byla jakby bardziej wykwintną, do čego przyczynial się staranny ubiór i równie staranne uczesanie, którego sposób byl inny, nì̀ dawniejszy. Dawniej nosila wlosy związane nizej, teraz były one upięte modniej, to jest wysoko pod kapeluszem. Połaniecki ogarnial oczyma jej wysmukła postać, podziwiając calaz duszą jej wdzięk, widny we wszystkiem, nawet w trzymaniu ręki na kolanach. Wydakia mu się bardzo piękna. Odczul znów z wielką silą, że jeśli każdy mę̇̇czyzna nosi w sobie swój typ kobiecego uroku, który
jest miarą wrażenia, jakie dana kobieta na nim sprawia - to ona jest tak blizką tego typu, że prawie $z$ nim tȯ̇samą. I patrząc na nią. mówil sobie $w$ duszy:

- Ach, taką mieć żonę, taką mieć żonę!

Lecz ona zwracala się do Maszki. Może nawet zwracalia się zanadto, i gdyby Polaniecki zachowal callạ zimną krew, móglby pomyśleć, że czyni to umyślnie, dlittego, by jemu czynić na zlość. I prawdopodobnie tak bylo. Kozmowa musiala być ożywiona. gdyz̀ przez jej twar\%. przelatywaly od czasu do czasu lekkie kolory.

- Ale\% ona go po prostu kokietuje!... - myślal. ściskając zęby, Polaniecki.
l chcial koniecznie uslyszeć, co mówią. Bylo to jednak trudno. Publiczność w czasie drugiej pauzy zachowywala się dość gwarnie. Maryni Polaniecki, przedzielony dwiema osobami, nie mógl wcale slyszeć, natomiast po skończonym nowym numerze uslyszal urwane slowa i zdania Mas\%ki, który miał zwyczaj mówić z przyciskiem, chcąc przez to nadać większą wagę każdemu slowu.
- Ja go lubię - mówil Maszko. - Każdy ma swoje słabości -- jego skabością są pieniądze... Wdzięconny mu jestem, bo on mnie namówil... do Krzemienia ... Myśle przytem, ze jest pani szczerze zyczliwy, bo nie szczędzil... - ...I wyznaję, że pobudzil moją ciekıwość...

Marynia odpowiedziala coś na to z wielkiem o\%ywieniem, poczem Połaniecki znów doslyszal koniec odpowiedzi Maszki:

- Charakter jesscze niewyrobiony i inteligencya może mniejsza, niż energia, ale natura raczej dobra...

Połmiecki doskonale rozumial, że to o nim mówią --
i również dobrze zdal sobie sprawę z taktyki Maszki. Sądzić niby wyrozumiale i bezstronnie, raczej chwalic, lub przynajmniej przyznawać różne przymioty, a jednocześnie obdzierać z wszelkiego uroku, byl to znany sposób mlodego adwokata. Przez to wznosil się sam na stanowisko sędziego, wyjątkowe i wyższe. Polaniecki wiedzial tè̇, że Maszko mówil to nie tyle w chęci poniżenia jego, ile wywẏ̀szenia siebie, i że, prawdopodobnie, mówilby tak samo o każdym innym mlodym czlowieku, w którym podejrzewalby możliwego wspólzawodnika.

Była to ostatecznie taktyka, którą może sam Polaniecki bylby się $w$ danym razie poslugiwal, co nie przeszkadzato, ze w tej chwili poczytal ją Maszce za szczyt przewrotności i postanowil mu za nią zaplacić, byle zdarzyla się sposobność.

Pod koniec koncertu mógl jeszrze zauważyć, jak dalece Maszko wchodzi w rolę starającego się. Gdy panna Marynia, chcąc zawiązać woalkę, zdję̧a rękawiczki, a te stoczyly się z jej kolan, Maszko podniósı je i zatrzymal, wraz z parasolką, przyozem zdją̨ z poręczy krzesła jej pelerynkę i przewiesil sobie przez ramię, by ją jej podać w chwili wyjścia z ogrodu - slowem, calkowicie byl nia zajęty, jakkolwiek i w tem zachowywal zimnạ krew i takt czlowieka prawdziwie światowego.

Zdawal się přytem pewny siebie i szczęśliwy. Jakoz̀ Marynia, prócz krótkiej rozmowy, poświęconej Bigielowi, przez resztę czasu, o ile nie sluchala muzyki, rozmawiaka tylko z Maszką. Gdy ruszyli ku wyjściu, szla przed ojcem z nim razem, i znów Połaniecki widzial uśmiechnięty jej profil, zwracający się ku Maszce. Rozmawiając, patrzyli
sobie w oczy. Twarz jej była oz̀ywiona, a jej uwaga skupiona wylącznie na tem, co on mówil. Rzeczywiście kokietowała Maszkec. On sam widzial to, nie przypuszczając zresztą, mimo swego sprytu, ani na chwilę, ze mogha tak czynić tylko dla drażnienia Polunieckiego.

Před wejściem czekal powóz, do którego Maszko podsadzil ją i starego Plawickiego, sam zaś począl się żegnać. Lecz Marynia, przechyliwszy się ku niemu, rzekla:

- Jakże? Papa przecie prosil pana? Prawda, papo?
- Takeśmy się umówili - rzekl pan Plawicki.

Maszko siad - i. odjechali, zamieniwszy uklony z Bigielem i Polanieckim. Dwaj przyjaciele szli dość dlugi (zas w milczeniu, wreszcie Polaniecki rzekl, udając spokój w glosie:

- Ciekawym, czy oni juz̀ są narzeczeni?
- Nie przypuszczam - rzekl Bigiel - ale do tego idzie.
— To i ja widzę.
- Myślalem, ̇̀e Maszko będzie szukal majątku. Ale on jest rozkochany. To się moze nawet trafić takiemu. który mysili tylko o karyerze... Maszko jest rozkochany. Proytem, wziąwszy ja, uwolni sié od wyplat za Krzemień. Nie! to nawet i interes nie jest tak zly, jak sic̨ zdaje... A pama jest bardzo ladna, co prawda, to prawda!...

I znów umilkli. Polanieckiemu jeduak bylo tak cię̧̀ko, że nie mógl wytrzymać.

- Powiem di otwarcie - ozwal sie - to jest dla mnie po prostu mẹka ta myśl, że ona za niego wyjdzie... I ta bezradność! Wolę wszystko, nì taką bezradność. Jaką ja śmieszną i glupią rolę odegralem w calej tej sprawie!
- Zapędzileśs się, a to się każdemu może trafić. To jest raczej wina tego dziwnego zbiegu okoliczności, z̀e byleś wierzycielem jej ojca. Ty masz zupelnie inne pojęcia o takich sprawach, niż on... jesteście ludzie z dwóch różnych planet - więc nieporozumienie bylo gotowe. Tyś moz̀e postawil rzecz za ostro, ale jak się zastanowię nad wszystkiem, to nie mogleś być zbyt miękkim, nawet ze względu na pannę Plawicką. Czyniąc zbyt wielkie ustępstwa, czynilbyś je dla niej - nieprawda? Więc cóżby z tego wypadło? Oto, ze ona pomaga ojcu w wyzyskiwaniu ciebie. Nie, tę sprawę należalo skończyć.

Tu roztropny Bigiel przystaną̨ na chwilę, zastanowil się i rzek!:

- A co do twojej roli to jest jedno wyjście: usunąć się zupelnie, zostawić rzeczy ich biegowi i powiedzieć sobie, że wszystko idzie po twojej myśli.
- Co mi pomoze - zawolal gwaltownie Polaniecki - ze sobie to powiem, kiedy nie idzie! nie idzie! Idzie przeciw myśli... A д̀e mi jest glupio, niema i na to rady. Jakze? Naprzód sam to wszystko zrobilem, a teraz chcialbym odrobić? Ja cale życie wiedzialem, czegom chcial, a w tym razie dziadalem, jakbym nie wiedzial.
- To sa przejścia, o których się zapomina.
- Dobrze, mój kochany, ale tymczasem upada interes do życia. Myślisz, д̀e mnie to obchodzi dzisiaj, tak jak dawniej, czy będę zdrów, czy chory, bogaty lub goly? Czezo mi się robi na samą myśl o przyszlości. Ty jesteś ustalony i związany z غ̀yciem, ale co ja? Ot, byl widok, i juz̀ go niema. Przecie to ogromnie zniechęca!


## - 158 -

- Ostatecznie, nie jedna panna Plawicka na świecie.
- Co tu gadać! Teraz ona jedna, bo żeby była jaka druga, tobym o tej drugiej myślal. Co tu gadać! Cala rzecz i cala zgryzota w tem, że ona jedna. Za rok może mi dachówka na glowę zlecieć, albo może znajdę inną, ale tego, co będzie jutro - nie wiem, a ̇̀e mnie dziś licho bierze, to wiem. To się wiąże we mnie i z innemi rzeczami, o których dziś nie chcę mówić. W życiu zewnętrznem trzeba mieć spokojny chleb - prawda? Otóz̀ w życiu wewnętrznem tak samo. I to pilna sprawa, ale widzisz, ja ją odkladam do ożenienia się, bo to rozumiem, że nowe warunki wyrabiają nowy sposób myślenia, i zresztą chcę skończyć z jednem, nim zacznę drugie. A tu się wszystko tak gmatwa! - i nietylko gmatwa, ale znika! Ledwo się coś zjawi, juz niknie. Tak jest i teraz. Żyje się w niepewności. Ot, wolałbym, zeby ju\% byli narzeczonymi, bo w takim razie wszystkoby się skończylo samo przez się.
-- Ja ci tylko powiem jedno - rzekl Bigiel jakem byl dzieckiem i zdarzylo mi się czasem wbić sobie drazage, to mnie daleko mniej bolako, gdym ja sobie sam wyciagnall, niż gdy mi to zrobil ktoś drugi.
- W tem masz słuszność! - rzekl Połaniecki.

Lecz po chwili dodal:

- Tylko, widzisz, drzazgé można wyciągnąć. jeśli nie za glęboko wlazla i jeśli się da uchwycić. Zresztą, co są porównania! $Z$ wyciągniętą drzazga nic nie tracisz, a mnie się widok na przyszłość psuje.
- To prawda, ale jeśli niema innej rady...


## - 159 -

 Sis zgadzic.
 żéthete Fodarix


- Maze j dobrze zrothizz - odpornjodzial Figijel.


## XI.

W domu czekala Połanieckiego niespodzianka, zastal bowiem depeszę od pani Chwastowskiej, zawierającą następne slowa: „Wracam jutro rano, Litka dobrze!" Powrót ten byl niespodziany, a przynajmniej nadzwyczaj przyśpieszony, że zaś depesza zawierala zapewnienie co do zdrowia Litki, Polaniecki więc zrozumial, ze pani Emilia wraca tylko dlatego, by się zająć jego sprawą. I na tę myśl serce wezbralo mu wdzięcznością. „Ot, to jest poczciwa natura - mówil sobie - to przyjaciólka!..." I obok wdzięczności wezbrala mu w sercu taka nadzieja, tak, jakby pani Emilia posiadała czarodziejski pierścień, lub magiczną laskę, za pomocą której mogła zmienić w jednej chwili serce panny Maryni. Polaniecki nie widzial jasno, jak się to zrobi, ale wiedzial, ze przynajmniej ktoś, bardzo żyčliwy, będzie za nim przemawial, będzie go usprawiedliwial, będzie podnosil jego serce i charakter, a zmniejszal uprzedzenia przeciw niemu, nagromadzone biegiem zdarzeń. Liczyl, ze pani Emilia będzie w tem bardzo wytrwala, i ze bẹdzie to dla niej kwestya obowiązku. Czlowiek, któremu coś dokucza, rad szuka
tych. na którychby mógl zlożyć za to odpowiedzialność. Tak i Połanieckiemu, zwłaszcza w chwilach wezbrania goryczy, wydawalo się. ze pani Emilia jest także odpowiedzialnạ za jego stosunek do pany Maryni. gdylby bowiem nie była pokazała owego listu, z którego widać bylo gotowość panny Maryni do pokochania go - to on byłby jeszcze zdolal odczepić od niej i myśl i serce. Może poniekąd i było tak, gdyż w historyi jego uczucia list ten odegral rzeczywiście ważnạ rolę. On mu pokazal, jak szczęście było blizkie i prawie juz̀ realne. jak dalece ona w mysili oddawała mu już serce i duszų. Najtrudniej jest porzucić szczęście, które nietylko jest upragnione. ale i zaczęte - i gdyby nie ów list, moze istotnie Polaniccki mniejby żalowal przeszłości, latwiej zapommial i liltwiej się zgodzil z polozenenem. Teraz nie pamiçtak. \%e to on sam wymógł na pani Chwastowskiej pokazanie owego listu. uważal tylko, mimo calej przyjażni i wdziçczności dla niej, że ona powinna go wspomagać ze wsyystkich sil. Zresztą rozumial, że tak się będzie działo samo przez się; spodziewal się często widywać pannę Marynię, i to w warunkach dla siebie najkorzystniejszych. albowiem w domu, w którym go kochano, ceniono i w którym podobne uczucia musialy się udzielać każdemu z gości. Wszystko to wzmoglo nadzieje Połanieckiego z nową silą. ale wzmagając nadzieję. dodalo nowe ogniwa do tych, które kączyly jego myśli z Marynia. Poprzednio byrl sobie obiecal, że nie będzie u Bigielów, teraz zmienil postanowienie, przypuszczając, że jeśli tylko zdrowie pozwoli, pani Emilia także wežmie udzial w tej wyeieczce. 1 simple droga, poza tymi wszystkimi powodami, zwigatrank
z panną Marynią, rad byl z calej duszy, że zobaczy te kochane twarze, tak pani Emilii, jak i Litki, która dotychczas była największem jego przywiązaniem w życiu.

Tegoz̀ jeszcze wieczora napisal parę slów do pana Plawickiego o przyjeździe, przypuszczając, że mu panna Marynia będzie wdzięczna za tę pośrednią wiadomość; dał znać do mieszkania pani Emilii, by nazajutrz czekano z herbatą, i zamówil wygodny powóz, by odwieźć nim te panie do domu. Nazajutrz o piątej byl juz̀ na kolei.

W oczekiwaniu na pociạg, począl biegać szybkim krokiem wzdluz peronu, by się nieco rozgrzać, albowiem ranek byl chlodny. Dal, budynki kolejowe i wagony, stojące na bliższych liniach, tonęly w mgle, która, bardzo gęsta przy ziemi. w górze czynila się różowa i świecaca, zwiastując, że dzień będzie pogodny. Na peronie, prócz urzędników i slużby, nie bylo jeszcze, z powodu wczesnej godziny, nikogo; zwolna jednak ludzie poczynali naplywać. Nagle przed Polanieckim wysunęly się z mgly dwie postacie, z których w jednej poznal z biciem serca Marynię, która z pannạ stużącạ pośpieszyła powitać panią Emilię. Nie spodziewając się takiego spotkania, w pierwszej chwili zmieszal się mocno. Ona równiè̇ zatrzymala się, jakby zdziwiona lub zaklopotana. Po chwili jednak zbližyl się i wyciągnạl ku niej rękę.

- Dzień dobry pani! - rzek - i prawdziwie będzie dla nas obojga dobry. jeśli nasze podróżniczki przyjadạ.
- Więc to jeszcze niepewne? - spytala Marynia.
- Jakto? chybaby zaszlo coś niespodriewanego. Mialem wezoraj depeszę i poslałem wiadomość panu Plawickiemu. w tej mys̊li, ze pani ucieszy się \% nowiny.
- Dziękuję. Taka miła niespodzianka!...
- Najlepszy dowód, że pani tak rano wstala.
-- Jeszczem się nie odzwyczaila.
- I oboje przyszliśmy zawcześnie. Pociąg nadejdzie dopiero za pól godziny. Tymczasem radzę pani nie stać, ale chodzić, bo ranek chlodny, choć dzień zapowiada się śliczny.
- Mgła opada - rzekla Marynia, podnosząc ku górze swoje niebieskie oczy, które Połanieckiemu wydaly się $w$ porannem świetle fioletowe.
- Zechce pani przejść się po peronie?
- Dziękuje panu. Wolę zaczekać w sali.

I skinąwszy glową, odeszla. Połaniecki począl znów latać śpiesznymi krokami po peronie. Bylo mu nieco przykro, że nie chciała z nim zostać, ale thómaczyl sobie, że to może nie wypadało, a jeṣzcze większą pociechą napelniala go myśl, jak dalece przyjazd pani Emilii będzie sam przez się ich zbližal i ile sprowadzi spotkan. Dziwna jakaś otucha i dobry humor wzrastaly w nim z każdą chwilą. Myślal o fioletowych očatch Maryni, o jej twarzy, zarózowionej porannym rhłodem. i preelatując kolo okien sali, w której ona siedziada, mówil sobie prawie wesolo:

- Aha! siedź tam, chowaj się! Znajjde ja cię!

I czul \% większą silą, ni\% kierlykolwiek, jak bardzo moglaby mu być droga, grlyby chciala bye choć troche dobrą.

Tymezasem zadzwoniono i po kilku minutach we mgle, która jeszcze przy ziemi trzymala sic getsto, choć niebo nad niạ bylo juz̀ blękitne, ukazaly się mętne za-

## - 164 -

rysy pociagu, który, w miarę zbliżania sic̨, czynil się coraz wyraźniejszy. Lokomotywa, oddychając przerywanymi klębami dymu, wtoczyła się coṛaz wolniejszym ruchem na stacyę i, stanąwszy, poczęla \% szumem i sykiem wyrzucać niepotrzebną juz̀ restę pary pod przednie kola.

Połaniecki skoczyl do sleepingu - pierwsza bowiem twarz, jaka mignęla mu w szybie, była twarz Litki, która na jego widok rozjaśnila się. jakby na niạ padı promień slońca. Rączki dziewczynki poczęly tez̀ poruszać się radośnie, kiwając na Polanieckiego, który w jednej chwili byl w wagonie.

- Moje kociątko najmilsze! - zawołal, chwytając dronie Litki - a wyspane? a zdrowe?
- A zdrowam! i wróciliśmy! I będziemy razem i dzień dobry, panie Stachu!

Tù̀ za niạ stała pani Emilia, której „pan Stach" ucalowal rękę bardzo serdecznie i poczạl mówić tak prędko, jak się zwykle mówi w chwilach powitania:

- Dzień dobry drogiej pani. Mam powóz. Mogą panie zaraz jechać; mój služący odbierze rzeczy. proszę tylko o kwit. W domu czekają z herbatạ. Proszę o kwit. Panna Plawicka jest tu także.

Panna Plawicka czekala istotnie przed wagonem i obie z panią Emilią poczęly ściskać sobie ręce z twarzami pelnemi uśmiechów. Litka patrzyla przez chwilę na pannę Marynię, jakby wahając się, potem jednak i ona rzucila się jej na szyję ze zwyklą dawniejsza! serdecznością.

- Maryniu, pojedzieš \% nami na herbatę -- mó-


## $14 i$

 Dobrze：paswia：





1，
－
5
1
 towatr．

ku niemu．
A on poczal site prome：\％
－Otóż nie musi．ale rq．

Polaniecki byl w wybornym hume．$\%$ ．．．．．．．．／斤 ．
Marynię，a przy sobie malą Litkş．Y．．．．．．．．．＂
jasność poranku wcholそ̊ w niego i ，！．．．．．． 1.
niego lepsze dni．Czul．\％e odtad będzia．
kólka istot．związanych $\%$ soba $\%$ yciem tr，
jaźnią，w tem zaś kólku będzie i Mar？．．＇，
siedziata napreciow niego．blizka jego wata jaźnią，jaką oboje czuli dla pani Eaniii

Tymczasem wszysey cowom ：ozne．
－Co się stato，Emilko 以：
prayjechala wcześniej！
－Litka tak codzień pros．－．．．
－Nie lubis\％zagramiヶ＂

- Nie.
- Tęsknilaś za Warszawą?
- Tak.
- A za mnạ! co! Mów zaraz, bo będzie źle!

Litka spojrzala na matkę, na Marynię, na Połanieckiego i wreszcie odrzekła:

- I za panem Stachem także.
- Masz za to! - rzekl Polaniecki.

I, porwawszy jej rączkę, usilowal ja pocalować, a ona bronila się, jak mogła.

Wrzeszcie pochowala rączki, on zaś, zwróciwszy się do Maryni i okazując swoje zdrowe, biale zęby, rzekI:

- Bo widzi pani, my ciagle wojujemy, ale się lubimy.
- Tak zwykle bywa - odrzekla panna Marynia.

A on popatrzyl jej w oczy szczerze i prosto:

- Ej, żeby to tak zwykle bywało!

Panna Marynia zarumienila się zlekka i spoważniala, lecz nie odrzekła nic i poczęła rozmawiać z panią Emilią.

Połaniecki zaś zwrócił się do Litki:

- A gdzie profesor Waskowski? Pojechal do Whoch?
- Nie. Zostal w Częstochowie i pojutrze wraca.
- Zdrów?
- Zdrów.

Tu dziewczynka popatızyla na swego przyjaciela i rzekła:

- Ale pan Stach schudk. mamo, prawda?
- Istotnie pan zmizernial - rzekła pani Emilia.

Polaniecki byl nieco zmieniony, bo źle spal, a przy-
czyna jego bezsenności siedziala przed nim w pwow,ie. Lecz począl się tlómaczyć klopotami i praia w binure. Tymczasem zajechali przed mieszkanie pani Emilii.

Przez chwileg. gdy pani Emilia posth wita -ir ze sluzagcemi. a Litka wrbiegla za niá. Polanierki i panna. Marynia zostali sami $\pi$ zalce jadalnej.

- Pani tu chrba nie mat blizors zmatmeri. ni\% pani Emilia? - spytal Pofarismi.
- Ani bliższej, ani tat kotentr.

 rodziny, uważam ten dom za rowiz.... !e, or, wo gląda Warszawa, gdy te panie tu -

Poczem, miniej juz̀ pernym gls,

- Tym razem cieszę sié tañor dla pani i dlatego, ze wreszcie berlzits wspólnego i zgodnego.

Tu począl patrzeć na nią \% ptronstan $\cdots \cdots$ by jej chcial powiedzieć: „Ja tak nit was mi rękę na zgodę, bądź dobrą i dla wnát. ia się zdarzyl dzień tak mily."

Lecz ona, whaśnie dlatego. \%e nie semath niego zupelnie obojętna, szla coraz tarkbiny $v$ niechęci. Im okazywal większą dotró byl sympatyczny, tem jego poityoname walo jej się bardziej niestychanem, zwiększała się wo jej sercu.

Majac nature delikatna. a partan i odczuwając rzeczywiście, is tunte popsulaby harmonie dnia. Witle

## - 168 -

potrzebowal odprawy w slowach, albowiem w oczach jej wyczytal, co następuje:

- Im mniej będziesz się staral naprawić nasze stosunki, tem one będạ lepsze, a będạ nạjlepsze wówczas, gdy będạ jak najdalsze.

I radość jego zgasła w jednej chwili, zastąpi ja tylko gniew i żal. jeszcze od gniewu silniejszy, bo plynący jednocześnie z tego niezwalczonego niczem uroku, któremu Połaniecki poddawal się coraz silniej, i z przeświadczenia, że istotnie rozdzial między nim a Marynią staje się codzień glębszy.

I ot, patrząc teraz na jej slodką i dobrą twarz, czul, że staje ona mu się równie drogạ, jak niepowrotnie straconạ.

Przybycie Litki polożylo koniec tej chwili ciężkiej dla niego nad wyraz. Dziewczynka wbiegla z wielką radością, z czupryną w nieładzie, ze śmiechem na ustach, lecz, spostrzeglszy ich, stanẹła nagle i poczęła spoglądać to na jedno, to na drugie, swemi ciemnemi oczyma i wreszcie siadła cicho przy stoliku z herbatą. Wesolość jej znikła także. chociaż Polaniecki, zamknậwszy ból w sercu, staral się być w czasie śniadania rozmowny i wesoly.

Prawie jednak nie zwracal się już do Maryni. Zajmowal się wylạcznie paniạ Emiliạ i Litkạ - i dziwna rzecz: Marynia odczula to jednak, jak przykrość. Do szeregu uraz przybyla jedna więcej.

Nazajutr\% pani Emilia z Litkạ byly wieczorem na herbacie u Plawickich. Pan Plawicki zaprosil i Polanieckiego, który nie przyszedI. I taka jest natura ludzka. że

## - 169 -

to znów dotknęlo Marynię. Niechęć, tak jak milość, potrzebuje mieć blizko osobę, przeciw której się zwraca. Marynia mimowoli spoglądala caly wieczór ku drzwiom, gdy zaś nadeszla godzina, w której stało się już pewnem, że Połaniecki nie przyjdzie, poczęla kokietować Maszkę, tak, że przejẹła zdziwieniem panią Emilię.

## XII.

Maszko był czlowiekiem bardzo sprytnym, ale zarazem pelnym milości wlasnej; nie mial zresztą żadnego powodu nie brać wprost za dobrą monetę uprzejmości, jaką okazywala mu Marynia. Niejednakowy jej stopień przypisywal trochę kokieteryi, trochę zmiennemu usposobieniu panny, i jakkolwiek to ostatnie przejmowalo go pewnym niepokojem, nie bylo jednak dość silne, by powstrzymać go od stanowczego kroku.

Bigiel odgadywal istotny stan rzeczy, twierdząc, że Maszko byl zakochany. Tak istotnie bylo. Przedtem juz̀ panna Plawicka podobala mu się w wysokim stopniu; następnie, uczyniwszy rachunek wszystkich $z a$ i wszystkich przeciw, doszedl do przekonania, z̀e kategorya za przeważa. Mlody adwokat cenil wprawdzie majątek, ale, obdarzony przytem wielką trzeźwością umysłu i znając doskonale stosunki, w których się obracal, doszedl do przekonania, że panny bardzo majętnej nie znajdzie i nie dostanie. Zupelnie majętne panny znajdowaly się̨ albo między arystokracya rodową i to byly dla niego progi zbyt wysokie, albo wśród świata finansów, który
ze swej strony szukal znowu związków z rodzinami, noszącemi mniej więcej znane nazwiska. Maszko wiedzial doskonale, że jego malowani biskupi i pancernicy, z których podrwiwal Bukacki, nie potrafią mu otworzyć ogniotrwalych kas bankierskich. Rozumial, ze gdyby nawet byli mniej fantastyczni, sam jego zawód adwokacki stanowikby pewną "deminutionem capitis" w oczach grubych ryb finansowych. Z drugiej strony czul naprawdę pewien rasowy wstręt do tego rodzaju związków, podczas gdy dobrze wylegitymowane dziewczyny mialy dla niego ten niepospolity urok, jaki miewają zwykle dla parweniuszów.

Panna Plawicka nie miała posagu - a przynajmniej bardzo nieznaczny - prawda. Biorąc ją jednakże, uwahniak się tem samem Maszko od wszelkich zobowiązań, jakie zaciągnąl względem Plawickich, kupując Krzemień. Powtóre, polączywszy się $\because$ dobrąa szlachecką rodziną, postaralby się zagarnąć calą klientelę szlachecką - i to moglaby już być korzyść bardzo realna; a nakoniec, przez rodzinne stosunki Maryni, móglby z czasem objąć interesa kilku, lub kilkunastu rodzin prawdziwie zamożnych co było od dawna celem jego zabiegów.

Plawiccy, jak wšystkie nieco więcej niz̀ średnie rodziny wiejskie, mieli wprawdzie takich krewnych, do których nie bardzo się przyznawali, ale mieli też i takich, którzy do nich nie bardzo się przyznawali, co \%resztą działo się nie tyle $z$ powodów dumy, ale samo przez się, na podstawie pewnego doboru towarzyskiego, z mocy którego każdy poszukuje w z̀yciu ludzi, znajdujących się mniej wiẹceị w takich samych warunkach zycia.

Większe jednak uroczystości rodzinne związują chwilowo takie rozluźnione stosunki i Maszce nietylko przyjemnie bylo myśleć o tem, że na ślubie mialby zupelnie donośnie brzmiące nazwiska, ale widzial w tem w przyszlości różne możliwe korzyści. Byłoby bowiem tylko rzeczą zręczności, poddać tego rodzaju ludziom myśl, że będzie $z$ ich strony ladnie, a dla nich samych dobrze i bezpiecznie. gdy swoje interesa powierzą czlowiekowi, znanemu z energii, a zarazem więcej niż jednemu ze swoich, bo powinowatemu. Bylby to niejako posag, jaki mogliby dać niebogatej kuzynce. Maszko, obliczając się z silami, uffal, ze potrati im się narzucić, a z czasem i opanować ich. Wiedzial, że ten i ów przyjdzie z początku o radę, taką, jakiej można zaczerpnąć w pogawędce ze znajonym, lub z dalekim krewnym, który wypadkowo zna się na rzeczy; później, o ile rady okażą się dobre, będzie przychodzil częściej, a w końcu odda mu wszystko w ręce. W ten sposób, pomagając innym, mógl sam wyplynąć na szerokie wody, oczyścić z czasem Krzemień, dojść do znacznego majątku, porzucić wreszcie adwokaturę, której nie lubil i którą úważal tylko za środek dojścia do celu, i ustalić się wreszcie w wysokich sferach towarzyskich, jako człowiek niezależny, a zarazem przedstawiciel większej i opartej na silnej podstawie wlasności ziemskiej.

To wszystko przewidzial, wyrachowal i obliczyl, zanim postanowil starać się o rękę panny Plawickiej.

Nie przewidział jednak jednej rzeczy. oto, że się zakocha w takim stopniu, jak się zakochal.

Poniekąd gniewalo go to, sądzil bowiem, iz uczucie zbyt silne jest czemś przeciwnem tej równowadze, jaką
czlowiek z wysokiego towarzystwa powinien umiec zilwsze zalchować. Ta równowaga była jednem z jego zludzeń. Gdyby do tego świata nie potizebowal się wdzierać, ale gdyby się byl w nim urodzil. bylby sobie pozwolil kochać się, na ile serca wystarczy. Mimo calego swego sprytu, nie zrozumial. że jednym z największỵch przywilejów tego świata, który uważa się za uprzỵilejowany, jest swoboda. Z tego powodu nie byl zupelnie kontent, gdy serce nadto mu topnialo w obecności pamny Maryni. Ale z drugiej strony, sam cel, do którego dążyl, coraz bardziej utożsamial się w nim z osobistem szczęściem, graniczącem niemal z upojeniem.

Byly to dla niego rzeczy nowe, tak nowe. że jasność tych nieznanych widnokręgów oślepika go. Maszko doszedk do trzydziestu kilku lat zycia, nie znając, co jest zachwyt. Teraz żrozumiał, ile uroków i szčęścia mieści się w tem slowie, zachwycal się bowiem panną Marynią z calej dušy. Gdy zdarzalo się, że pan Plawicki przyjmowal go w swoim pokoju, a ona byla w sąsiednim, Maszko tak dalece byl myślami przy niej, iz̀ z trudnościạ pojmowal, co pan Plawicki mówi. Gdy wchodzila, powstawaly mu w sercu zupelnie nieznane przedtem uczucia, tkliwe i miçkkie, które czynily go lepszym, niz byl zwykle. Niebieskie jego oczy zmienialy wówczas swój zwykly stalowy i zimny blask na wyraz slodyčy i upojenia, wypieki na twarzy, którymi proypominal profesora Waskowskiego, stawaly się jeszcze silniejsze, cala postac tracika pozory sztywności, i rozczesywal palcami swoje ciemme baki, nie jak angielski lord, ale jak zwykly zakochany śmiertelnik. Podniósk się w końcu do tego stopnia. ze chcial nietylko
swego dobra, ale i jej dobra, nie pojmując go oczywiście inaczej, jak przez siebie i w sobie.

Był tak zakochany, że odtrącony, mógł się stać niebezpiecznym, zwłaszcza ze względu na brak wyrobienia moralnego, przy wielkiej rzeczywiście energii i bezwzględności. Do tej pory nie kochal tak nigdy i pierwsza Marynia rozbudzila w nim wszystko to, co bylo zdolne do kochania. Nie była ona świetnạ pięknością, ale posiadala w naljwyższym stopniu wdzięk kobiecy i ta jej kobiecość byla powodem, że pociągała ku sobie szczególniej natury energiczne. W jej delikatnych ksztaltach bylo coś z pnącej się rośliny; twarz miala spokojną, oczy przezroczyste i trochę zmyslowe usta - wszystko to ratzem na pierwszy rzut oka nie czynilo wielkiego wrażenia, ale po chwili każdy najobojętniejszy nawet czlowiek spostrzegal, że jest w niej coś szczególnego, co nakazuje pamiętać, że ma się przed sobą kobietę, która móglaby byé kochana.

Zresztą, o ile Maszko czul się i byl rzeczywiście lepszym w tym okresie swego życia, niz̀ zwykle, o tyle poziom duchowy Maryni obniżyl się od czasu zamieszkania Plawickich w Warszawie. Sprzedaż Krzemienia odjęla jej pracę i moralną podstawę życia. Zbraklo jej podnioślejszego celu. Przytem przebieg zdarzeń nagromiadzil w niej dużo goryczy i niechęci, które zawsze zmieniaja się w skazy na sercu. Panna Marynia sama odezuwala to wyraźnie i w kilka dni po owym wieczorze, na który Polaniecki nie proyszedl. pierwsza zaczęla o tem mówic \% pamiạ Emiliạ. gdy sziurạ godzinạ zostaly sam na sam w saloniku, przytykajacym do pokoju Litki.

- Ja to widzę - mówila - że my nie jesteśmy z sobą tak szczerze, jak dawniej. Chciałam z tobą mówić otwarcie i nie moglam się zebrać, bo mi się zdawalo, że nie jestem juz̀ warta twojej przyjaźni.

A pani Emilia zbliżyla swoja slodkạ twarz do glowy panny Maryni i poczęla calować jej skroń.

- Oj, ty Maryniu, Maryniu! co te\% ty mówisz, ty, taka zawsze rozsądna i spokojna?
- Bo w Krzemieniu bylam więcej warta, niz̀ teraz. Ty nie uwierzysz, jaka ja byłam do tego kąta przywiązana. Mialam wszystkie dni zajęte i w sobie jakąś dziwną nadzieję, że z czasem przyjdzie coś bardzo szczęśliwego. Dziś to wszystko przeszlo i sama siebie nie mogé odnaleźć w tej Warszawie, a co gorzej, i mojej dawnej uczciwości. Widziałam, jakeś się dziwiła, żem kokietowala pana Maszkę. Nie mów mi, żeś tego nie spostrzegła. A myślisz, że ja sama wiem, dlaczego to robilam? Chyba dlatego, że jestem gorsza, chyba z jakiejś zlości na siebie, na niego i na caly świat. Nie kocham go, nie pójdę za niego; więc postępuję nieuczciwie i ze wstydem się do tego przyznaję, ale przychodzạ chwile, w których chciałabym komuś wyrządzić umyślną krzywdę. Tyś powinna zerwać ze mną dawną przyjaźń, bo ja naprawdę jestem inna, niz̀ byłam.

Tu po twařy panny Maryni poczęly się toczyć kzy, skutkiem czego pani Emilia tem bardziej ję̣a ją pieścić i uspokajać; wreszcie rzekła:

- Pan Maszko stara się o ciebie najwidoczniej i proymnaję, iz myślalam, ze masz zamiar go przyją̣ć. Powien ci teraz szczerze, ze mnie to zmartwilo, bo to
nie jest czlowiek dla ciebie; ale, wiedzạc. jak kochałaś Krzemień, przypuszczalam, że chcesz do niego w taki sposób wrócić...
- Z początku. prawda! miałam takie myśli... Chcialam w siebie wmówić, że mi się pan Maszko podoba; nie chcialam go odpychać.. Chodzilo mi także o co innego, ale chodzilo i o Krzemień Jednak nie mogłam się przekonać. Za taką cenę nie chcę nawet Krzemienia, ale w tem właśnie leży zło. Bo w takim razie, czemu ja wprowadzam w bląd pana Maszkę, czemu go ludzę? Przez prostą nieuczciwość...
- Nie dobrze, że go kudzisz, ale zdaje mi się, że rozumiem, skąd to wyplywa. Z niechęci i urazy dla kogoś innego - czy nie tak? Pociesz się jednak tem, że zlo nie jest jeszcze niepowetowane, bo przecie postępowanie swoje z panem Maszką możesz zmienić zaraz od jutra... I trzeba, Maryniu, zmienić, póki czas, póki nic nie bylo przyrzeczone.
- Ja wiem, Emilko, ja to rozumiem; tylko widzisz kiedy jestem przy tobie i czuje, jak dawniej, jak prawa i uczciwa dziewczyna, to rozumiem. że nietylko slowo, ale i postępowanie obowiązuje. I on może mi to powiedzieć...
- To mu odpowiesz, że chciałaś się do niego przekonać i nie moglaś. W każdym razie jest to jedyna droga...

Nastała chwila milczenia, ale i Marynia i pani Emilia czuly, że nie rozpoczęly jeszcze rozmawiać o tem, o co. jeśli nie obu. to przynajmniej pani Emilii, najmocniej chodzilo. Jakoż. wziạwszy ręce Maryni, rzekla:

- Teraz przyznaj się, Maryniu. ze kokietowałaś Maszkę także i z urazy dla pana Stanislawa?

Ta zaś odrzekla glucho:

- Tak jest.
- A czy to nie znaczy, że owo wrażenie pierwszego jego przyjazdu do Krzemienia i pierwszych waszych rozmów jeszcze się nie zatarlo?
- Lepiejby bylo, żeby się zatarło.

Pani Emilia poczęla gladzić jej ciemne wlosy.

- Ty nie uwierzysz, jaki to dobry, dzielny i szlachetny czlowiek. Dla nas ma on trochę przyjaźni; zawsze lubil Litkę, za co mu jestem z calej duszy wdzięczna. Ale ty wiesz, jakie to bywa nie gorące i nawet nie cieple, ale letnie uczucie ta przyjaźn. On jednak i pod tym względem stanowi wyjątek. Czy uwierzysz. że kiedy Litka zachorowala w Reichenhallu, on sprowadzil z Monachium slawnego lekarza, a nam, nie chcąc mnie przestraszać, powiedzial, że doktor przyjechal do innego chorego, że więc trzeba tylko korzystać z okazyi. Pomyśl, co to za troskliwosć i dobroć. To jest czlowiek bardzo pewny, na którym można się oprzeć, i energiczny i prawy. Bywaja ludzie inteligentni, ale bez energii; inni maja energię, ale bez delikatności serca. On lączy jedno i drugie. Zapomnialam ci powiedzieć, że gdy majạtek Litki był zachwiany i gdy brat mojego męża wziậ się do ratowania go. największą pomoc znalazl w panu Polanieckim. Gdyby Litka była doroslą. nikomu w świecie nie oddałabym jej z taka ufnością. jak jemu. I nie potrafię ci nawet wylicžyć, ile myśmy doznaly od niego dobrego.
- Jeśli tyle, ile ja zlego, to bardzo dużo.
- Maryniu, on tego nie chcial. Żebyś wiedziala,
jak on cierpi nad swoją nierozwagą i jak szczerze przyznaje się do winy względem ciebie.
- Sam mi to powiedzial - odrzekła Marynia. Ja, moja Emilko, dużo myślalam nad tem; prawdę powiedziawszy, nie myślałam o niczem innem i nie sądzę, żeby on względem mnie zawinil. W Krzemieniu byl dla mnie dobry, tak dobry, że mi się zdawalo... Tobie jednej to powiem, bom ci to juz̀ zresztą pisała, że wieczorem tej niedzieli, którą on spędzil u nas, poszlam spać z glową i sercem tak nim przepelnionem, że aż mi wstyd dziś o tem mówić... I czulam, ̇̀e jeden dzien dlużej, jedno przyjazne slowo więcej z jego strony, a pokocham go na cale $\begin{gathered}\text { y } y c i e . . . ~ Z d a w a l o ~ m i ~ s i e ̨, ~ z ̇ e ~ i ~ o n . . . ~ N a ~ d r u g i ~\end{gathered}$ dzień wyjechal zagniewany... Byla wina ojca, byla i moja, więc potrafilam to zrozumieć i pamiętasz, jaki list napisałam do ciebie do Reichenhallu? Widzisz, zupelnie taką samą ufność, jaką ty w nim masz, mialam i ja... Pojechal. Sama nie wiem, dlaczego myślalam. że wróci lub napisze. Nie wrócil i nie napisal. Coś mi mówilo, д̀e on mi Krzemienia nie odbierze - odebral... I potem... Ja wiem, д̀ z pan Maszko mówil z nim otwarcie, a on go zachęcal i zaręczyı mu, że sam o niczem nie myśli... Oj, moja Emilko!... Jeśli chcesz, to on nie zawinil, ale ile zlego mi wyrządzi!! Przez niego stracilam nietylko kochany kąt, w którym pracowalam, ale i coś więcej: bo wiare w życie, w ludzi... w to, żeby rzeczy lepsze i szlachetniejsze byly w świecie górą nad zlemi i plaskiemi... I sama stalam się gorsza. Ja ci szczerze mówię, że nie mogę się odnaleźć. Mial prawo tak postạpić, jak postąpil? - dobrze. Suma to mówię i winy nie uznaję. Tylko,
widzisz, polamal we mnie jakąs sprężynę życiową. I na to niema rady, to się nie da naprawić. Bo jak? Co mi z tego, że w nim zaszla potem zmiana, że żaluje tego, co uczynil i że gotów bylby się nawet ze mną ożenić? Co mi z tego, skoro ja, która go już prawie kochalam, teraz nietylko nie kocham, ale muszę bronić się od wstrętu. To gorzej, niz̀ gdyby mi byl obojętny... Ja wiem, o co tobie idzie, ale przecie życie można budować tylko na milości, nie na niechęci. Jak ja mu mogę podać rękę z tạ urazą w duszy i z tym żalem, ̇̇e przez niego winien, czy nie winien - tyle się popsulo? Myślisz, ze ja nie widzę jego zalet, ale cóż na to poradzę. kiedy im więcej widzę, tem bardziej wlaśnie mnie od niego odtrąca, i gdybym musiała wybierać, wybrałabym pana Maszkę, choć on mniej wart. Na wszystko, co mi możesz powiedzieć o nim dobrego, zgadzam się, ale na wszystko odpowiadam ci: nie kocham go i nigdy nie pokocham...

Teraz oczy pani Emilii zaszly lzami.

- Biedny pan Stach! - rzekła, jakby sama do siebie.

A po chwili milczenia spytala:

- I nic ci go nie żal?
- Żal mi go, gdy myślę o takim, jakim byl w Krzemieniu, žal mi go takze, gdy go nie widzę, ale z chwila, gdy go zobaczę, mam dla niego tylko... niechęć.
- Bo nie wiesz. jaki on ju\% byl w Reichenhallu nieszczęśliwy, a teraz jeszcze jest nieszczęsliwszy. On nie ma nikogo na świecie...
-- Ma twoją przyjaží i ma to, że kocha Litkę...
- Moja Maryniu, to jest co innego! Ja z calej duszy mu jestem wdzięczna za to przywiązanie do Litki,
ale to zupelnie co innego, i sama to rozumiesz, 友e on cię kocha inaczej i sto razy mocniej, niz̀ Litkę...

W pokoju bylo już zupelnie ciemno, ale po chwili slużący wniósl lampę i, postawiwszy ją na stole, wyszedl. Przy jej blasku pani Emilia spostrzegła nagle jakiś bialawy ksztalt, skulony na kozetce przy drzwiach, prowadzących do dziecinnego pokoju.

- Kto tam jest? czy to Litka?
- Ja, mamusiu.

W glosie jej bylo coś niezwyklego. Pani Emilia wstala i podeszla śpiesznie ku niej.

- Kiedy tu weszlaś? Co tobie jest?
- Tak mi jakoś smutno i niedobrze.

Pani Emilia siadla na kozetce i, przygarnąwszy do siebie dziewczynkę. spostrzegla w jej oczach lzy.

- Lituś, ty placzesz? co tobie jest?
- Tak smutno, tak smutno!

I, przytuliwszy glowę do ramienia matki. poczęła płakać. Bylo jej istotnie smutno, dowiedziala się bowiem, z̀e „pan Stach" jeszcze jest nieszczęśliwszy, niż w Reichenhallu i że Marynię sto razy więcej kocha. niż ją.

Tego\% wieczora, idąc spać, wspięla się, juz̀ tylko w koszulce, do ucha matki i poczęla szeptać:

- Bo, mamusiu, ja mam jeden bardzo wielki grzech na sumieniu...
- Moje biedactwo, cóż ci tam dokucza?

A ona szepnęla jeszcze cis\%ej:

- Bo ja nie kocham panny Maryni...


## XIII.

Pani Emilia z Litką i Marynią, a z niemi pan Plawicki, jechali na obiad do Bigielów, do letniego ich domu, polożonego w lesie, o póltrzeciej godziny drogi od miasta. Dzień byl wrześniowy, pogodny, pelen blyszczących pajęczyn w powietrzu i na rżyskach. Na drzewach trzymala się jeszcze zieleń dość świę̇a. gdzieniegdzie jednak, wśród liściastych zagajeń, widać było jakby fontanny lub bukiety żólte i czerwone. Pannie Maryni owa blada i zkotawa jesień przypominala zajęcia wiejskie, zapach zbóz w sąsiekach, pola w brogach i przejrzyste przestrzenie lạk, zakończone az̀ hen gdzieś na widnokręgu wstążkami olszyn. Zrobilo jej się tęskno po tem życiu i po tym spokoju, wobec których miasto, mimo pracy, która kipi w jego codziennym bycie, ale której panna Marynia nie umiała odczuć, wydalo jej się czczem i próżniaczem. Czula teraz, że to życie, w którem odnajdywala swoją wartość i swoją zaslugę. jest dla niej bezpowrotnie stracone - a natomiast nie zarysowało się przed nią nic, coby jej zdolało je zastạpić i wynagrodzić. Mogła wprawdzie poniekąd wrócić do niego. zostawszy panią Maszkową, ale na samą
tę myśl, serce zalało się jej goryczą i Maszko, wraz ze swą warszawską pewnością siebie, wraz ze swymi wypiekami i faworytami, wraz ze swem malpowaniem angielskiego lorda, wydal się jej wprost wstrętny. Nigdy też nie czula wiẹkszej niechęci do Połanieckiego, który jej odją̨ Krzemień, a podsuną̣ na to miejsce Maszkę. Tym brzydzila się w tej chwili. tamtego, zdawalo jej się, ze nienawidzi. Widziala przed sobą życie z ojcem, na warszawskim bruku, bez celu, bez pracy, bez ideału z żalem za przeszłością i do przeszłości, a z pustką w przyszlości. Z tej przyczyny, ów pogodny, jesienny dzień, zamiast ją uspokoić, przejąl jej duszę smutkiem i goryczą. Droga wogóle nie odbywala się wesolo. Litka siedziala nachmurzona, poniewaz̀ „pana Stacha" nie bylo w powozie. Pani Emilia zaś calạ uwagę zwracala na nią w obawie, czy jej posępny humorek nie stoi w związku ze zdrowiem. Tylko pan Plawicki byl w prawdziwie dobrym humorze, zwlaszcza w początku drogi. Naprzód, w swoim zapiętym surducie z czerwonym gwoździkiem w dziurce, w jasnym paletocie i z nastawionymi jak igly wąsikami, czul się pięknym, a że reumatyzmy, które czasem odczuwal, nie dokuczaly mu z powodu pogody, więc i rzeźkim; powtóre, naprzeciw niego siedziala jedna \% najprzystojniejszych kobiet w Warszawie, o której przypuszczal, ze nie pozostanie obojętna na tyle powabów, o tyle przynajmniej, że potrafi je zauważyć i ocenić. Niechby przynajmniej powiedziała sobie: „Ach, jaki to uroczy musial być mężczyzna!" - byłby się pan Plawicki w najgorszym razie zadowolil choćby takiem. obowiązującem wstecz uznaniem. W tej nadziei byl istotnie
czarujący, bo naprzemian to wzniosly i ojcowski, to figlarny; wychodząc zaś ze stanowiska, że dzisiejsza mlodziez̀ nie umie być grzeczna dla kobiet, w grzecznościach, jakie prawil pani Emilii, zawadzal az̀ o mitologię, co bylo nawet pod pewnym względem usprawiedliwione, patrzyl bowiem na nią, jak satyr.

Lecz wszystko to bylo przyjmowane z bladym uśmiechem i ze zbyt malą uwagą, więc w końcu zrazil się i począl mówić o czem innem, mianowicie, że dzięki stosunkom córki, pozna „burżuazyę." z czego zresztą jest poniekad rad. bo dotychczas widywal tego rodzaju towarzystwo tylko na scenie, a przecie w życiu trzeba się stykać z najrozmaitszego rodzaju ludźmi, albowiem od wszystkich można się czegoś nauczyć. Dodal wreszcie, że jest obowiązkiem pewnych sfer nie odpychać od siebie ludzi, lecz przeciwnie, przygarniać ich, by tym sposobem wdrażać w nich zdrowe zasady, więc i on, który staral się zawsze spelniać obowiązki spoleczne, nie cofnie się przed tą misyą. Tu szlachetny wyraz jego twarzy przybral pewien rodzaj melancholii i w ten sposób zajechali przed willę Bigielów.

Stala ona w szczerym lesie sosnowym, w sąsiedztwie innych, wśród starych sosen, które miejscami wycięto, miejscami pozostawiono w grupach po kilka lub kilkanaście. Zdawaly się one nieco dziwić, co robi między niemi, wśród dawnej leśnej zaciszy, dom tak świeży, ale oslanialy go jednak gościnnie przed wiatrem, w dni zaś pogodne otaczaly go balsamicznem powietrzem, przesiakniętem woniạ igliwa i żywicy.

Bigielowie, wraz z czeredą dzieci, wyszli na spot-

## - 184 -

kanie gości. Pani Bigielowa, która Marynię bardzo lubila, witala ją z wielką serdecznością, pragnąc prócz tego ująć ja tem dla Polanieckiego, rozumowala bowiem sobie w ten sposób, że im lepiej panna Marynia pozna, jak mogloby być jej między nimi dobrze, tem mniej będzie robila trudności. Pan Plawicki, który za poprzednią bytnością z Marynią w Warszawie, poznawszy Bigielów u pani Emilii, poprzestal byl tylko na zlożeniu im kart wizytowych, okazal sic̨ teraz tak laskawym księciem, jakim tylko mógl okazać się czlowiek najbardziej wykwintny, a przytem spelniający misyę przygarniania „burżuazyi". Panią Bigielową pocalowal w rękę, Bigielowi zaś rzekl ze wspaniałomyślną dobrocią:

- W dzisiejszych czasach każdemu jest przyjemnie mnaleźć się pod dachem czlowieka, jak pan, a mnie tem bardziej, skoro mój kuzyn, Polaniecki, wszedl na drogę handlową i jest pańskim wspólnikiem.
- Polaniecki, to tęgi czlowiek -- odpowiedzial z prostotą Bigiel, ściskając urękawicznioną dloń pana Plawickiego.

Panie weszly na chwilę do pokojów zdjąć kapelusze, poczem. ponieważ cieplo bylo zupelnie, wrócily na werandę.

- A pana Polanieckiego niema jeszcze? - spytala pani Emilia.
- Pan Stanislaw jest tu od rana - odpowiedziala Bigielowa - ale teraz poszedl odwiedzić panią Kraslawską. To tuz̀ obok - dodała, zwracajạc się do Maryni niema nawet pól wiorsty... Tu wszędzie pelno letnich mieszkań, a te panie, to nasze najbliżzze sạsiedztwo.


## - 185 -

- Pamiętam pannę Terkę Kraslawską z karnawalu - odrzekła Marynia. - Byla zawsze bardzo blada. - O, ona dotychczas bardzo anemiczna. Przeszla zimę spędzała w Pau.

Tymczasem male Bigieleta, które kochaly na zabój Litkę, wyciągę̨ly ją przed dom na zabawę. Dziewczynki pokazywaly jej swoje ogródki, pozakładane na piasku między sosnami, na których po prawdzie nic nie chcialo rosnąć. Oględziny te byly przerywane co chwila ze strony dziewczynek wspinaniem się na palce i calowaniem policzków Litki, która, pochylając swą plową, sliczną glówkę, oddawala je z wielką tkliwością.

Ale chlopcy chcieli mieć także swój udzial. Naprzód spustoszyli do szczętu gieorginie rosnące pod domem, wybierając dla Litki najpiękniejsze okazy, poczem pokłócili się o to, w co się Litka lubi bawić i poszli na sprawę do pani Emilii. Edzio, który mial zwyczaj mówić bardzo glośno, a przytem zamykać oczy, począl krzyczeć:

- Proszę pani, ja mówię, że ona najlepiej lubi serso, tylko nie wiemy, czy pani pozwoli na serso.
- Byle nie biegala, bo to jej szkodzi.
- Nie, proszę pani. Biędziemy tak rzucali, żeby wszystkie kólka prosto szly do niej, to wtedy nic nie będzie biegala. A jeśli Józio nie umie, to niech rzuca do kogo innego.
- Ja chcę do niej! - odpowiedział żalośnie Józio.

I na samą myśl, że go pragną pozbawić tej przyjemności, usta jego przybraly ksztalt podkówki i poczęly drgać, jednakże Litka zapobiegła wybuchowi żalu, mówiąc:

- I ja będę do ciebie rzucala, Józiu, będę bardzo często do ciebie rzucala.

A wilgotne już oczy Józia poczęly się zaraz uśmiechać.

- Nie zrobią jej oni krzywdy - mówil Bigiel do pani Emilii. - Dziwna rzecz: chlopczyska urwisy, co się zowie, a z nią ogromnie uważni! Ale to Polaniecki wychowal ich w takim kulcie dla niej.
- Takie kochane dzieci, jak malo na świecie! odrzekła pani Emilia.

Dzieci zaś zbily się przez chwilę w kupkę, dla rozebrania między siebie kólek i paleczek. W środku tej kupki stała najstarsza wiekiem i najwyz̀sza Litka, a jakkolwiek Bigielęta należaly do dzieci raczej przystojnych, ona ze swą slodką i poetyczną twarzyczką, o rysach prawie nadto delikatnych, wyglądała wśrod tych czerstwych pucolowatych twarzyczek, jak istota z innej planety. Pierwsza pani Bigielowa zwrócila na to uwagę.

- Patrzcie - rzekla - czy to nie istna królewna? Szczerze mówię, że jej się napatrzyć nigdy nie mogę.
- Takie to jakieś szlachetne - dodal Bigiel.

A pani Emilia patrzyła na swoją jedynaczkę wzrokiem. w którym bylo morze milości. Dzieci rozbiegły się teraz i ustawily w wielkie kolo, tworząc na szarem tle igliwa różnobarwne plamki, przyczem pod ogromnemi sosnami wydawaly się tak male, jak kolorowe grzybki.

Panna Marynia zeszla z werandy i stanẹla przy Litce, żeby jej pomagać w lapaniu kólek, pod które trzeba było podbiegać i by w ten sposób ochraniać ją od zmęczenia.

- Bo...

I policzki jej przeczerwienialy nieco, choć biedne dziecko nie umialo, czy nie śmialo wypowiedzieć swej myśli, którą mogloby wyrazić w slowach:

- Bo on juz̀ nie mnie najwięcej kocha, tylko ciebie i na ciebie tylko patrzy.

On zaś zbliżal się, opędzając się od dzieci i powtarzając im:

- Nie czepiajcie się, smyki, bo poprzewracam!

I wyciągnąl rękę ku Maryni, patrząc jej w oczy z prośbą o przyjazny uśmiech, o powitanie choćby odrobinę mniej obojętne niz̀ zwykle - poczem dopiero zwrócil się do Litki:

- A kociątko najmilsze, zdrowe?

Ona zaś, zapomniawszy na jego widok i pod wplywem jego glosu o calem strapieniu swego malego serduszka, podala mu obie rączki, mówiąc:

- A tak! a zdrowe, a wczoraj pan Stach nie przyszedl do nas i bylo smutno, a teraz zaprowadzę pana Stacha do mamy na sprawę.

I po chwili wszyscy znaleźli się na werandzie.

- Jak się mają panie Kraslawskie? - spytala pani Emilia.
- Zdrowe i wybierają się tu po obiedzie - odpowiedzial Polaniecki.

Przed samym obiadem przyjechal profesor Waskowski i przywiózl z sobą Bukackiego, który w wigilię tego dnia przyjechal byl do Warszawy. Jego zażyle stosunki z Bigielami pozwalaly mu przybyć do nich bez zaproszenia, a obecność u nich pani Emilii byla dla nie-
go zbyt silną pokusą, aby się mial jej oprzeć. Zresztą wital się z nią bez śladu sentymentu, w sposób żartobliwy, jak zwykle, ona zaś rada go widziala, bo ja bawil oryginalnym i dziwacznym sposobem wyrażania myśli.

- Mial pan jechać do Monachium i do Wloch? spytala go, gdy siedli do obiadu.
- Tak pani - odpowiedzial - ale zapomnialem w Warszawie nożyka do rozcinania kartek w drodze i wrócilem po niego.
- O! to ważny powód.
- Zawsze mnie to niecierpliwilo, że ludzie wszystko robią z ważnych powodów. Co za przywilej maja ważne powody, by każdy musial się do nich stosować? Zresztą, oddalem niechcący ostatnia przysluge przyjacielowi, albowiem wczoraj bylem zaraz na pogrzebie Li sowicza.
- To ten, taki maly, chudy sportsman? - spytal Bigiel.
- Ten - odparl Bukacki - i wyobraźcie sobie, że dotychczas nie mogę wyjśsc ze zdumienia, jak czlowiek, który cale życie blaznowal, mógl się zdobyć nit rzecz tak poważną, jak śmierć. Po prostu nie poznaje é mego Lisowicza! Na każdym kroku ma czlowiek zawody.
- Ale - rzekl Połaniecki - opowiadaly mi panie Krasławskie, że Płoszowski, ten, w którym to wszystkie kobiety w Warszawie się kochaly, zastrzelil się w Rzymie.
- To mój krewny - rzekl pan Plawicki.

Wiadomość poruszyla jednak glównie panią Emilię. Samego Ploszowskiego prawie nie znala, lecz kilka razy
w życiu widziała jego ciotkę, u której starszy brat jej męża, po stracie osobistego znacznego majątku, byl plenipotentem. Wiedziała tez̀ o ślepem przywiązaniu tej ciotki do siostrzeńca.

- Mój Boże, co za nieszczęście! - rzekła. - Czzy to tylko prawda? Czlowiek mlody, taki zdolny, taki bogaty... Biedna panna Ploszowska.
- I jaki wielki majątek bez spadkobiercy - dodal Bigiel. - Ja te stosunki znam, bo to tak blizko Warszawy. Stara panna Ploszowska miala dwoje krewnych: panią Kromicką - choć ta byla dalsza - i Leona Ploszowskiego, który byl najbliższy. Dziś oboje nie żyją.

Te slowa poruszyly znów pana Plawickiego. Był on istotnie jakimś dalekim krewnym panny Ploszowskiej i nawet niegdyś widzial ją dwa czy trzy razy w życiu, ale zostalo mu po niej tylko wspomnienie strachu, za każdym bowiem razem wypowiadała mu gorzkie prawdy bez ogródek, a raczej, mówiąc po prostu, za każdym razem wylajała go, ile się zmieścilo. Z tego powodu w dalszym ciągu życia unikal jej najstaranniej i wszelkie stosunki byly między nimi zerwane, choć przy sposobności lubil dla świata wtrącić slówko o swem pokrewieństwie z rodziną tak znanạ i możną. Nalę̈al on do tej, licznej w naszym kraju, kategoryi ludzi, któri jest przekonana, ze Pan Bóg latwą drogę dojścia do majątku za pomoca spadku umyślnie dla niej stworzyl, i która każdạ nadzieję tego rodzaju uważa za pewność. To też powiódl uroczystym warokiem po zgromadzeniu i rzek!:

- Może też Opatrzność postanowika, żeby te majạtki przeszly na inne glowy, które potrafią lepiej ich uz̀yć.


## A Polaniecki rzekk:

- Ja Ploszowskiego spotkałem też raz zagranica i uczynil na mnie wrażenie zupełnie niepospolitego czlowieka. Przypominam go sobie doskonale.
- Taki byl podobno świetny i sympatyczny dodala pani Bigielowa.
- Niech Bóg okaże mu miłosierdzie - rzekl profesor Waskowski - znalem go i ja: to byl prawdziwy Arya!
- Ozorya - rzekl pan Plawicki.
- Arya - powtórzyl profesor.
- Ozorya... - poprawil z naciskiem i godnością pan Plawicki.

I dwaj starzy ludzie poczęli spoglądać na siebie ze zdumieniem, nie wiedząc, czego wzajem od siebie chcą i ku wielkiej uciesze Bukackiego, który, nalożywszy monokl, rzekł:

- Jakże: arya czy ozorya?

Nieporozumieniu polożyl koniec Połaniecki, wyjaśniając, że Ozorya jest to nazwa herbu rodziny Ploszowskich, że więc można być razem Aryą i Ozoryą, na co zresztą pan Plawicki zgodzil się niechętnie, czyniąc przytem nawiasową uwagę, że kto nosi porządne nazwisko, ten nie potrzebuje się go wstydzić, ani przekręcać.

Bukacki zaś, zwróciwszy się do pani Emilii, poczậ mówić swym zwyklym zimnym tonem:

- Jedno jedyne samobójstwo uważam za usprawiedliwione, a mianowicie samobójstwo z milości, skutkiem czego namawiam się na nie od kilku lat - zawsze napróżno!
- Mówią. że samobojjitwo. to tchorzostwo - wiracila Marsnia.
- To też ja nie odbieram sobie żỵcia ze zbọtku odwagi.


## Lerz Bigiel rzekl:

- Mówmy o żrciu. nie o śmierci. i o tem. co w niem najlepsze. to jest o zdrowiu. Za zdrowie pani Emilii!


## - I Litki: - dodal Polaniecki.

Poczem zwrócil się do panny Marỵni:

- Za zdrowie naszych rispólnreh pržjaciólek!
- Najchętniej - odrzekla panna Maṛnia.

On zaś zniżyl nieco glos i mómil dalej:

- Bo widzi pani. ja uważam je nietỵlko za swoje pr\%yjaciólki, ale także... jakby tu powiedzieć?... za orędowniczki. Litka to jeszcze dziecko. ale pani Emilia wie przecie, komu ofiarować pržjażń. więc gdỵby ktoś mial do innie jakieś uprzedzenia. choćby sluszne. gdybym z kimś postąpil nie tak. jak powinienem. ale wprost żle - i gdyby widzial, ze ja się tem męczę. to przecie powinien pomyslece, ze jednak nie jestem najgorszym z ludzi, skoro taka pani Emilia ma dla mnie szczerą życzliwość.

Panna Marynia zmieszała się, ale jednocześnie uczynilo sié jej go żal, on zaś kończyl jeszcze ciszej:

- A ja się naprawdę męczę. Mnie o to bardzo, bardzo chodzi!

Zanim odpowiedziala, pan Plawicki wzniósl zdrowie pani Bigielowej i wypowiedzial calạ mówkę, której treścia bylo. ze królową stworzenia jest wlaściwie nie kto inny, tylko kobieta, zatem przed kobieta, jako królową,
powinny się wszelkie glowy pochylać i z tej przyczyny on pierwszy skłanial swoja cale życie przed wszystkiemi kobietami wogóle, a obecnie sklania ja przed panią Bigielową w szczególności.

Polaniecki życzyl mu w duszy, żeby się udławil, czul bowiem, że móglby byl uzyskać jakie dobre slowo od panny Maryni i czul, że chwila minęla. Jakoż panna Marynia poszla uściskać panią Bigielową, a wróciwszy, nie podniosla więcej zaczętej rozmowy, on zaś nie śmial spytać jej wprost o odpowiedź.

Zaraz po skończonym obiedzie nadjechaly panie Krasławskie: matka, kobieta lat pięćdziesięciu, ̇̇ywa, pewna siebie, wielomówna - i panna, w zupelnem przeciwstawieniu do matki, sztywna, sucha, zimna, wymawiająca: „tek" zamiast „tak", ale zresztą z twarzą przystojną, choć bladą, przypominającą nieco twarze holbeinowskich madon.

Polaniecki począl ją ze zlości bawić, ale, spoglądając od czasu do czasu na świeżą twarz i niebieskie oczy Maryni, mówil sobie w duchu: „Żebyś też choć slowo dobre dala! ty... ty, bezlitosna!..."

I zlościl się coraz bardziej, a gdy panna Krasławska wymówila raz: „meme" zamiast „mama", spytal jej szorstko:

- Kto taki?
„Meme" zaś wyładowywala caly zapas swych wiadomości, a raczej domyslów o samobójstwie Ploszowskiego.
- Wyobraźcie sobie państwo - mówila z zapalem - mnie zaraz przyszlo do glowy, że on się zastrzelix z powodu śmierci Kromickiej. Panie, świeć nad jej duszą, to byla kokietka - i nie lubilam jej nigdy. Kokie-
towała go tak, żem bala się Terki prowadzić tam, gdzie oni razem byli, bo to dla takiej mlodej dziewczyny po prostu zly przykład. Co prawda, to prawda!... Panie, świeć nad jej duszą... Terka także nie miala dla niej sympatyi.
- Ach, pani - rzekla pani Emilia - ja zawsze slyszalam, że to byl aniol.

A Bukacki, który nigdy w życiu nie widzial pani Kromickiej, zwrócil się do pani Krasławskiej i rzekl z flegmą:

- Madame, je vous donne ma parole d'honneur, ze to byl archaniol.

Pani Kraslawska umilkla na chwilę, nie wiedząc, co odpowiedzieć, następnie, zaperzywszy się, bylaby odpowiedziała coś ostrego, gdyby nie to, że Bukacki, jako czlowiek zamoz̀ny, mógk w danym razie być dobrą partyą dla panny Terki. Równymi względami cieszyl się w jej oczach i Polaniecki - i dla nich to wylagcznie utrzymywala w lato stosunki z Bigielami, których zresztą, gdy jej tak wypadło, nie poznawala na ulicy.

- U panów - rzekła - każda przystojna kobieta to zaraz aniol, albo archaniol. Ja nawet i wówczas tego nie lubię, kiedy mi o Terce to mówią. A pani Kromicka mogla być dobrą osobą, ale nie miala taktu - i cala rzecz!

W ten sposób rozmowa o Ploszowskim upadla, tem bardziej, д̀e uwaga pani Kraslawskiej zwrócila się wylącznie na Polanieckiego, który bawil pannę Terkę. On bawil ją trochę na zlość sobie, trochę na zlość pannie Maryni i staral siç sam w siebie wmówić, że mu jest przy niej dobrze; staral się nawet znaleźć w niej wdzięk
i odkryl, że ma za cienką szyję i oczki, jakby zgaske, które ożywiają się i zwracają pytająco do niego wówczas, gdy na pytanie niema miejsca. Zauważyl także, że mogla być cichą despotką, gdy bowiem matka poczynala mówić zbyt glośno, panna Terka przykladała lornetkę do oczu i spoglądala na nią uważnie, matka zaś pod wplywem tego wzroku zniżala glos lub milkła zupelnie. Wogóle panna Terka nudzila go niepomiernie, i jeśli zajmowal się nią pilniej, niz kiedykolwiek, to czynil to tylko jako desperat, dla obudzenia choćby cienia zazdrości w pannie Maryni. Nawet zupelnie rozumni ludzie chwytają się takich marnych środków, gdy ich uczuciowa bieda zbyt przyciśnie. Wywolujạ one zresztą zwykle wprost odwrotny skutek, bo z jednej strony utrudniają później zbliżenie i rozwikłanie nieporozumień, z drugiej potęguja tylko uczucie w sercu tego, kto ich uz̀ywa. Połaniecki w końcu tak byl stęskniony za Marynią, że zgodzilby się nawet na uslyszenie niechętnego slowa $z$ jej ust, byle sie do niej zbližyć i przemówić, a tymczasem wydalo mu się to trudniejsze teraz, niz̀ przed godzinạ.

Odetchnạl tez̀ glęboko, gdy wieczór się skończyl i gdy goście poczęli się zabierać do odjazdu. Przedtem jednak Litka zblizylia się do matki i, objąwszy rękami jej szyjé, poczęla coś do niej szeptać. Pani Emilia skinęla glowạ, poczem, zbliżywszy się ku niemu, rzekła:

- Panie Stanislawie, jeśli pan nie ma zamiaru nocować, to niech pan jedzie z nami. My z Marynią weźmiem Litkę między siebie i miejsca będzie dosyć.
- Dobrze; nie mogę nocować i bardzo jestem wdzięczny - odpowiedzial Polaniecki.

I domysliwszy się latwo, kto byl autorem projektu, zwrócil się do Litki i rzekl:

- Ty kociątko moje najlepsze, ty!...

Ona zaś, trzymając się przy sukni matki, podniosla ku niemu swe oczy, nawpól smutne, nawpól uradowane, pytając cicho:

- Dobrze, panie Stachu?

W kilka chwil później ruszono. Po dniu pogodnym nastala jeszcze pogodniejsza noc, trochę chlodna, ale cala rozjaśniona i srebrna od ksic̨życa. Polaniecki, któremu dzień zeszedl marnie i cię̇̇ko, odetchną̣ teraz pelną piersią i czul się prawie szczę̧śliwy, mając przed sobą dwie istoty, które kochal bardzo glęboko, a jedną, którą kochał nad wszystko w świecie. Przy blasku księ̇yca widzial teraz jej twarz, i wydała mu się ona spokojna i lagodna. Pomyślal, ze i uczucia Maryni muszą być w tej chwili takie same i ze może niechęć jej dla niego taje wśród tego ogólnego spokoju.

Litka zasunęla się w gląb siedzenia i zdawala się spać. Polaniecki przyrzucil szalem wziętym od pani Emilii jej nóżki i jechali czas jakiś w milczeniu.

Poczem pani Emilia poczęla mówić o Ploszowskim, wiadomość bowiem o jego śmierci uczynila na niej silne wrażenie.

- Tkwi naprawdę w tem wszystkiem jakiś bardzo smutny dramat - rzekl Połaniecki - i pani Krasławska może mieć trochę sluszności, utrzymując, że te dwie śmierci stoja z sobą w związku.

Na to panna Marynia rzekla:

- Jest w samobójstwie to okropnego, że powinno
się je potępić, a potępiając, ma się także wrażenie, jakby się nie mialo żadnego wspólczucia dla nieszczęścia.

Polaniecki zaś odpowiedzial:

- Wspólczucie trzeba mieć dla tych, którzy jeszcze czują, a więc dla żywych.

Rozmowa urwala się i czas jakiś jechali znów w milczeniu. Po chwili Połaniecki ukazal na oświecone okna domu, stojącego w glębi leśnego parku, i rzekl:

- To willa pani Kraslawskiej.
- Nie mogę jej darować tego - rzekła pani Emilia - co mówila o tej nieszczęśliwej pani Kromickiej.
- To jest kobieta wprost drapieżna - odpowiedzial Polaniecki - a wiecie panie dlaczego? Oto z powodu córki. Caly świat uważa za tlo, któreby chciala uczynić jak najczarniejszem, żeby pana Terka odbila się na niem tem jaśniej. Być może, że matka kroila niegdyś na Ploszowskiego - być moz̀e, że panią Kromicką uważala za przeszkodę i stąd jej nienawiść do niej.
- To ladna panienka - rzekla Marynia
- Są istoty, dla których poza światem form towarzyskich zaczyna się inny, daleko obszerniejszy - dla niej nie zaczyna się nic - a raczej kończy wszystko. To jest zupelny automat, w którym serce uderzy wówczas dopiero, kiedy matka je kluczem nakreci. Zresztą, dużo jest podobnych panien na świecie, a i te nawet, które wydają się inne, często są takie wlaśnie... Wieczna historya Galatei... Czy panie uwierzą, że w tej lalce, w tej zgaszonej świeczce, zakochal się przed paru laty, bez pamiçci, jeden mlody lekarz, mój znajomy. Dwakroć się oświadczal i dwakroć zostal odrzucony, bo te panie pa-
trzyly wyżej. Zaciągnąl się następnie do slużby holenderskiej - i zapewne umarl tam gdzieś na febrę. bo z początku pisywal do mnie, dopytując się o swój automat, a później listy ustaly.
- Czy ona wie o tem?
- Wie, bo ilekroć ją zobaczę. tylekroć o nim mówię. I co jest charakterystyczne, to to. że jego wspomnienie nie mąci ani na sekundę jej pogody. Mówi o nim, jak o każdym innym. Jeśli spodziewal siç od niej choć pośmiertnego żalu. to i w tem się zawiódl... Muszę paniom pokazać kiedyś jeden jego list. Ja mu próbowalem wytlómaczyć to uczucie, on zaś odpisal mi: „Ja ją sądzę trzeźwo, ale nie mogę duszy od niej odedrzeć..." Byl to zresztą sceptyk, czlowiek pozytywny -- dziecko ostatnich czasów... Ale pokazuje siç, że uczucie drwi sobie ze wszystkich filozofii, ze wszystkich prądów... Wszystko mija, a ono bylo, jest i będzie... Przytem tamten mówil mi kiedyś tak: „Wolalbym być nieszczęśliwy z nią, niž szczęśliwy z inną..." I co tu gadać. Czlowiek patrzy trzeźwo, ale nie może duszy odedrzeć - i skończylo się.

Rozmowa skończyła się równiè̇. Wjechali teraz na droge, wysadzoną kasztanami, których pnie migotaly rózowo w świetle powozowych latarni.

- A jak komu bieda, to musi cierpieć! - dorzucil nanstatek Polaniecki, idąc widocznie za biegiem whisnych myśli.

Tymczasem pani Emilia pochyliła się nad Litkạ:

- Śpis\% dziecinko? - spytala.
- Nie, mamusiu - odpowiedziala Litka.


## XIV.

- O majątek nie ubiegalem się nigdy - mówil pan Plawicki - ale jeśli Opatrzność w niezbadanych swych wyrokach tak pokierowala, żeby choć część tej wielkiej fortuny przeszla w nasze ręce, to nie chcę jej dróg krzyzować... Mnie z tego wiele juz̀ nie przyjdzie, mnie potrzebne wkrótce będą cztery deski i cicha lza dziecka, dla którego żylem, ale tu idzie o Marynię.
- Zwracam pańską uwage - rzekl zimno Maszko z̀e, po pierwsze, to są widoki bardzo niepewne...
- Ale czy godzi się nie brać ich pod uwagę?...
- Po wtóre, że pani Ploszowska żyje jeszcze...
- Ale z babinki trociny już się sypią... stara jak grzyb!
- Po trzecie, że może zapisać majątek na cele publiczne...
- Ale czyby nie można przeciw temu wystąpić?
- Po czwarte, ze wasze pokrewieństwo jest niezmiernie dalekie. W ten sposób wszyscy w Polsce są sobie krewni.
- Jednakże bliższych krewnych niema.
- Polaniecki to przecie także wasz krewny?
- Żaden! dalibóg, żaden! On jest krewny pierwszej mojej żony, nie mój!
- A Bukacki?
- Dajże pan spokój. Bukacki jest kuzynem żony mojego szwagra.
- Innych krewnych pan nie ma?
- Przyznawali się do nas Gątowscy z Jałbrzykowa. Jak to pan wie... Ludzie to mówią, co im pochlebia... Z Gątowskim zresztą nie potrzebuję się liczyć.

Maszko umyślnie przedstawial trudności, by potem ukazać brzeżek nadziei, więc rzekl:

- U nas ludzie są chciwi na spadki - i niech siç spadek jaki otworzy -- zlatują się ze wszystkich stron, jak wróble na pszenicę... Wszystko w takich razach polega na tem, kto się prędzej zglosi... Pamiętaj pan, że czlowiek sprę̇̀ysty i znający się na rzeczy może z niczego coś zrobić, gdy przeciwnie, czlowiek bez energii i znajomości interesów, mając nawet pewne podstawy dzialania, może nic nie wskórać...
- To wiem z doświadczenia. Cale zyycie mialem póty interesów.

Tu pan Plawicki przeciagnąl ręka po gardle, Maszko zaś dodal:

- Prócz tego możesz się pan stać igraszką adwokatów i być wyzyskiwanym bez granic...
- Liczylbym w takim razie na osobistą pańską z nami przyjaźń...
- I nie zawiódlbyś się pan - odrzekl z powaga

Maszko. - I dla pana i dla panny Maryni mam tak glęboką przyjaźń, jak gdybyście należeli do mojej rodziny.

- W imieniu sieroty, dziękuję - odpowiedzial pan Plawicki.

I wzruszenie nie pozwolilo mu mówić więcej.
Maszko zaś spoważnial i rzek!:

- Ale jeśli chcecie, bym bronil waszych praw iw tym wypadku, który, jak powiedzialem, może się okazać złudzeniem - i w innych - to mi te prawa dajcie...

Tu mlody adwokat chwycil rękę pana Plawickiego.

- Szanowny panie - rzekl - pan domyślasz się, o czem chcę mówić, więc zechciej wysluchaé mnie cierpliwie do końca.

Poczem zniżyl glos i , choć nikogo nie bylo w pokoju, ją̣ mówić prawie cicho. Mówil z silą, powagą a zarazem z wielkiem umiarkowaniem, jak przystalo na czlowieka, który nigdy nie zapomina, kim jest i co przynosi. Pan Plawicki przymykal chwilami oczy, chwilami ściskal rękę Maszki, wreszcie po ukończonej konferencyi rzekł:

- Przejdź pan do salonu, ja tam przyślę Marynię. Nie wiem, co ona panu odpowie, w każdym razie niech się stanie to, czego Bóg chce... Ja umialem pana zawsze cenić, teraz cenic̨ jeszcze więcej - i ot!

Ramiona pana Plawickiego otworzyly się szeroko i Maszko pochylil się ku nim, powtarzając nie bez wzruszenia, choć zawsze z wysoką godnością:

- Dziękuję, dziękuję!

I po chwili znalazl się w salonie.
Panna Marynia wyszla z twarza mocno pobladla,
ale spokojną. Maszko podsunąl jej krzeslo, sam siadı na drugiem i począl mówić:

- Jestem tu z upowaz̀nienia ojca pani. Slowa moje nie powiedză pani juz̀ nic takiego, czegoby przedtem nie wypowiedzialo milczenie, które pani odgadywala. Ale poniewaz̀ przyszla chwila, w której powinienem nazwać po imieniu moje uczucia, czyniç więc to z calą ufnością w serce i charakter pani. Jestem czlowiekiem, który panią kocha, na którym się oprzeć moz̀na, więc składam w ręce pani moje życie - i proszę z glębi serca, by pani zgodzila się isć razem ze mną.

Panna Marynia milczala przez chwilę, jakby szukając slów, poczem rzekla:

- Winnam panu jasno i szczerze odpowiedzieć; wyznanie to jest dla mnie ciężkie, bardzo ciężkie, ale nie chcę, by się taki czlowiek, jak pan, ludzil; nie kochalam pana, nie kocham i żoną pańską nie zostanę nigdy, choćby mi przyszlo nigdy niczyją nie zostać.

Tu zapanowalo milczenie jeszcze dłuższe. Wypieki na twarzy Maszki zaplonęly silniej, a oczy jego poczęly rzucać zimne stalowe blaski.

- Odpowiedź jest równie stanowcza - rzekl jak dla mnie bolesna i nieoczekiwana. Czy jednak pani nie zechce, zamiast odtrącać mnie w tej chwili stanowczo, dać sobie kilka dni czasu do namyslu?
- Sam pan powiedzial, żem odgadywala uczucia pana, więc mialam czas zastanowić się nad sobą i odpowiedź, jaką panu daję, daję po zupelnym namyśle.

Glos Maszki stal się teraz suchy i ostry:

- Czy pani sądzi przytem, z̀e na mocy zachowa-
nia się pani ze mną, nie mialem prawa zanieść takiej prośby, jaką zanioslem?

I pewien byl w tej chwili, że panna Marynia odpowie mu, iz̀ to zachowanie się źle 'zrozumial, że nie bylo w niem nic, coby moglo go upoważniać do jakiejkolwiek nadziei, slowem, że pójdzie drogą wykrętów, jak zwykle czynią kokietki, które kokieteryę zmuszone są okupywać kłamstwem - lecz ona podniosla na niego oczy i rzekla:

- Postępowanie moje z panem nie było chwilami takie, jak być powinno; przyznaję się do winy i z calej duszy za nią przepraszam.

Maszko zamilkl. Kobieta, która sic̨ wykręca, budzi pogardę, kobieta, która przyznaje się do winy, wytrąca broń z ręki każdego przeciwnika, w którego naturze, lub choćby tylko w wychowaniu, leży iskra uczuć rycerskich. Prócz tego, jedynym, ostatnim sposobem poruszenia serca kobiety jest w takim razie: nie uznać wspaniałomyślnịe jej występku. Maszko, jakkolwiek widzial przed soba przepaść, zrozumial to - i postanowil postawić wszystko na ostatnią kartę.

Kaz̀dy nerw dygotal w nim z gniewu i obrażonej milości wlasnej, jednakże opanowal się, wziąl kapelusz i, zbliżywszy się do panny Maryni, podniósl do ust jej rękę.

- Wiedzialem, że pani kocha Krzemień - rzekı i kupilem go po to jedynie, by go zlożyć u nóg pani. Widzę, żem szedı blędną drogą i cofam się, chociaz̀ czynię to \% żalem bez granic. To ja panią przepraszam. Winy ze strony pani nie bylo i niema żadnej. Spokój pani droższy mi jest od wlasnego szczęścia, dlatego pro-


## $-204$

szę. jak o jedyną laskę: niech pani nie czyni sobie wyrzutów. A teraz żegnam paniạ.

I wyszedl.
Ona zaś siedziala dlugi czas nieruchoma. z blada twarzą i uczuciem znękania w duszy. Nie spodziewala się znaleźć w nim tyle szlachetnych uczuć. Obok tego przyszla jej do glowy następna mysil: „Tamten odebral mi Krzemień, by uratować swoje - ten go kupil, by mi go zwrócić!" I nigdy dotąd Polaniecki nie byl tak dalece zgubiony $w$ jej myślach. $W$ tej chwili nie pamiętala, że Maszko kupil Krzemień nie od Polanieckiego przecie, tylko od jej ojca, po wtóre. д̇e kupil go korzystnie, po trzecie, że wprawdzie chcial go zwrócić, ale zarazem i zabrać go na nowo wraz z jej ręką, uwolniwszy się w dodatku od wyplat, które na nim ciązyly. a nakoniec, ze, wlaściwie biorąc, Krzemienia nie wydzieral jej ani Polaniecki, ani nikt inny, tylko pan Plawicki sprzedal go dobrowolnie, poniewaz znalazl kupca. Ale ona patrzyla w tej chwili po kobiecemu na tę sprawę i przeciostawiala Polanieckiemu Maszkę, wywyższając nad miarę ostatniego, potępiając nad winę pierwszego. Postępowanie Maszki wzruszylo ją tak dalece, z̀e gdyby nie czula ku niemu wprost odrazy, bylaby go odwolala. Przez chwilę zdawalo jej się nawet, że powinna to uczynić - ale zbraklo jej sil.

Nie wiedziala tez̀, że Maszko schodzil ze schodów z wściekłością i rozpaczą w duszy. Rzeczywiście, otworzyła się przed nim przepaść.

Wszystkie rachuby go zawiodly; kobieta, którą istotnie pokochal, nie chciala go i odrzucila - i jakkolwiek
r.- starala się go w slowach oszczędzać, czul się upokorzony, jak nigdy w życiu. Cokolwiek dotychczas w z̀yciu przedsiębral, zawsze przeprowadzal to w poczuciu wlasnej sily i wlasnego rozumu, z niezachwianą pewnością, że mu się uda. Odmowa Maryni odebrala mu i tę pewność. Pierwszy raz zwątpil o sobie, pierwszy raz mial poczucie, że jego gwiazda zaczyna blednąć i że może rozpocząć się dla niego okres klęsk na wszystkich polach, na których dotychczas działal. Okres ten juz̀ się nawet rozpocząl. Maszko kupil Krzemień w warunkach wyjątkowo korzystnych, byl to jednak majątek zbyt wielki w stosunku do jego środków. Gdyby Marynia nie odrzucila go, bylby sobie dal rady, w takim bowiem razie nie potrzebowalby myśleć ani o dożywotnej rencie dla pana Plawickiego, ani o splaceniu tej sumy, która, wedlug układu, przypadala Maryni za Magierówkę. Obecnie mial do splacenia Marynię, Polanieckiego i dlugi na Krzemieniu, które trzeba bylo splacić co prędzej, albowiem, z powodu lichwiarskich procentów, rosly one z dnia na dzień i grozily zupelną ruiną. Na to wszystko byl tylko kredyt-dotąd wprawdzie nie zachwiany, ale wyciągnięty, jak struna; Maszko zaś czul, że gdyby ta struna kiedykolwiek pękla, bylby zgubiony bezpowrotnie.

Dlatego chwilami, obok żalu za Marynią, obok bólu, jakiego doznaje czlowiek po stracie szczęścia, porywal go gniew bez granic, niemal szalony - i równiez̀ niepohamowana chęć zemsty. Byl to czlowiek z duszą energiczną, w którego naturze leżała chęć zapłacenia zlem za krzywdę. Dlatego, wchodząc do siebie, mruczal przez zaciśnięte zęby:

- Jeśli nie zostaniesz moją żoną, nie daruję ci tego, coś mi uczynila; jeśli zostaniesz - nie przebaczę ci również.

Tymczasem pan Plawicki wszedl do pokoju, w którym siedziala Marynia, i rzek!:

- Odmówilaś mu, bo inaczej bylby wstąpil do mnie, wychodząc.
- Tak, papo.
- Nie dalaś mu żadnej nadziei na przyszlość?
- Nie, papo... Szanuję go, jak nikogo w świecie, ale nie dalam mu nadziei.
- Co ci odpowiedzial?
- Wszystko, co mógl odpowiedzié taki szlachetny c7lowiek.
- Nowe nieszczęście - rzekl - i kto wie, czy nie pozbawilaś mnie kawalka chleba na starość... Ale wiedzialem, że z tem nie będziesz się liczyla.
- Nie mogłam, nie mogłam inaczej postąpić.
- Nie chcę też cię zmuszać, a swoje zmartwienie idę ofiarować tam, gdzie każda łza starego będzie policzoną.

I poszed! do Loursa patrzeć na grających w bilard. Bylby się zgodzil na Maszkę, ale w gruncie rzeczy nie uważal go za partyę zbyt świetną i, sądząc, że Maryni może się trafić lepsza, nie martwil się zbytecznie tem, co się stalo.

Marynia zaś w pól godziny później wpadła do pani Emilii.

- Jeden przynajmniej ciężar spadl mi \% serca rzekła na wstępie - odmówilam dziś stanowczo panu Maszce.


## - 207

Pani Emilia uściskala ją w milczeniu.
Marynia zaś mówila dalej:

- Żal mi go... Postąpil ze mną tak szlachetnie i delikatnie, jak tylko taki czlowiek mógl postąpić, i gdybym miala dla niego choć malą iskierkę uczucia, wrócilabym do niego dziś jeszcze.

Tu powtórzyla pani Emilii calą rozmowę z Maszką. Istotnie, nie można mu bylo nic zarzucić i pani Emilia nie mogła oprzeć się pewnemu zdziwieniu, posạdzala bowiem Maszkę o charakter gwaltowny i nie spodziewala się, żeby w tak ciężkiej dla siebie chwili potrafil się zdobyé na tyle umiarkowania i szlachetności. A panna Marynia rzekla:

- Moja Emilko, znam twoją przyjaźń dla pana Polanieckiego, ale sądź tych dwóch ludzi z ich uczynków, nie ze sów, i porównaj ich z sobą.
- Nigdy nie będę ich porównywala - odrzekla pani Emilia. - Tu nie można robić porównań. Pan Stanislaw jest dla mnie naturą stokroć wyìszą od Maszki, ty zaś sądzisz go nieslusznie. Ty, Maryniu, nie masz prawa mówić: „Jeden odebral mi Krzemień, drugi chcial mi go zwrócič". Tak nie bylo. Pan Polaniecki nie odbieral ci go nigdy, a dziś, gdyby mógl, zwrócilby ci go z calego serca. To uprzedzenie mówi przez ciebie.
- Nie uprzedzenie, ale rzeczywistość, której nic zmienić nie może.

A pani Emilia posadzila ją przed sobą i rzekła:

- Owszem, Maryniu: uprzedzenie, i powiem ci, dlaczego. Oto ty nie jesteś dotychczas dla niego obojçtna.

Panna Marynia drgnęla, jakby ktoś dotkną̨ bolącej ją rany, i po chwili odpowiedziala zmienionym glosem:

- Pan Polaniecki nie jest mi obojętny... Masz sluszność... Wszystko, co moglo być we mnie sympatya dla niego, zmienilo się w niechęć - i sluchaj, Emilko, co ci teraz powiem: gdybym miala wybór między tymi ludźmi, wybralabym bez żadnego wahania Maszkę.

Pani Emilia spuściła glowę - po chwili ramiona panny Maryni oplotly jej szyję.

- Jakie to dla mnie zmartwienie, że ja tobie sprawiam taką przykrość, ale ja muszę mówić prawdę. Wiem, że w końcu i ty przestaniesz mnie kochać i zostanę zupelnie sama na świecie.

I rzeczywiście poczęlo się stawać coś podobnego. Obie mlode kobiety rozstaly się w uściskach i pocalunkach, a jednak, gdy się znalazly zdala od siebie, uczuly obie jednocześnie, że coś naderwalo się mic̨dzy niemi i że wzajemny ich stosunek nie będzie tak serdeczny, jak byl dotąd.

Pani Emilia wahala się przez kilka dni, czy powtórzyć Polanieckiemu slowa Maryni, lecz on prosil ją tak usilnie o calą prawdę, iz̀ w końcu pomyślala, że i trzeba i lepiej będzie ją wypowiedzieć. On zaś, wysluchawszy wszystkiego, rzekl:

- Dziękuje pani. Jeśli panna Plawicka mną pogardza, muszę się na to zgodzić, nie mogę șię tylko na to zgodzić, bym sam sobą zaczą̨ pogardzać. Zaszedlem i tak zadaleko. Pani droga wie, z̀e jeślim względem niej zawinil, tom się staral to naprawić, a ją przeblagać. Do dalszych obowiązków się nie poczuwam. Będę mial cięz-
kie chwile, tego pani nie ukrywam, ale niedolega nie byłem, nie jestem, i potrafię zdobyć się na to, by wszystko, co dla panny Plawickiej czuję, wyrzucić przez okno, jako rzecz w moim pokoju niepotrzebną. To pani święcie przyrzekam!
- Wierzę panu, ale się przytem bardzo cierpi.

On zaś odrzekl prawie wesolo:

- Co tam! jak mi zbyt sparzenie dokuczy, poproszę pani o opatrunek, a wiem, ze gdy mi go takie poczciwe ręce zrobią, to będzie skuteczny. Lituś pani pomoże i ani syknę.

Poczem wrócil do siebie, pelen wewnątrz poczucia woli i energii. Zdawalo mu się, że potrafi wziąć to uczucie i zlamać je, jak się lamie laskę o kolano. Tym zapędem żyl kilka dni następnych. Nie pokazywal się prze\% ten czas nigdzie, prócz w biurze, gdzie rozmawial z Bigielem wylaczunie o interesach. Pracowal od rana do wieczora i nie pozwalal sobie we dnie nawet myśleć o Maryni.

Ale nie mógl się od tego obronić podczas bezsennych nocy. Wówczas przychodzilo na niego wyraźne poczucie, ze Marynia mogla go kochać, mogla wyjść za niego, że byłaby mu najlepszą żoną, że mógł być z nią szczęśliwy, jak nigdy z nikim nie będzie, i z̀e kochalby ją, jak swoje najwyższe dobro.

Żal, który narodzil się z tych rozmyślań, wniknąl w jego cale istnienie i nie opuszczal go więcej, że zaś z̀al pożera duszę i zdrowie, jak rdza żelazo, więc Polaniecki począ marniec. Spostrzegl, że lamanie uczucia daje jeden niewątpliwy skutek: zlamanie szczęścia. Nigdy nie widzial przed sobạ takiej pustki i nigdy nie odezuwal
z równą sila, że nic mu jej zapelnić nie zdola. Spostrzegl także, że można kobietę kochać nie taką, jak jest, ale taka, jakby być mogla. I wreszcie tęsknil bez miary.

Ale, majạc nad sobą dużo wladzy, unikal Maryni. Wiedzial zawsze, kiedy ma być u pani Emilii i wówczas zamykal się w domu.

Dopiero gdy Litka zachorowala, poczal chodzić do pani Emilii codziennie, przesiadywać u niej po calych dniach i spędzać godziny razem z Marynią przy chorem dziecku.

## XV.

A biedna Litka po nowym, groźniejszym niz̀ poprzednio, ataku, nie mogla juz̀ przyjść do zdrowia. Dnie spędzala teraz, leżąc na szezlongu w saloniku, albowiem na jej prośbę lekarze i pani Emilia zgodzili się nie trzymać jej caly czas w lóżku. Lubila też, gdy Polaniecki siedzial przy niej i rozmawiala z nim i z matką o wszystkiem, co jej przechodzilo przez glówkę. Z Marynią bywala zwykle milcząca, natomiast czasem wpatrywala się w nią dlugo, a potem podnosila oczy do sufitu, jakby namyślając się nad czemś, jakby chcąc coś zrozumieć i zdać sobie z czegoś sprawę. Nieraz te zamyślania się jej zdarzaly się i wówczas, gdy zostawala z matką sam na sam, pewnego zaś popoludnia zbudzila się jakby ze snu i, zwróciwszy się do matki, rzekla:

- Mamusiu, niech mamusia siądzie przy mnie, tu, na sofie.

Pani Emilia siadla; dziecko otoczyło ręką jej szyję i, wsparlszy glowę na jej ramieniu, poczęlo mówić pieszczotliwym, oslabionym nieco glosem:

- Bo ja się chcialam mamusi spytać o jedną rzecz, tylko nie wiem, jak to powiedzieć.
- O co ci idzie, dziecinko?

Litka milczala przez chwilę, zbierając myśli, poczem spytala:

- Jeżeli się, mamusiu, kogo kocha, to co?
- Jeśli się kogoś kocha, Lituś?

Pani Emilia powtórzyla pytanie, nie rozumiejąc zrazu dobrze, o co dziewczynka pyta, ona jednak nie umiala pytać dokladniej.

- To co, mamusiu?...
- To chcialoby się, żeby ten ktoś byl zdrów, tak, jak ja chcę, zebyś ty byla zdrowa.


## - I co jeszcze?

- I chcialoby się, żeby byl szczęśliwy, żeby mu na świecie bylo dobrze, a jeśli trafi mu się co zlego, to chcialoby się samemu za niego cierpieć.
- I co jeszcze?
- I chcialoby się mieć go zawsze przy sobie, tak, jak ty jesteś przy mnie - i chcialoby się, そeby on tak kochal, jak ty mnie kochasz.
- To ja teraz rozumiem - rzekla po chwili zamyślenia się Litka. - I ja sama myślałam, ̇̇e to tak.
- Tak, kotku.
- Bo, widzi mamusia, ja jeszcze w Reichenhallu, pamięta mama? w Thumsee, slyszalam, ze pan Stach kocha pannę Marynię, i teraz wiem, że on musi być nieszczęśliwy, chociaz nigdy o tem nie mówi.

Pani Emilia, bojąc się wzruszeń dla Litki, rzekla:

- Czy ciebie, kotku, nie męczy ta rozmowa?
- O, nic a nic! Juz̀ teraz rozumiem. Onby chcial, żeby ona jego kochała, a ona nie kocha, i chcialby byé
zawsze przy niej, a ona mieszka z ojcem i nie chce się z nim oz̀enić.
- Wyjść za niego...
- Wyjsć za niego. On się tem martwi, mamusiu? prawda?
- Pewnie, moje dziecko.
- Bo ja to wszystko wiem. A z̀eby ona wyszla za niego, czyby go kochala?
- Pewnie, kotku, on taki dobry czlowiek.
- To ja juz̀ teraz wiem.

Dziewczynka przymknęla oczy, i pani Emilia sądzila przez chwilę, że usypia, ale ona po niejakim czasie znów poczęla pytać:

- A jakby on się ożenil z Marynią, czyby nas przestal kochać?
- Nie, Lituś. Onby nas zawsze tak samo kochal.
- Ale Marynię lepiej?
- Marynia bylaby mu wtedy bliższą, niz̀ my. Czemu się ty, kotku, o to dopytujesz?
- To źle?
- Nie; niema w tem nic zlego, nic a nic! Tylko boję się, że się zmęczysz.
- O nie! ja i tak ciągle o panu Stachu myślę. Ale niech mamusia nic o tem Maryni nie mówi.

Na tem skończyla się rozmowa, po której Litka przez kilka następnych dni byla milcząca, tylko jeszeze uporczywiej, niz preedtem, wpatrywala się w Marynię. (izasem brala ja za recke i zwracala ku niej oczy, jakby chciala ją o coś zapytać. Czasem, gdy oboje z Polanieckim byli przy niej, przenosila ustawicznie wzrok to na
nią, to na niego, a potem przymykala powieki. Oni zaś przychodzili często, codziennie, czasem i kilka razy na dzień, chcąc ulżyć pani Emilii, która, nie pozwalając się nocami nikomu przy Litce zastąpić, spędzala je od tygodnia bezsennie, spiąc nieco tylko w dzień, gdy sama Litka ja o to uprosila. Pani Emilia nie zdawala sobie jednak sprawy z calego niebezpieczeństwa, jakie malej grozilo, lekarz bowiem, sam nie wiedząc, jak się obróci ten okres choroby, czy będzie tylko krokiem naprzód, czy końcem, uspokajal matkę tem bardziej stanowczo, że Polaniecki jak najusilniej go o to prosil.

Miala jednak przeczucie, ze stan dziecka nie jest pomyślny 1 , mimo uspokojeń lekarza, serce zamieralo w niej nieraz z trwogi. Litce ukazywala wprawdzie twarz zawsze uśmiechniętą i wesolą, również jak Polaniecki i panna Marynia, ale dziewczynka nauczyla się obecnie tak uważać na wszystko, ̇̀e najstaranniej ukrywany niepokój nie uszedl jej baczenia.

Więc tez̀ pewnego rana, gdy Polaniecki, zostawszy sam z nia, zajcty byl nadymaniem dla niej wielkiego globusa z tafty jedwabnej, który przyniós jej w darze, dziewczynka rzekla:

- Panie Stachu, ja czasem widzę, że mamusia okropnie się martwi, ze ja chora.

Polaniecki przestal nadymać balon i odpowiedzial:

- Ani jej się śni. Co tam się roi pod tą czupryną! Zresztą, naturalnie, że się martwi, bo wolałaby, خ̇ebyś byla zdrowa...
- Dlaczego to wšystkie imne dzieci są zdrowe, tylko ja jedna ciągle choruję?
- Ładnie zdrowe! A Bigielęta nie chorowaly, jedno w drugie, na koklusz? Przez kilka miesięcy caly dom byl, jak owczarnia. A Józio nie mial odry? Wszystkie dzieciska wiecznie chorują i tyle z nich pociechy.
- To pan Stach tylko tak mówi, bo one choruja, a potem sa zdrowe...

Tu poczęla trząść glówkạ.
.-- Nie; to co innego. I teraz ciạgle muszę leżeć, bo mi zaraz serce bije. I jak onegdaj zaczęli śpiewać na ulicy, a mamusi nie bylo w pokoju, to poszlam trochę do okna i zobaczylam pogrzeb - i pomyślalam, że ja także pewno umrę...

- Plecie Litka! - zawolal Polaniecki.

I począl prędko znów nadymać globus, żeby pokryć wzruszenie, a zarazem pokazać dziewczynce, jak malo znacza jej slowa.

Lecz dziecko szlo dalej za swoją myślą:

- Mnie tak czasem duszno i tak mi serce bije... Mamusia powiedziala, żebym ja wtedy mówila: „Pod twoją obronęe" - i ja zawsze mówię, bo ja się okropnie boję umrzeć! Ja wiem, że w niebie dobrze, ale nie bylabym z mamusią, tylko sama na cmentarzu... Tak, i w nocy...

Polaniecki poloz̀yl nagle globus, siadl przy kanapce i, wziąwszy rękę Litki, rzekı:

- Mój Lituś, jeśli mamę kochasz, jeśli mnie kochasz, nie myśl o takich rzeczach. Tobie nic nie będzie, ale dopieroby się mama martwila; gdyby wiedziala, czem dziecko sobie glówkę zaprząta! Bo pamięta̧̧, że sobiẹ tem szkodzisz...

A Litka zlożyla ręce:

- Mój panie Stachu, juz̀ tylko o jedno zapytam, tylko o jedno - nic więcej!

On pochylir ku niej glowę.

- No, pytaj, kocie. Byle o co mądrego.
- Czy pan Stach bardzoby mnie żalowal?
- A, widzisz, jakaś niepoczciwa!
- Mój panie Stachu!... powiedzieć!
- Ja? co za niegodziwe dziecko! Lituś wie, że ją kocham... ogromnie kocham! Niech Bóg broni... Nikogo na świeciebym tak nie żalowal... Będzieszże ty mi cicho nareszcie, ty mucho utrapiona! ty... najmilsze drogie stworzenie!...

A dziewczynka zwrócila ku niemu rozjaśnione oczy:

- Juž będę cicho... Dobry pan Stach!

I w chwili, gdy weszla pani Emilia, a on zabieral się do odejścia, spytala jeszcze:

- Ale pan Stach nie gniewa się na mnie?
- Nie, Lituś! - odrzek! Polaniecki.

Wyszedlszy do przedpokoju, uslyszal lekkie stukanie we drzwi, pani Emilia bowiem kazala zdjąć dzwonki. Otworzyl i spostrzegl Marynię, która zwykle przychodzila wieczorami. Przywitawszy się z nim, spytała:

- Jak dziś Litka?
- Jak zwykle.
- Byl doktor?
-- Byl. Nic nowego nie znalazl. Pozwoli pani sobie pomódz?

To powiedziawszy, chcial zdjać z niej paletot, lecz ona odmówila, nie chcąc przyjmować jego uslug. Wów-
czas, mając serce wezbrane poprzednią rozmową z Litką, napadl na nią najniespodzianiej:

- To jest prosta grzeczność, nic więcej, a choćby bylo czemś więcej, moglaby wreszcie pani zostawić swoją niechęć do mnie za tym progiem, bo tam jest dziecko chore, które nietylko ja, ale i pani niby kocha. W tem po prostu niema nietylko dobroci, ale i miary. Zdjąlbym tak samo paletot z każdej innej kobiety, i niech pani wie, że teraz myślę o Litce i o niczem więcej.

I mówil to z wielką zapalczywością, tak, że zaskoczona nią nagle panna Marynia trochę przestraszyla się naprawdę, trochę stracila glowę, tak, że pozwolila pokornie zdjąć z siebie paletot, i nietylko nie znalazła w sobie sily, by się obrazić, ale uczula, że tak może przemawiać czlowiek szczerze i glęboko dotknięty niepokojem, zmartwieniem, zatem czlowiek prawdziwie czujący i z gruntu dobry.

Może wreszcie ta niespodziana jego energia przemówila do jej natury kobiecej, dość, że Polaniecki ują ją w tej chwili wic̨cej, niz̀ kiedykolwiek od czasu widzenia się w Krzemieniu, i nigdy dotychczas nie przypomnial jej tak silnie owego dzielnego, mlodego czlowieka, którego oprowadzała niegdyś po krzemienieckim ogrodzie. Bylo to wprawdzie wrażenie przelotne, które nie moglo stanowić o wzajemnym ich do siebie stosunku, ale na razie podniosla na niego oczy nieco zdziwione, lecz nie gniewne, i rzekla:

- Przepraszam pana...

On zaś pohamowal się przez ten czas i zawstydzil:

- To ja przepraszam. Litka gadala mi dziś o swojej śmierci i taki jestem wzburzony, że rady sobie dać nie mogę... Pani powinna to zrozumieć i przebaczyć mi.

To rzeklszy, ścisnąl silnie jej rękę i wyszedı.
wal Marynie odziennie. sie a zdrowie
zywala wiecej wial jal szczerze. Sama kolo niej chod troskliwości dla chorej $i$ pani Emilia nie okabladla $z$ niewywc. Po tygodniu twarz pie umiata lepiej no. ale sily jej i enu i obawy, oczy podkny Maryni pochwilia. Bylo w niej energia zdiawaly się podzazyly się ciemryi fiwila w olebi, mimo owej uraze, jakie oddawala dolnree, i gdy oddebi swej malej duszki ary, którą dla Maril $\mathrm{Wrygl}_{i} d_{a l i a}$ jej Zresztą zdrowie utesknieniem. godzin do ojca, chotnich eat zdrowie malej się po pokoju i soktor pozwolir jej jé się poprawilo w ostadni przysuwano jej siadywać w fotelu, kstawać, przechadzać aby mogla spoglad do drzwi, prowa który w sloneczne ludzi i powozów. i rozrywać się ruchem, ją często wówczas, a Emilia i panna Marynia otaczali nek dostarczalo to, co się dzialo na rozmów i pogadacko bylo znużone i jakby dzialo na ulicy. Czasem dzieby sklepów bladem zlotem, i stroje dachy, ściany i szypierwiastki zycia, pulsujace $w$ wirzo się, ze owe potężne glowy dziwne mwiaja je. Czasem pe miejskim, wchodzą sowy dziwne myśli, i raz aizem przychodzily jej tez do przed balkonem przesu-

## XVII.

Profesor Waskowski dowiadywal się codzienn o zdrowie malej i choć najcześciej go nie przyjmowan przysylal jej kwiaty. Polaniecki, spotkawszy go kiedyśn obiedzie, począl mu dziẹkować w imieniu pani Emilii. - Astry tylko, astry! - odrzek1 profesor. - Jal ona się dziś ma? - Dziś nieźle, a wogóle niedobrze. Gorzej, niz następnym dniem, a gdy się pomyśli, że tego dziecka Tu Połaniecki szych sków; wreszcie, chear, bo zbrakło mu w gardle dal-- Co tu się oglądać sam przeramać, począ̨ kląć: Jest tylko logika, która powi za jakiemś zmilowaniem! ten musi umrzeć - i niechże poda, że kto ma chore serce, Na to nadszedr Buka piorun trzaśnie takie życie! o co chodzi, napadı również na próry, dowiedziawszy się myśl o grożącej jej śmierci. buntowal się w duszy na - Jak można ludzić się dobrowoInie

przez tyle














C Divili lown! 'oma moja dala dziś na mzẹ.
 l", $\quad$ "и"", wlos, i momo Litce lepiej, to powiem wam druese wervily lowine:

Iid linkirgor
Moilkutcon pread chwila Maszkę, który zresztą
 low w!! zunl.

Krzemień istotnie przyszedł Maszce w porę, bez niego bowiem może nie zostalby prıyjęty. Ale whaśnie dlatego ta uwaga nie byla mu przyjemną, więc skrzywil się i rzekk:

- Ulatwileś mi to kupno i czasem ci jestem za to wdzięczny, a czasem cię przeklinam.
- Dlaczego?
- Bo twój wujaszek Plawicki jest najnudniejsza i najnieznośniejszą figurą na świecie, nie mówiąc o twojej kuzynce, która jest bardzo miła panna, ale odmienia od rana do wieczora swój nieodżalowany Krzemień przez wszystkie siedm przypadków, dodając do każdego lezkę. Ty tam mało bywasz, ale wierz mi, ze to jest także niepospolicie nudne.

A Pokaniecki poczal mu patrzeć w oczy i odpo-• wiedziax:

- Sluchaj Maszko. Ja wygadywalem na mojego wujaszka, co whazlo, ale nie idzie za tem, żebym mial sluchać cierpliwie, gdy ktoś na niego wygaduje. zwhaszcza ktoś, kto zrobil na nim dobry interes. Co do pamny Maryni, wiem, że jej żal Krzemienia, ale to dowodzi, ze nie jest pustal lalkil. nie jest manekinem, tylko kobieta \% sercem, rozumies\% mnie!

Nastaka chwila milczenia. Maıszko doskonale zrozumial, kogo Połniecki mial na mysti, mówią火 o pustej lalce i manekinie, wiec wypieki na twarzy przybraly barwę cegly, a usta poczęly drgać. Jednak pohamowal się. Nie byl on wcale tchórzem, ale nawet najzuchwalszy czlowiek ma zwykle kogośs z kim woli nie zadzierać. i dla Maszki takim kimś byl whaśnie Połmiecki.

Więc wzruszywszy ramionami, rzekl:

- Czego ty się gniewasz? Jeśli ci to robi przykrość...

Lecz Polaniecki przerwal:

- Ja się nie gniewam, tylko radzę ci pamiętać moje slowa.

I patrzyl mu dalej w oczy, Maszko zaś pomyślaa: „Jeśli chcesz koniecznie awantury, to będziesz ją mial." - Twoje slowa - odrzekı - moge pamiętać, tylko przyjmijzze i ty odemnie radę: nie pozwalaj sobie do mnie mówić tym tonem, bo móglbym go także zapamiętać i wezwać cię do obrachunku.

- Co u licha! - zaczą Bukacki. - Co wam jest!?

Lecz Polaniecki, w którym rozdrażnienie na Maszkę zbieralo się od dawna, bylby posunąl niechybnie rzeczy do ostateczności, gdyby nie to, ze w tej chwili wpadk do gabinetu slużący pani Emilii.

- Prosze pana - rzekl zdyszanym glosem - panienka umiera!

Polaniecki zbladl i, porwawszy za kapelusz, skoczyl do drzwi. Nastalo gluche, dlugie milczenie, które przerwal wreszcie Maszko:

- Zapomnialem - rzekl - д̀e jemu wszystko trzeba teraz wybaczyć...

A Waskowski, zakrywszy oczy rękoma, począl się modlić.

Wreszcie podniósł glowę i ozwal. się:

- Bóg jeden okielznal śmierć i potrafi ją powstrzymać.

Jakoz̀ w kwadrans później Bigiel odebral od żony kartke ze slowami:

- „Atak minąl."


## XVIII.

Polaniecki pędzil do pani Emilii w trwodze, czy zastanie jeszcze Litkę przy życiu, služący bowiem powiedzial mu podczas drogi, że panienka dostala konwulsyi i byla konająca. Gdy jednak przybyl na miejsce, pani Emilia sama wybiegla na jego spotkanie i jednym tchem, z glębi piersi, rzucila mu slowa:

- Lepiej! lepiej!
- Doktor jest? - spytal Polaniecki.
- Jest.
- A mala?
- Śpi.

W twarzy pani Emilii resztki przerażenia walczyly z nadzieją i radością. Polaniecki zauważyl, że usta jej byly prawie biale, oczy suche i zaczerwienione, a twarz w wypiekach. Byla śmiertelnie znużona, albowiem nie spala od dwudziestu czterech godzin.

Lekarz jednak, czlowiek mlody i energiczny, uważal, że niebezpieczeństwo na razie minęlo. Panią Emilię pokrzepilo szczególniej to, co powiedzial jej przy Połanieckim:

- Nie powinniśmy dopuścić do następnego ataku i nie dopuścimy.

Byla w tych slowach istotnie otucha, widocznie bowiem doktor uważal za rzecz możliwą niedopuszczenie do następnego ataku, ale bylo i ostrzeżenie, że następny móglby być śmiertelnym. Lecz pani Emilia czepiala się teraz każdej nadziei, jak czlowiek spadający w przepassć czepia się galęzi drzew, rosnących nad jej krawędzią.

- Nie dopuścimy! nie dopuścimy! - powtarzala, ściskając gorączkowo rękę doktora.

Polaniecki spojrzal mu nieznacznie w oczy, jakby chcąc wyczytać w nich, czy mówi to dla uspokojenia matki, czy na podstawie lekarskiego przeświadczenia, poczem spytal na próbę:

- Pan nie odstạpi jej dzisiaj?
- Nie widzę tego najmniejszej potrzeby - odpowiedzial doktor. - Dziecko jest wyczerpane i prawdopodobnie będzie spalo dlugo i mocno. Jutro przyjdę, ale dziś z zupelnym spokojem mogę iść do domu.

Poczem zwrócil się do pani Emilii:

- Pani równiè̀ powinna wypoczaç. Wszelkie niebezpieczeństwo minęlo, trzeba zaś, zeby chora nie widziala na twarzy pani ani zmęczenia, ani niepokoju, albowiem sama moglaby się tem zaniepokoić, a na to jest zbyt slaba.
- Nie moglabym zasnąć - odpowiedziala pani Emilia.

Lecz doktor zwrócil na nią swoje blado-niebieskie oczy i, wpatrzywszy się w nią jakby z pewnem natężeniem, rzekl zwolna:

## - 230 -

- Za godzinę poloży się pani i zaraz zaśnie. Sześć do ośmiu godzin będzie pani spala nieprzerwanym snem. Powiedzmy ośm... Jutro będzie się pani czula silna i wypoczetta. A teraz, dobranoc.
- A krople na wypadek. jeśli się mala obudzi?
- Krople da kto inny. Pani będzie spala. Dobranoc.

I począl się żegnać. Polaniecki chcial iść za nim, by wypytać go na cztery oczy o Litke, pomyślal jednak, że dluz̀sza tego rodzaju rozmowa moglaby zaniepokoić panią Emilię, więc wolak jej zaniechać, przyrzeklszy sobie natomiast, że nazajutrz pójdzie do mieszkania doktora i tam się z nim rozmówi.

Po chwili, gdy zostali sam na sam z panią Emilią. rzek!:

- Niech pani uczyni, jak doktor mówi. Trzeba odpocząć. Zapowiadam, że idę teraz do pokoju Litki i nie ruszam się cala noc.

Lecz jej wszystkie myśli byly przy malej, więc zamiast odpowiedzieć mu wprost, rzekla:

- Czy pan wie, że po ataku, przedtem nim usnęla, pytala się o pana kilka razy ... i o Marynię także. Usnęla z zapytaniem: „Gdzie pan Stach?"
- Moja biedaczka kochana! Ja bylbym i tak przyszedl zaraz po obiedzie. Leciałem tu ledwie żywy. Kiedy się atak rozpocząl?
- Przed poludniem. Od raná byla smutna, jakby coś przeczuwala. Pan wie, że ona przede mną zawsze zaręcza, ¿e jest zdrowa, musiala się jednak czuć niedobrze, bo przed samym atakiem siadła przy mnie i pro-
siła, żeby ją trzymać za rączkę. Wczoraj jeszcze - zapomniałam panu powiedzieć - zadawala mi takie dziwne pytania: czy prawda, д̀e jak chore dziecko o co prosi, to mu się nigdy nie odmawia? Ja powiedziałam, ze tak, chybaby prosiło o rzeczy niemoziliwe do spelnienia. Coś jej chodzilo widocznie po glówce, bo wieczorem; jak Marynia wpadła na chwilkę, znów zadawala nam podobne pytania. Poszla spać wesolo, ale dziś od rana skarżyla się na duszność. Szczęściem, że poslałam po doktora przed samym atakiem i że zaraz przyszedl.
- Nijjwiększe szczęście to, że odszedl z taka pewnością, iz̀ atak się nie powtórzy. Jestem zupelnie pewny, д̀e takie jest jego przekonanie - odpowiedzial Polaniecki.

Pani Emilia podniosla oczy w górę:

- Pan Bóg taki milosierny! taki dobry! ze...

I, mimo wszelkich wysileń, poczęła lkać, albowiem stlumiona trwoga i rozpacz zmienily się w niej teraz w radość i znalazly ujście we kzach. W tej szlachetnej i uduchowionej naturze wrodzona egzaltacya psula wiecznie spokojny rozmysl, skutkiem czego pani Emilia nie zdawala sobie w niczem sprawy z istotnego stanu rzeczy, i teraz naprzyklad nie miała najmniejszej wątpliwości, iz̀ choroba Litki skończyła się raz na zawsze tym ostatnim atakiem i że odtąd pocznie się dla niej okres zupełnego zdrowia.

Polaniecki zaś nie miał ani ochoty, ani serca wskazywać jej pośredniej drogi między rozpaczą a radością. Serce wezbrato mu dla niej wielką litością i przyszka na niego jedna z takich chwil, w której odczuwal wyraźniej,
niz̀ zwykle, jak glęboko, chociaż bezinteresownie, jest przywiązany do tej egzaltowanej i idealnej kobiety. Gdyby byla jego siostrą, bylby ją objąl i przycisną do piersi, tymczasem ucalowal jej delikatne, wychudle ręce i rzek!:

- Chwala Bogu, chwala Bogu! Niech droga pani teraz o sobie pomysti, a ja idę do malej i nie ruszę się, póki się nie obudzi.

I poszedl. W pokoju Litki panowal mrok, bo żaluzye byly spuszczone, a na dworze slońce już zachodzilo, więc tylko przez szpary pomiędzy deszczulkami przedzieralo się nieco czerwonawych promieni, które niedostatecznie rozświecały pokój i które wkrótce znikly, albowiem niebo poczęlo się chmurzyć. Litka spała glębokim snem. Połaniecki, siadlszy przy niej, począ wpatrywać się w jej uśpioną twar\% i w pierwszej chwili serce mu się ścisnęlo bolesnem uczuciem. Litka leżala na wznak, z główką zwróconą do sufitu; biedne, cienkie jej rączęta lè̇aly bezwładnie na koldrze, oczy byly zamknięte, a pod oczyma glębokie cienie od rzęs. Jej bladość, która w tym czerwonym pólmroku wydawala się jak woskowa i otwarte usta, a wreszcie glębokie uśpienie, nadawaly jej twarzyczce pozór takiego spokoju, jaki mają twarze umarlych. Lecz ruch szlarek, któremi obszyty byl jej nocny kiftanik, wskazywal, że dziecko żyje i oddycha. Oddech byl nawet spokojny i bardzo regularny. Polaniecki dlugi czas wpatrywal się w tę chorą twarz i raz jeszcze odczul z cala silą to, co odczuwal często, gdy o sobie rozmyślax: mianowicie, że natura stworzyła go na ojca, że obok wybranej kobiety, dzieci moglyby być niezmierną milością jego życia, jego glównym celem i powodem jego
istnienia. Zrozumial to przez litość i milość, jaką w tej chwili odczuwal dla Litki, która, obca pochodzeniem, byla mu w tej chwili tak droga, jak rodzone dziecko. „Gdyby mi ją oddano na wlasność - pomyślał - gdyby jej zbraklo matki, wziąłbym ją na zawsze i uważalbym, że mam dla czego żyć."

I czul równiez̀, że gdyby moz̀na było wejść w targ ze śmiercią, oddalby jej siebie bez wahania, byle wykupić to „kociątko," nad którem teraz ta śmierć zdawala się unosić, jak drapieżny ptak nad golębiem. Ogarnęla go tkliwość, jakiej dotychczas nie doświadczal, i ów czlowiek, z charakteru raczej szorstki i prędki, gotów byl calować ręce i glówkę tego dziecka, w najtkliwszej pieszczocie, takiej, na jaką nie każde nawet serce kobiece zdobyćby się moglo.

Tymczasem pociemnialo. Po chwili weszla pani Emilia, oslaniając dlonią blękitną lampkę nocną.

- Śpi?- spytala cicho, stawiając lampkę na stoliku za glową Litki.
- Śpi - odpowiedzial równie cicho Polaniecki.

Pani Emilia wpatrzyla się w uśpioną.

- Widzi pani - szepnąl dalej Polaniecki - jak oddycha równo i spokojnie. Jutro będzie zdrowsza i silniejsza.
- Tak! - odpowiedziała z uśmiechem.
- Teraz na mamę kolej. Spać! spać! bo inaczej zacznę zrzędzić okropnie.

Jej oczy śmialy się ciągle do niego z wdzięcznością. W lagodnem, blękitnem świetle lampki nocnej wyglądala, jak zjawisko. Twarz miala zupelnie anielską
i Połaniecki mimowoli pomyślal, ze i ona, i Litka, wyglądają istotnie jak jakieś zaziemskie postacie, które przez czysty wypadek zabląkaly się na ten świat.

- Tak - odpowiedziala. - Teraz odpocznę. Przyszła Marynia Plawicka i profesor Waskowski. Marynia chce koniecznie zostać.
- To tem lepiej. Ona tak dobrze chodzi kolo malej. Dobranoc pani.
- Dobranoc.

Połaniecki zostal znów sam i począ̧ myśleć o pannie Maryni. Na samą wiadomość, że ją za chrvilę zobaczy, nie mógl juz̀ myśleć o czem innem, i teraz oto stawial sobie pytanie, w czem leży ta dziwna tajemnica natury, na mocy której on naprzykład nie pokochal pani Emilii, stanowczo piękniejszej od Maryni, prawdopodobnie lepszej, slodszej, zdolniejszej do kochania - tylko tamtę dziewczynę, którą bez porównania mniej znal i slusznie, lub nieslusznie, mniej czcil. A jednak przy każdem zbliżeniu się z Marynią budzily się w nim natychmiast te wszystkie porywy, które męzczyzna odczuwać może na widok wybranej kobiety, podczas gdy tak prawḋziwie kobieca postać, jak pani Emilii, nie czynila na nim innego wrażenia, niż gdyby była malowidlem lub rzeźbą... Dlaczego tak jest i dlaczego, im więcej w czlowieku kultury, im bardziej nerwy jego staja się subtelne a wrażliwość większa, tem większą czyni różnicę między kobietą a kobietą? Połaniecki nie mial na to innej odpowiedzi, jak owa, którą dal ów doktor, zakochany w pannie Kraslawskiej: „Ja patrzę na nią trzeźwo, tylko nie mogę od niej duszy odedrzeć." Bylo to
raczej stwierdzenie zjawiska, niż odpowiedź, na którą zresztą nie mial czasu, gdyz̀ w tej̇̈e chwili panna Marynia wsunęla się do pokoju.

Skinęli sobie wzajem glowami, poczem on podniósł fotel i postawil go cicho przy lóżku Litki, dając na migi pannie Maryni znać, żeby siadła. Ona pierwsza poczęła mówić, a raczej szeptać:
-- Niech pan pójdzie teraz na herbatę. Profesor Waskowski tam jest.

- A pani Emilia?
- Nie mogła już wysiedzieć. Mówiła, że à̇ jej samej dziwno, ale musi isć spać.
- Ja wiem, dlaczego. Doktor ja zahipnotyzowal i dobrze zrobil. Maka naprawdę lepiej.

Panna Marynia spojrzala mu w oczy, lecz on powtórzyl:

- Naprawdę lepiej... jeśli atak nie wróci, a jest nadzieja, że nie wróci.
- Ach! Bogu chwała. Niech pan teraz pójdzie na herbatę.

Lecz on wolal tak oto szeptać do niej z blizka i poufnie, więc odrzekt:

- Dobrze, dobrze, ale później. Umówmy się przytem tak, by i pani mogła wypocząć. Slyszalem, że ojciec pani byl chory. Pewno pani i nad nim czuwala.
- Ojciec zdrów juz, a ja chcę koniecznie zastąpić Emilkę. Mówiła mi, że jej służba nie spała także całą zeszla noc, bo stan malej byl juz przed atakiem niepokojący... Trzeba, żeby teraz ktoś ciągle czuwal, więc jabym
chciala tak to urządzić, żebyśmy - ja, pan i Emilka zastępowali się kolejno.
- Dobrze. Ale dziś juz̀ zostanę. Jeśli nie tu, to będę w sąsiednim pokoju na podorędziu. Kiedy pani dowiedziala się o ataku?
- Nie wiedzialam nic. Przyszlam, jak zwyczajnie wieczorem, dowiedzieć się, co slychać.
- A do mnie przybiegl slużący pani Emilii w czasie, gdy jadlem obiad. Wyobrazi sobie pani latwo, jakem tu lecial; nie bylem pewny, czy ją znajdę jeszcze przy życiu. Co jest przytem dziwnego, to, że w czasie obiadu rozmawialiśmy prawie ciągle o Litce z Bukackim i Waskowskim, zanim przyszedl Maszko z oznajmieniem o swojem małżeństwie.
- Pan Maszko się żeni?
- Tak. Jeszcze nowina się nie rozeszla, ale on sam oznajmil nam ją uroczyście. Żeni się z panną Kraslawską, pamięta pani? z tą, która to byla wówezas u Bigielów. To dobra partya dla Maszki - panna Kraslawska...

Nastala chwila milczenia. Panna Marynia, która, nie kochając Maszki, odrzuciła jego rękę, ale która niejednokrotnie wyrzucala sobie swoje względem niego postępowanie, w przypuszczeniu, iz̀ narazilo go ono na zawód i cierpienia, mogła znaleźć tylko pociechę w wiadomości, że mlody adwokat przeniósl cios tak latwo. Jednakże wiadomość o tem zdziwila ją na razie i ubodla. Kobiety, gdy z kimś wspólczują, chcą po pierwsze, by ów ktoś byl naprawdę nieszczęsliwy, a powtóre, chcą same lagodzić nieszczęście; gdy się pokaże, że potrafi to
uczynić i kto inny, doznają pewnego rozczarowania. Milość wlasna panny Maryni zostala także podwójnie dotknięta. Nie sądzila, by tak latwo bylo o niej zapomnieć, a przytem musiala przyznać, że wyobrażenie jej o Maszce, jako o wyjątkowym czlowieku, nie mialo żadnej podstawy. Byl on dla niej dotychczas rodzajem tuza w partyi przeciw Polanieckiemu - teraz przestal nim być. Czula się więc, bądźcobądź, nieco upokorzona. Nie przeszkodzilo jej to wprawdzie oświadczyć z pewnym akcentem prawdy Polanieckiemu, że jego nowina sprawia jej szczerą i glęboką radość, ale w gruncie rzeczy odczuwala i ku niemu jakby rodzaj urazy za to, że ją powiedzial.

Polaniecki od pewnego czasu postępowal z nią bardzo powściągliwie i w niczem nie zdradzal się z tem, co się w nim dzialo. Nie udawal zbytniego chlodu; poniewaz̀ musieli się spotykać, więc w obejściu się z nią zachowal nawet pewną życzliwą swobodę, ale ona właśnie dlatego sądzila, że przestal ją kochać. I taka jest natura ludzka, że, jakkolwiek dawna uraza ciągle żyla, a nawet zwiększala się w duszy panienki, jakkolwiek pierwsze rozczarowanie zmienilo się jakby w źródlo, sączące coraz nową gorycz, przecie ta myśl, że niechęć jej jest mu juz̀ obojętną, drażnila pannę Marynic̨. Teraz zdawalo jej się, że Polaniecki musi jednak tryumfować nad jej pomylką co do Maszki i nad tem, że, bądźcobądź, ona, która przed niedawnym czasem miala wybór między Maszką a nim, obecnie go nie ma i z̀e zostaje w pewnem opuszczeniu, trochę upokarzającem.

On zaś daleki byl od takich mysli. Rad byl wpraw-
dzie, ̇̀e Marynia pozna, iz̀, wywyższając nad niego Maszkę, myliła się gruntownie, ale ani mu się śnilo cieszyć, albo tryumfować z powodu jej osamotnienia, bo w kaz̀dej chwili więcej̣ niz̀ kiedykolwiek gotów byl otworzyć jej ramiona, przycisnąć ją do piersi i kochać. Pracowal on wprawdzie nad zlamaniem $w$ sobie uczucia wytrwale i nawet z zawziętością, ale czynil to wyłącznie dlatego, że nie widzial przed sobą żadnej nadziei, a poczytywal za rzecz uchybiającą swojej godności męskiej wkładać wszystkie sily duszy i serca w uczucie nieodwzajemnione. Chcial wedle wlasnego wyrażenia „nie dać się" i nie dawal się, jak umial, ale pojmowal to doskonale, że taka walka nuży, wyczerpuje, i że, gdy nawet kończy się zwycięstwem, przynosi, zamiast szczęścia, pustkę. A oprócz tego, daleko mu bylo do zwycięstwa. Po wielkich wysileniach doszedı wreszcie do tego tylko, że jego uczucie pomieszalo się z gorycza.. Ferment taki rozkłada wprawdzie milość, z tej prostej przyczyny, że ją zatruwa, i z czasem mógl ją rozlożyć w sercu Polanieckiego. Ale na razie, co za znikomy rezultat! Teraz oto, siedząc nieopodal Maryni i patrząc na jej twarz i głowę, oświeconą bladem światlem lampki, mówil sobie w duszy: „Gdyby tylko chciala!" Myśl ta zlościla go, ale, chcąc być $z$ sobą szczery, musial przyznać, że gdyby tylko chciała, pochyliłby się do jej nóg z największą gotowościạ. Więc co za znikomy rezultat, a zarazem co za bezdroże! Jednocześnie bowiem czul, iz̀ nieporozumienie między nimi tak juž wyroslo, iz̀ gdyby Marynia nawet chciala powrotu takich chwil, jakie spędzili w Krzemieniu, to milość wlasna i obawa, by nie stanąć wzglę-
dem siebie samej w sprzeczności, zamknęłaby jej usta. Stosunek ich tak się juz powikłal, że prędzej jeszcze mogliby pokochać się, niz̀ porozumieć.

Po krótkiej rozmowie zapadła między nimi cisza, przerywana tylko oddechem chorego dziecka i lekkim a posc̨pnym dźwiękiem szyb, w które zacinal drobny deszcz. Na dworze uczynila się noc wilgotna jesienna, niosąca z sobą ucisk, smutek, pesymizm i zniechęcenie. Równie smutno wyglądal ów pokój, w którego mrocznych kątach zdawala się czaić śmierć. Godzina plynęla za godziną, coraz wolniej. Połanieckiego ogarnęly nagle zle przeczucia. Spojrzal na Litkę i naraz wydało mu się szaleństwem przypuszczenie, że ona może wyżyć. Próżne czuwanie! próżne nadzieje! próżne złudzenia! To dziecko musi umrzeć! musi, tem bardziej, im jest droższe, slodsze, im bardziej kochane! Za ņią pójdzie pani Emilia i potem będzie pustka prawdziwie beznadziejna! Co za życie! Oto on, Polaniecki, ma te dwie jedyne istoty na świecie, które go kochaja, dla których jest czemś, więc oczywiście musi je stracić! Przy nich byloby się o coś zihaczyć w ìyciu, bez nich - zostaje jedna nicość i jakaś przyszlość ślepa, glucha, bezrozumna, z twarzą idyoty...

Najenergiczniejszy czlowiek potrzebuje, by go ktoś kochal. Inaczej czuje w sobie śmierć i jego energia zwraca się przeciw życiu. Taka chwila przyszla na Połanieckiego. „Nie wiem ostatecznie, dlaczegobym nie miał sobie w leb palnạc - pomyślal - nie z rozpaczy za niemi, ale z powodu nicości bez nich. Jeśli życie ma być bezsensem, niema dobrej racyi, by na bezsens pozwolić chyba przez ciekawość, do jakiego stopnia dojść może."

Lecz ta myśl nie zjawila się w nim, jako zamiar. Bylo to raczej targnięcie za lańcuch nieszczęść człowieka, który się zżyma: chwila gniewu, szukającego przeciw komuby się zwrócić. W Polanieckim zwrócil się on nagle na Marynię. Sam on nie wiedzial, dlaczego wydalo mu się nagle, że wszystko, co się dzieje zlego, dzieje się z jej powodu, że ona wniosla w ich kólko niechęć, której nie bylo, zmartwienie, którego nie bylo, że rzucila jakby jakiś kamień w ich gladką wodę, i teraz fale, rozszerzając się coraz bardziej, ogarniają nietylko jego, ale i panią Emilię i Litkę. Jako czlowiek, rządzący się rozsądkiem, nie nerwami, rozumial calą czczość tego rodzaju zarzutów, a jednak nie móg1 oprzeć się wspomnieniu, że nim Marynia przyjechala, bylo wszystko lepiej, że ową przeszlość mógl uważać jako szczęśliwy okres z̀ycia. Kochal oto wówczaș tylko Litkę, takiem jasnem, ojcowskiem uczuciem, które nie przynioslo i nie moglo przyniesć jednej chwili goryczy. Kto wie przytem, czy z czasem nie byłby potrafil pokochać pani Emilii! Ona wprawdzie nie miala dla niego innych uczuć, tylko przyjazne, ale może jedynie dlatego, z̀e innych nie pragnąl. Nieraz szlachetne kobiety wyrzekają się uczuć, wychodzących poza granicę przyjaźni, by nie utrudniać i nie plątać życia komuś, kto móglby być drogim, ale nie chce. Wówczas w glębi ich duszy leży cichy, ukryty smutek, znajduja jednak slodycz i pociechę w tkliwości, na jaką przyjaźń pozwala.

Polaniecki, poznawszy Marynię, oddal jej zaraz najlepszą część uczuć. Po co? dlaczego? Tylko na zgryzotę sobie. Teraz, na domiar nieszczęścia, ta Litka, która byla

## - 241 -

jedynym promykiem jego życia, umierala lub mogla umrzeć każdej chwili. Połaniecki znów wpatrzyl się w nią i w duszy mówil jej:

- Zostań choć ty, dziecinko! ty nie wiesz, jakaś potrzebna i mnie i matce. Niech Bóg broni, co za życie będzie bez ciebie, drogie stworzenie!

Nagle spostrzegl, że oczy dziewczynki patrzą na niego.
Przez chwilę myślal, że się ludzi i nie śmial się poruszyć, lecz mala poczęla się uśmiechać i wreszcie wyszeptala:

- Pan Stach...
- To ja, Lituś! Jak się czujesz?
- Dobrze, a gdzie mama?
- Zaraz przyjdzie. Wojowaliśmy z nią ogromnie, żeby poszła spać i ledwieśmy ją namówili.

Litka zwrócila glowę i, spostrzeglszy pannę Marynię, rzekła:

- A, to ciocia Marynia?

Od pewnego czasu mala mówila jej: ciociu.
Panna Marynia wstala i wziąwszy flaszeczkę, stojącą na szafce nocnej, poczęla nalewać pod światło lampki krople na lyżeczke, następnie podała je Litce, a gdy dziewczynka skończyła pić, przycisnęla usta do jej czola.

Nastała chwila milczenia, poczem dziecko rzekło, jakby samo do siebie:

- Nie trzeba mamy budzić.
- Nie; nikt nie będzie budzil - odpowiedzial Polaniecki. - Wszystko tak będzie, jak Lituś chce.

I począl gladzić jej rączkę, leżącą na koldrze.
Ona zaś patrzyla na niego, powtarzając, jak miala zwyczaj:

- Pan Stach... pan Stach...

Przez chwile zdawało się, że uśnie, ale dziecko widocznie rozmyślało o czemś z wielkiem wysileniem, albowiem brwi jego podnosily się do góry; wreszcie, otworzywszy oczy, jęla spoglądać kolejno to na Połanieckiego, to na pannę Marynię.

W pokoju slychać bylo tylko dźwięk deszczu o szyby.

- Cio ci jest. dziecinko? - spytała panna Marynia.

Ona zaś, zlożywszy ręce. wyszeptala ledwie doslyszalnym glosem:

- Bo ja mam wielkị, wielką prośbę do cioci Maryni, ale... nie śmiem powiedzieć.
- Mów, moje kochanie! Wszystko zrobię, co zechcesz...

Wówczas dziewczynka, chwyciwszy jej dloń i przycisnąwszy do niej usta, wyszeptala:

- Żeby ciocia Marynia kochala pana Stacha.

W ciszy, jaka nastala po tych slowach, slychać bylo tylko przyspieszony nieco oddech dziewczynki; wreszcie ozwal się spokojny glos panny Maryni:

- Dobrze, kochanie.

Połanieckiego schwycil nagle za gardlo spazm placzu. Wszystko, nie wylączając panny Maryni, znikło mu z oczu wobec tego dziecka, które w takiej chwili, chore, bezsilne i wobec śmierci. myślało tylko o nim.

Litka zaś pytala dalej:

- I ciocia wyjdzie za pana Stacha?

W świetle blękitnej lampki twarz panny Maryni wyglądała bardzo blado, ustil jej držaly, ale odrzekla bez wahania:

## - 243 -

- Tak jest, Lituś.

Dziewczynka podniosla po raz wtóry do ust jej rękę. Glówka jej opadła znów na poduszkę, i czas jakiś lė̇ala z zamkniętemi powiekami, po chwili jednak dwie zzy splynęly jej po policzkach.

Nastala teraz jeszcze dluższa cisza. Deszcz bil w szyby. Polaniecki i panna Marynia siedzieli bez ruchu, bez spojrzenia na siebie, jakby posnęli. Czuli tylko oboje, że losy ich przeważyly się tej nocy, ale byli jakby ogluszeni tem, co zaszło. W chaosie myśli i uczuć żadne z nich nie umialo ni uświadomić, ni określić, co się w niem dzieje.

I w tem milczeniu, w tem instynktowem milczeniu, by wypadkiem nie spojrzeć sobie w oczy, godzina poczęla plynąć za godziną. Zegary wybily pólnoc, potem pierwszą; kolo drugiej pani Emilia wsunęła się, jak cień, do pokoju.

- Spi? - spytala.
- Nie, mamusiu - odpowiedziala Litka.
- Dobrze ci jest?
- Dobrze, mamusiu.

I gdy pani Emilia usiadła przy niej na lóźku, mala obję̨a rączkami jej szyję i tuląc swoja plową glówkę do jej piersi, rzekla:

- Ja teraz, mamusiu, wiem, że jak chore dziecko o co prosi, to mu nigdy nie odmawiaja.

I czas jakiś przytulala się jeszcze do matki w milczeniu, poczem, przeciągając każde slowo, jak czynią dzieci senne, lub bardzo oslabione, rzekla:

- Pan Stach nie będzie więcej smutny i powiem mamusi, dlaczego...

Lecz tu glówka jej poczęła ciążyć na piersiach mat-

## $-244$

ki i pani Emilia uczula zimny pot, występujący zarówno na ręce dziecka, jak na jego skronie.

- Lituś! - zawołala cichym, przerażonym glosem.

A dziewczynka poczęla mówić:

- Tak mi dziwnie! tak slabo!...

Myśli jej poczęly się widocznie mącić, gdyż po chwili mówila dalej:

- O! morze plynie! Takie duże morze, i my wszyscy po niem plyniemy. Mamo, mamo!. ..

I przyszedl znowu atak, straszny, niemilosierny. Cialo dziewczynki wyprężyło się w konwulsyi, a źrenice jej uciekly w tyl glowy. Nie bylo się juz̀ co ludzić: nadchodzila śmierć, czuć ją bylo w bladem świetle lampki i w mrocznych kątach pokoju, w dźwięku szyb, bitych deszezem, i w szumie wiatru, pelnym przerażających glosów i wołań.

Polaniecki zerwal się i pobiegl po doktora; po kwandransie wrócili obaj, niepewni wobec zamkniętych drzwi pokoju, czy dziecko żyje jeszcze, i znikli w nich natychmiast, naprzód Polaniecki, potem doktor, powtarzający od chwili, gdy go wyciągnięto z lóżka, jeden frazes:

- Chyba wzruszenie, czy przestrach?

Kilkoro ludzi ze slużby o twarzach sennych i przerażonych zgromadzilo się pode drzwiami, nasluchując i w calem mieszkaniu nastala cisza, dluga, ciężka, jak olów.

Przerwala ją wreszcie Marynia, która pierwsza wyszla z zamkniętego pokoju, z twarzą bladą, jak plótno, i trzęsącym się glosem rzekla śpiesznie:

- Wody dla pani! Panienka nie żyje!


## XIX.

Jesień w ostatnich swych dniach uśmiecha się jeszcze czasem do ludzi ogromnie smutno, ale zarazem i pogodnie, jak umierająca na suchoty kobieta. W taki pogodny dzień wypadl wlaśnie pogrzeb Lítki. Jest w tem boleść pomieszana z pewną pociechą, że ludzie, którzy zostają, myślą i czują w dalszym ciągu za swoich zmarlych. Polanieckiego, który zajmowal się pogrzebem, ów pogodny i smutny dzień przejal jeszcze większym smutkiem, ale, podstawiając się w uczucia Litki, pomyślal, że dziecko wlaśnieby sobie takiego dnia życzylo -i znalazl w tem pewną ulgę. Az̀ do tej chwili nie umial wprost zmierzyć glębi swojego żalu. Taka świadomość przychodzi później, a zaczyna się dopiero wówczas, gdy kochana istota zostaje na cmentarzu, a czlowiek wraca sam do pustego domu. Prócz tego, zajęcia pogrzebowe pochlonęly Polanieckiemu wszystek czas. Życie otoczylo sztucznemi formami i utrudnilo nawet tak prosty akt, jakim jest śmierć. Polaniecki chcial oddać Litce jeszcze tę ostatnią uslugę. którą zresztą nie mial się kto zając. Wszystkie te spręzyny życia, na mocy których czlowiek
mysil, postanawia i dziala, zostaly w pani Emilii przez śmierć dziecka podcięte. Wiatr okazal się tym razem zbyt silny na welnę jagnięcia. Na szczęście jednak, zbyt wielka boleść zabija samą siebie, albowiem odrętwia serce ludzkie. To stalo się z panią Emilią. Polaniecki zauwazyl, że panującym wyrazem jej twarzy i oczu bylo bezmierne, zastygle przerażenie. Jak w oczach jej nie bylo lez, tak w ustach slów, tylko jakiś szept tragiczny i zarrazem dziecinny, dowodzący, że myśl jej nie ogarnia nieszčęścia, lecz krą̣yy wokól towarzyszących mu drobiazzóów, czepia się ich i otacza je troskliwością taką, jakby dziecko żylo jeszzze. W pokoju, zmienionym w z̀alobuą świetlicę, Litce, uśpionej wśród kwiatów na atlasowej poduszce, nie moglo braknạć niczego; tymczasem zdziecinniale z bólu serce matki zwracalo się ustawicznie do tego. czego dziecku moglo braknąć. Gdy ją próbowáno oderwać od ciala, nie stawiala oporu, tylko tracila resztę przytomności i poczynala jęczeć, jakby jej zadawano ból nad sily.

Polaniecki i Chwastowski, brat męża. który przybyl przed samym pogrzebem. usilowali ją wyprowadzić w chwili, gdy Litké przykrywano wiekiem; lecz gdy pani Emilia poczęla wolać malej po imieniu, obydwom nie stalo odwagi. Kondukt ruszyl wreszcie, wśród pochodni, liczny, ciągnący za sobą ogon karet, poprzedzany przez księży i posępny śpiew, a z miejsca otoczony gromadą ciekawych, którzy w nowożytnych miastach tak pasą oczy ludzka boleścią, jak w starożytnych pasiono je ludzką krwią po cyrkach. Pani Emilia, prowadzona przez brata męża, mając obok siebie Marynię, szla tuz̀ za ka-
rawanem, z twarzą suchą i bezduszną. Oczy jej widziały teraz tylko jeden szczegól i myśl zajmowała się nim wyłącznie. Oto zdarzylo się, że jedno pasemko plowych, niezmiernie obfitych wlosów Litki zostało na zewnątrz trumny. Pani Emilia przez cala droge nie spuszczala z niego oczu, powtarzając co chwila: „O Boże, Boze! przycięli dziecku wlosy!"

W Połanieckim zal, zmęczenie, nerwowy rozstrój z powodu bezsenności - zmienily się w poczucie tak nieznośnego ciężaru, że chwilami chwytala go nieprzezwyciężona chęć zawrócić z pól drogi, pójść do siebie, rzucić się na jaką sofę, nie myśleć o niczem, nie chcieć niczego, nie kochać nikogo, nie czuć nic. I jednocześnie ten odruch samolubstwa dziwil go i oburzal przeciw sobie samemu; jednocześnie wiedzial, ze nie zawróci, ze wypije ten kielich aż do dna, pójdzie az̀ do końca, nietylko dlatego, że tak wypada, ale dlatego, że żal za Litką i przywiązanie do niej będą silniejsze od egoizmu. Czul tez̀ teraz doskonale, że wszystkie inne jego uczucia skurczyly się, zwiędly i że dla calego świata ma w sercu, w tej przynajmniej chwili, wielkie nic. Zresztą jego myśli i uczucia wpadly w zupelny bezlad, zlożony z wrażeń zewnętrznych, uświadamianych bardzo pobieżnie, ze spostrzeżeń czynionych niewiadomo dlaczego i pomieszanych zupelnie mechanicznie z uczuciem żalu i zmartwienia. Chwilami patrzal na domy, kolo których przechodzii kondukt, i rozróżnial ich kolory; chwilami wpadal mu w oczu jakiś szyld sklepowy, który odczytywał, nie wiedząc, z jakiego powodu to czyni; to znów myślal, z̀e oto księża przestali śpiewać, ale zaraz zaczną i czeką
tylko ponownego zerwania się żalobnych glosów, jakby \% pewnạ obawą. Czasem rozumowal tak, jak czlowiek, który, budząc się ze snu, chce sobie zdać sprawę z rzečywistości: „To są domy - mówil sobie - to szyldy, to zapach smoly z pochodni, a tam w górze leży Litka i idziemy na cmentarz..." I nagle zrywala się w nim fala zalu za tem slodkiem, kochanem dzieckiem, za ta drogą główką, która tyle razy uśmiechala się do niego. Pryypominal ją sobie z dawniejszych i z ostatnich czasów; przypominal z Reichenhallu, gdy ją niósl, wracając z Thumsee; a dalej na wsi u Bigielów, i w mieszkaniu pani Emilii, gdy mówila, z̀e chcialaby być brzózką i wreszcie, gdy na kilka godzin przed śmiercią prosila Maryni, by za niego wyszła. Polaniecki nie mówil sobie wprost, że Litka kochala się w nim, jak dorosła kobieta, i że, zaręczając go z Marynią, uczynila akt ofiary, bo i w rzeczywistości nieuświadomione uczucia dziewczynki nie dalyby się może tak ściśle określić; czul jednak doskonale, że było to coś podobnego i że ofiara miala miejsce, wyplynęla zaś z tego glębokiego i wyjątkowego przywiązania, jakie dziecko dla niego czulo. Ponieważ stratę najdroższych nawet osób odczuwa się przeważnie za pomocą szkody, jaką się osobiście ponosi, więc Połaniecki ją teraz powtarzać sobie: „To byla jedyna dusza p:awdziwie mnie kochająca! Nie mam teraz nikogo na calym świecie"... I podnióslszy oczy na trumnę, ku temu pasemku plowych wlosów, które kolysalo się w powietrzu, począ̨ wolać w duszy na Litkę tymi wszystkimi tkliwymi wyrazami, którymi przemawial do niej za życia. Wreszcie uczul, że lzy duszą go, gdyz̀ to jest
wolanie bez echa. Jest coś rozdzierającego w obojętności zmarlych. Gdy istota, która odczuwala każde spojrzenie, staje się obojętną, kochająca - lodowatą, blizka w codziennem życiu i najbliższa w sercu - uroczystą i daleką, nic nie pomoże powtarzać sobie: „Śmierć! śmier!́!"; obok calej boleści, plynącej ze straty, czuje się jeszcze jakby rozdzierający zawód, jakby serdeczną krzywdę, wyrządzoną przez to martwe cialo, które pozostaje gluchem na naszą boleść, nasze wolanie. Polaniecki mial równiez̀ na dnie duszy uczucie, zee Litka, odejmując mu się i idąc w kraj śmierci, wyrządzila mu jakby krzywdę, a przytem z istoty blizkiej stala się daleką, z poufalej uroczystą - czemś odleglem, wysokiem, świętem, a zarazem zupelnie obojętnem na rozpacz matki i na glębokie osamotnienie najblizzszego przyjaciela. Bylo w tych uczuciach Polanieckiego wiele egoizmu, ale gdyby nie ów egoizm, który przedewszystkiem wlasną stratę i wlasne opuszczenie ma na myśli - ludzie, zwlaszcza wierzący w zagrobowe życie iw zagrobowe szczę́sie, nie żalowaliby umarlych.

Kondukt wyszed wreszcie z miasta na otwartsze, widniejsze przestrzenie, i za rogatką posuwal się wzdłuz̀ cmentarnego muru, przybranego w girlandy zebraków i w girlandy z nieśmiertelników iz choiny, przeznaczone na groby. Szeregi księ̇̀y w bialych komżach, slużba pogrzebowa z pochodniami, karawan z trumną i ludzie idący za nim zatrzymali się przed bramą, poczem zdjęto Litkę i Polaniecki, Bukacki, Chwastowski i Bigiel ponieśli ją do grobu ojca.

Ta cisza i pustka, która po każdym pogrzebie
czeka dopiero w domı na ludzi wracających od świeżych grobów. zdawala się tym razem poczynać już na cmentarzu. Dzień byl pogodny. blady; z drzew tu i owdzie splywaly bez szelestu ostatnie pożólkle liście; orszak pogrzebowy zmalal wśród tych rozleglych bladych przestrzeni. które. usiane krzyżami. zdawaly się nie mieć końca, jakby naprawdę cmentarz ów otwieral się na nieskończonoṡc. Czarne. bezlistne drzewa, o wierzcholkach zlożonych z cienkich i jakby roztopionych w świetle galazek, podobne do widziadel szare i biale pomniki, zwiędle liście pokrywające dlugie i proste aleje, wszystko to razem czynilo istotnie wrȧ̇enie jakichś pól elizejskich, pelnych glębokiego spokoju, ale i glębokiej sennej melancholii. jakichś ,miejse zimnych i smutnych," o których marzyla posępna glowa Cezara i którym miala teraz przybyé jedna więcej ,animula vagula."

Trumna stanęla wreszcie nad otwartym grobem. Ozwalo się rozdzierające: „Requiem aeternam" a następnie: „Anima ejus." Polaniecki. przez chaos swych myśli i wrażeń, oraz przez zasłonę wlasnego żalu, widzial. jak we śnie, skamienialạ twarz i szklane oczy pani Emilii, lzy Maryni, które go drażnily w tej chwili. blade policzki Bukackiego. z którego rysów widać bylo wyraźnie, ze jego życiowa filozofia, nie majạc nic do roboty na tym cmentarzu, opuścila go przed brama - i trumnę z Litką. Gdy na wieko rzucono garṡé piasku - on poszedl za przykladem innych. gdy zaś po spuszczeniu na pasach trumny w glab grobu. zamykano kamienne drzwi, znów porwalo go coś za gardlo. tak, że wszystko. o czem myślal i co uświadamial dzisiaj. zmienilo się w jedną
nicość. W duszy powtarzal proste slowa: „Do widzenia, Lituś!" - które później, gdy je sobie przypomnial, wydaly mu się równiez̀ niczem w stosunku do jego męczącej duchowej burzy - i na tem koniec. Orszak pogrzebowy zacząl się zmniejszać i topnieć. Połanieckiego rozbudzil po niejakim czasie wiatr, który nadciągal zdala, z pomiędzy krzyżów. Przy grobie spostrzegl teraz panią Emilię z Marynią, Bigielową, Waskowskim i stryjem Litki. Powiedzial sobie, że wyjdzie ostatni - i czekal, powtarzając znów w duszy slowa: „Do widzienia, Lituś!" - i myśląc o śmierci, o tem, że on także przyjsćć musi do tego miasta nagrobków i że to jest oceum, w który spłyną wszystkie myśli, zabiegi, uczucia... Wydialo mu się teraz, jakby on i wszyscy, co tam stali przy `tym grobie lub odeszli, byli na okręcie, który dązy wprost do przepaści. O ̇̇yciu pozagrobowem w tej chwili nie myślal.

Tymczasem nadszed! prędki jesienny zmrok. Krzyże staly się jeszcze bledsze. Stary profesor i Chwastowski poprowadzili panią Emilię ku drzwiom cmentarnym, bez żadnego z jej strony oporu. Polaniecki powtórzyl raz jeszcze: „Do widzenia, dziecinko!" - i wyszed!.

Za bramą pomyślal:

- Szczęściem, że matka nieprzytomna, bo co za straszna myśl, ze dziecko zostało tam samo! Zmarli opuszczają nas, ale i my ich opuszczamy.

Jakoz̀ zdala ujrzal karetę, w której odjeżdżała pani Emilia - i wydawalo mu się, że taki porządek rzeczỳ na świecie ma w sobie coś oburzającego.

Sam jednak, wsiadlszy do dorózki, doznal chwili
egoistycznej ulgi, plynącej z poczucia, z̀e skończyl się jakiś akt męczący i ciężki, po którym nastąpi odpoczynek. Po powrocie, wlasne mieszkanie wydalo mu się czcze, bez promyka wesolości, bez otuchy i nadziei; ale gdy przy herbacie wyciągnąl się na sofie, ogarnęlo go zwierzęce zadowolenie z wypoczynku po trudzie - uczucie ulgi, a nawet jakby zadowolenie z tego, że pogrzeb skończony i Litka pochowana, ogarnęlo go po raz drugi. Przypomnial sobie wówczas zdanie jakiegoś myśliciela: „Nie znam zbrodniarzy, znam tylko ludzi uczciwych i ci są ohydni." Polaniecki wydawal się sobie w tej chwili obrzydliwym.

Wieczorem przypomnial sobie, że trzeba dowiedzieć się jednak o panią Emilię, którą Marynia miala zabrać na kilka tygodni do siebie. Wychodząc, spostrzegl na stole fotografię Litki i ucalowal ją. W kwadrans później zadzwonil do Plawickich.

Slużący powiedzial mu, że pan wyszedl, ale prócz pani Chwastowskiej, jest profesor Waskowski i ksiądz Chylak. W saloniku przyjęla go Marynia, źle uczesana, z czerwonemi oczyma, prawie brzydka. Natomiast dawniejsry sposób jej obejścia się z nim zmienil się zupelnie, jakby Marynia zapomniala o wszystkich urazach wobec rzeczy bardziej nieszczęsnych.

- Emilka jest u mnie - poczęla szeptać. - Źle się ma, ale zdaje się, z̀e przynajmniej rozumie, co się do niej mówi. Jest przy niej profesor Waskowski... On tak z serca mówi... Czy pan chce koniecznie widzieć Emilkę?
- Nie, pani. Przyszedlem tylko dowiedzieć się, jak się ma i zaraz idẹ.
- Nie wiem... może ona zechce pana zobaczyć. Niech pan chwilę odpocznie, a ja pójdę tam i wspomnę, że pan przyszedl. Litka tak pana kochala, że dla tego samego mozè Emilce będzie milo widzieć pana.
- Dobrze - rzekI Polaniecki.

Marynia odeszla do przyleglego pokoju, ale widocznie nie mogla zaraz zacząć rozmowy, Polanieckiego bowiem doszedy przez odemkniçte drzwi nie jej glos, lecz glos Waskowskiego, pelen akcentów glębokiego przekonania, a przytem jakby wysilenia, starającego się przebić pancerz nieczulości i boleści.

Stary profesor mówil:
${ }^{n} . . .$. To tak, jakby wyszla do drugiego pokoju po zabawkę - i jakby miala zaraz wrócić... Ona nie wróci, ale pani pójdziesz do niej. Moja droga pani, patrz na śmierć nie od strony ziemi, ale od strony Boga. Dziecko żyje i szczęsliwe, bo samo będąc w wieczności, patrzy na to rozlączenie się wasze, jak na jedno mgnienie oka. Litka żyje - mówil dalej z naciskiem - żyje i szczęśliwa. Ona widzi, że pani idziesz ku niej i wyciąga do ciebie ręce, i wie, że za chwilę nadejdziesz, bo ze strony Boga życie i boleść to mniej, niz̀ mgnienie oka - a potem wieczność, razem - z Litką, pomyśl najdroższa pani - z Litką, w spokoju, w weselu... bez chorób, bez śmierci. Światy miną, a wy będziecie razem"...

A Polaniecki pomyślal z goryczą:

- Dobrzeby bylo, gdyby to bylo pewne...

Po chwili zaś:

- Glybym tak czul, tobym mial po co tam wchodzić. Inaczej nie!

Jednakże, wbrew tej myśli, wszedl, nie czekając nawet na powrót Maryni, bo wydalo mu się, że jeśli nie mial powodu, to mial powinność, i że nie wolno mu tchóřyé przed cudzą boleścią. Egoizm jest „bawelnạ w us\%ach od ludzkiego jęku," a tlómaczy się sam przed solị̂, 火e wielkiej boleści nie można powiedzieć nic takiego, coby ja pocieszylo. Polaniecki rozumial, że tak jest, i wstyd mu bylo cofać się wygodnie, zamiast pójść niupreeciv zalowi matki. Wszedlszy, spostrzegl panią Emilié siedząca na sofce; nad sofka stała lampa, a ponǐej palmis, która rzucala na tę nieszczęsną glowę cień, jakby olbreymich rozpostartych nad nią palców. Przy pini Emilii siedzial Waskowski i, trzymając ją za ręce, patroyl w jej twarz. Polaniecki odjąl mu te ręce i , pochyliwšy się ku nim, począl je w milczeniu do ust přyciskać.

Pani Emilia mrugala chwilę oczami, jak ktoś usilujący rozbudzic się ze snu, poczem nagle zawolala z niespodzianym wybuchem:

- Pamięta pan, jak ona...

I porwal ją placz ogromny, przy którym ściskaja się ręce, usta nie mogą tchu zlapać i piersi pękają od Ikań. W końcu zabraklo jej sil i zemdlala. Gdy przyszla znów do siebie, Marynia wyprowadzila ją do swego pokoju. Polaniecki wraz z Waskowskim wyszli do przyleglego saloniku, gdzie ich zatrzymal Plawicki, który tymczasem wrócil $\%$ miasta.

## - 255 -

- Taka smutna osoba w domu - rzekl im - to bardzo psuje życie; należałoby mi się trochę spokoju i swobody, ale cóż robić, cóż robić! - muszę zejść na drugi plan, i gotów jestem...

Po uplywie pól godziny przyszla na chwilę Marynia z doniesieniem, że pani Emilia położyla się na jej prośby i że jest nieco spokojniejsza. Polaniecki i Waskowski poczęli się żegnać i wyszli.

Szli w gęstej mgle, która noca wstala od ziemi po dniu pogodnym, przesłaniając ulice i czyniąc kolo latarni różnobarwne kręgi. Obaj rozmyślali o Litce, która spędzala pierwszą noc zdala od matki, wśród zmarlych. Polanieckiemu wydalo się to wprost straszne, nie dla Litki, ale dla pani Emilii, która musiala o tem myśleć. Rozważal sobie równiè̀ slowa Waskowskiego, mówione do niej, i w końcu ozwal się:

- Slyszalem, co pan mówil... Jeśli jej to sprawilo ulgę, to dobrze; ale widzi pan, zeby to byl pewnik, to powinnibyśmy sobie teraz... bo ja wiem?... chyba ucztę wyprawić i cieszyć się, że Litka umarla.
- A skąd wiesz, że się nie będziemy cieszyli po śmierci?
- To pan powiedz, skąd wiesz, że tak będzie?
- Ja nie wiem; ja wierzę.

Na to nie bylo co rzec - więc Polaniecki mówil, jakby do siebie:

- Mi łosierdzie, empiryjskie światlo, wieczność polaczenie - a w rzeczywistości co? - trup dziecka na cmentarzu i matka, która wije się z bólu... Niechby
śmierć rodzila przynajmniej tę pańską wiarę, ale ona rodzi zwạtpienie. Bo panu jednak tego dziecka żal, a mnie jeszcze więcej, i ten żal wprost narzuca mi pytanie: dlaczego ona umarla? po co takie okrucieństwo? Wiem, że to glupie pytanie, i ze miliardy ludzi je sobie zadawaly; ale jeśli to ma być pociecha, to niechże ją piorun trzaśnie! Wiem także, że nie znajdę odpowiedzi, ale dlatego chce mi się zgrzytać i kląć... Nie rozumiem - i buntuję się - ot i wszystko! To caly skutek, którego i pan nie możesz uznać za pożądany.

Waskowski odpowiedzial równiè̀, jakby mówil sam do siebie:

- Chrystus zmartwychwstal, bo byl Bogiem, ale jako czlowiek i on przeszedl przez śmierć. Cóz ja, lichy robak, mogę innego uczynić, jak wielbić wolę i mądrość bożą w śmierci?

Na to Polaniecki odrzek!:

- Z panem niema co mówić.
- Ślizko jest — odrzek Waskowski - podaj mi rękę.

I wziąwszy Polanieckiego pod ramię, wsparl się na nim i mówil dalej:

- Mój drogi! ty masz poczciwe i kochające serce, ty bardzo kochaleś tę malą, bylbyś wiele dla niej uczynil - nieprawda? - zróbże jeszcze to jedno: wierzysz, czy nie wierzysz, zmów za nią: „Wieczny odpoczynek .." Jeśli myślisz, że jej się to na nic nie przyda, powiedz sobie: „Więcej jednak nic juz̀ dla niej nie mogę, a to jedno moge...."
- Daj mi pan spokój! - odpowiedzial Polaniecki.
- Jej to może być niepotrzebne, ale jej będzie
miła pamięć twoja, ona będzie ci wdzięczna i wyprosi ci laskę bờą.

Połaniecki wspomnial, jak Waskowski, na wieść o ostatnim ataku Litki, mówil, że życie dziecka nie może być bezcelowem i z̀e jeśli ono ma umrzeć, to prawdopodobnie przeznaczonem mu jest przed śmiercią coś spelnić. I teraz chcial napaść z tego powodu na Waskowskiego, gdy nagle uderzyła go mysl, ze jednak Litka przed śmiercią połączyla go z Marynią.

I mimowoli nasunęło mu się pytanie: „A może ona dlatego żyła?" Lecz w tej̇e chwili poczạl się buntować przeciw tej myśli. Chwycil go nagly gniew na Marynię, pelen zawziętości i niemal pogardy.

- Ja nie chcee tamtej za takạ cenę - pomyślal, ścisnąwszy zęby. - Nie chcę! Dość sam się przez się namęczylem. Oddalbym takich dziesięć za jedną Litkę!

A tymczasem Waskowski, drepcạc kolo niego, mówil:

- Nie widać nic na krok i kamienie oślizly od mgly. Żeby nie ty, bylbym się ju̇ dawno przewrócil.

A Polaniecki ochlonạl i odrzekt:

- Bo widzisz, panie profesorze, kto chodzi po riemi, musi na dól patrzeć, nic do góry.
- Ty masz dobre nogi, mój kochany.
- I oczy, które widzạ jasno, nawet w takicj mgle, która nas otacza. Bo my wszyscy żyjemy we mgle, a za nią licho wie co jest. Wszystko, coś pan mówil, robi mi takie wrażenie, jakby ktoś kruszyl suche galazki, rzucal je w potok i mówil, خ̀e z tego będạ kwiaty. Będzie zgnilizna i nic więcej... Mnie także coś ten potok porwal,
z czego myślałem, że będzie kwiat. Glupstwo!... Ale, ot, pańska brama! - dobranoc!

I rozstali się. Połaniecki wrócil do siebie ledwie zywy ze zmęczenia, i položywszy się, począl się w dalszym ciągu męczyć myślami a raczej widzeniami. Naprzód stanę̣a mu przed oczyma ubezwladniona bólem postać pani Emilii, siedząca w saloniku Maryni, pod liściem palmowym, który zwieszal się nad jej glową, jak ogromna, zlowroga ręka, z rozpostartymi, drapieżnymi palcami, i rzucal cień na jej twarz. „Mógłbym nad tem filozofować do jutra rana - mruczal do siebie.- Wszystko, z czego się sklada życie, to taka ręka, od której pada cień -- nic więcej! Bo gdyby przytem bylo jeszcze trochę milosierdzia, toby to dziecko nie umarło - a tem, co mówi Waskowski, i wróbel się nie nakarmi".

Tu jednak przypomnial sobie, iz Waskowski nietylko mówil o śmierci, ale prosil go jeszcze, by zmówil za Litkę „Wieczny odpoczynek". Polaniecki począ̨ teraz walczyć z sobą. Brak głębszej wiary, by Litka mogła slyszeć jego „Wieczny odpoczynek" i by mógł on się jej na co przydać, zamykal mu usta. Czul przytem jakby pewien wstyd mówić slowa, które nie plynęly z glębi jego przekonania, a jednocześnie czuł taki sam wstyd nie uczynić tego. „Bo wreszcie, co ja wiem? - myślal. Nic. Niokól mgla i mgła. Prawdopodobnie nic jej z tego nie przyjdzie, ale, bądżcobądź, jest to istotnie jedyna rzecz, którą mogę jeszcze uczynić dla mojego „kociątka", dla tego drogiego dziecka, które w dniu śmierci myślało o mnie".

I czas jakiś wahal się jeszcze, poczem jednak klęknął na lóżku i mówil: „Wieczny odpoczynek".

Nie przynioslo mu to wszelako zadnej pociechy, bo rozbudzilo tylko tem większy żal za Litką, a jednocześnie zlość na Waskowskiego za to, że go zapędzil w polożenie, w którem musial albo wpaść w sprzeczność z samym sobą, albo zdradzić niejako Litkę. Poczul wreszcie, że ma dość tego rodzaju szarpaniny, i postanowil nazajutiz pójść od rana do biura i zająć się wraz z Bigielem pierwszą lepszą sprawą handlowa, byle tylko oderwać myśl od tego bolesnego, blędnego kola, w którem się od kilku dni kręcil.

Lecz nazajutrz Bigiel uprzedzil go i przyszedl sam do niego, może także w tym celu, by go zająć czem innem. Polaniecki rzucil się z pewną chciwością do rozpatrywania bieżących interesów - nie mogli jednak obaj z Bigielem dlugo się nimi zajmować, bo w godzinę później zjawil się Bukacki z pożegnaniem.

- Jadę dziś do Wloch i Bóg wie, kiedy wróce rzekı - chcialem wam powiedzieć: Bądźcie zdrowi! Śmierć tego dziecka dotknçła mnie więcej, niżem się spodziewal...
- I dlatego wyjeżdżasz?
- Dużoby o tem mówić. U nas, widzisz, to się tak powiadda, że się jest buddystą, czy tez̀ czem ci się podoba - a w gruncie r\%eczy trochę się wierzy, trochę ufia w... jakieś miłosierdzie... i tem się žyje. Tymczasem co? Oto rzeczywistość bije nas codzień po fizyognomii - i wprowadza w duchową rozterkę, w zmartwienie, w moralny ucisk. Tu się wiecznie coś albo kogoś kocha, wiecznie się cudzem nieszčęściem martwi, a ja tego nie chcę. To mnie męczy...
- W czen •i pumpra Wochy?
- W rem ti, fromorat: Bo tam mam slońce. bthron th he wam: :amm zatuke. ktorej tu nie mam.
 whi na kitar colathit i w koncu mam ludzi. Którzy

 tayt ha dracy. lef. wire kumowal. co mi potrzeba,
 -obe mriej wiec whwintnem. mniej więcej sytem i monej wiequ zirowem zwierzeciem - co. wierz mi, jest jezzze natardiej podadarm rodzajem i stanem żria. Tu nie more lere dostaterznie bydęciem, a z du--zs chee niem lies
- Mazz rawe Bukaki. My oto. widzisz. siedzimy w rarhunkach tanke trome dlatero. zeby się skretynizowati i nie myslec o czem imem. Jak zrobimy taki majatek. jahi ty matz. to - nie wiem. jak Bigiel ale ja puide: twoim sladem.
- Zatem. do widzenia w rzasie i przestrzeni! rzekl Bukarki.

W chwil: po jezo wriciu Pomiecki rzekl:

- On mal slu*mose. He jalown byl naprzykhad
 dziecka i do pani Emilii. My jestesmy pod tym wzeredem nienlerzalni i prujemy sohie dobrowolnie życie. On ma shaznose Tu zawze siẹ wes lub koros kocha. To dziedzirzna choroba... Wierzny rommtyzm. wieczny senfymentalizm - i wierzne kolki w sercu...

A Biriel reekl:

- Klania ci się stary Plawicki. Ten nie kocha nikogo, prócz siebie.
- W rzeczywistości może tak jest, ale jemu brak i rozumu i odwagi, żeby sobie powiedziéć, że tak wolno i tak trzeba. Owszem. Jest przekonany, że trzeba inaczej i przez to jest w ciągłej niewoli. Tu, choć ktoś ma taką naturę, jak on, to jeszcze musi udawać, nawet przed soba samym, że coś lub kogoś kocha.
- A będziesz dziś u pani Emilii? - spytal Bigiel.
- Naturalnie! Gdybym ci naprzykład powiedzial, że mam malaryę, to tem samem jeszczebym się z niej nie wyleczyl.

I rzeczywiście, nietylko tego dnia byl u pani Emilii, ale byl dwa razy, albowiem za pierwszą bytnością nie zastal tych pań w domu. Plawicki, na zapytanie, gdzie jest córka, odpowiedzial mu z odpowiednim patosem i rezygnacyą: „Ja nie mam teraz córki!" - Połaniecki, nie chcąc mu nawymyślać, do czego uczul naglą ochotę, wyszedl i powrócil dopiero wieczorem.

Tym razem wyszła znów do niego sama Marynia i oznajmila mu, że pani Emilia zasnęla po raz pierwszy od pogrzebu Litki. Mówiąc to, trzymala czas jakiś rękę w jego dloni. Polaniecki, mimo calej rozterki, w jakiej byly jego myśli, nie móg1 tego nie zauważyć, a gdy spojrzal wreszcie pytającym warokiem w jej oczy, dostrzegł, że policzki panienki zarumienily się lekko. Tymczasem siedli obok siebie i poczęli rozmawiać:

- Bylyśmy na Powązkach - rzekła Marynia i obiecałam Emilce, że będziemy tam jeździly codziennie.
- Cay to dla niej dobrze, tak sobie co dnia przypominac dziecko i rozdzierac rany?
- Ach. alboż one zaschly? - odpowiedziala Marỵia - i czy jest możnośc powiedzenia jej: „Nie jedż!" da sama mysilalam, że to będzie niedobrze, ale przekonalam się, że przeciwnie. Na Powazkach plakala bardzo. ale bylo jej lepiej. Wracając, przypomniala sobie, co jej mowil profesor Waskowski - i ta myśl, to dla niej jedyna pociecha - jedyna!
- Niechże ma choć taką - odpowiedzial Polaniecki.
- Widzi pan, ja nie śmialam jej z początku wspomniec o Litce, ale ona ciągle o niej mówi. Niech pan tiki̇e nie obawia się mówić jej o niej, bo to jej sprawia widocznie ulgę...

Tu panienka poczęla opowiadać jeszcze bardziej zniżonym i jakby niepewnym glosem:

- Ona sobie ciạgle wyrzuca, że tej ostatniej nocy posluchala zapewnień doktora i poszla spać. Jej żal tych straconych chwil, które mogla spędzic z Litką, i ta myśl nurtuje ją. Dziś, gdy wrócilyśmy z cmentarza, poczęla mnie wypytywać o najdrobniejsze szczególy: jak dziecko wyglạdalo, jak dugo spalo, czy bralo lekarstwo i co przytem mówilo, czy odzywalo się do nas?... Przytem zaklinala mnie, żebym sobie przypomniala wszystko i żebym nie opuścila żadnego slowa.
- I pani nie pominęla niczego?...
- Nie.
- ....Jak ona to przyjęa?
- Bardzo, bardzo plakala.

Oboje umilkli i milczeli dośc dlugo, poczem Marynia rzekła:

- Pójdę zobaczyć, co się z niạ dzieje.

Po chwili wrócila:

- Spi - rzekła. - Chwała Bogu!

Jako\% Połaniecki nie widzial tego wieczora pani Emilii, która zapadla jakby w letargiczny sen. Przy pożegnaniu Marynia znów uścisnęła dlugo i silnie jego rękę i niemal z pokorą spytala:

- Pan mi nie ma za zle tego, że ja powtórzylam Emilce ostatnie życzenie Litki?
- W takich chwilach - odpowiedzial Polanieckinie umiem myśleć o sobie. Mnie chodzi tylko o paniạ Emilię i jeśli slowa pani sprawily jej ulgę, to pani za nie dziękuję.
- Więc do jutra? prawda?
- Do jutra.

Polaniecki pożegnal się i wyszedl, a schodząc ze schodów, myślal:

- Ona uważa się za moją narzeczoną.

I nie mylil się. Marynia uważala go za narzeczonego. Nie byl on jej nigdy obojętnym; owszem, sila urazy byla w niej miara tego niezwyklego zajęcia, jakie w niej obudzil. A przytem, w czasie choroby i pogrzebu Litki mógl on sam odkrywać w sobie niezglębione poklady egoizmu - jej wydal się tak dobrym, że po prostu nie miala go z kim porównać. Reszty dokonaly slowa Litki. W istocie rzeczy jej serce pragnęlo przedewszystkiem kochać - i teraz - skoro raz przyrzekla Litce w chwili jej śmierci, skoro raz zobowiązala się do
kochania i do zamạ̧̀pójścia, wydalo się jej, że gdyby nawet nie kochala, powinna to sobie nakazać - i że nie wolno jej juz̀ nie kochać. Polaniecki wszed! wo sferẹ jej obowiạzku. należala zaś do tych prostych kobiecych natur. dotychezas weale jeszcze nie rzadkich, dla których życie i obowiạzek mnaczạ jedno i to samo, i które dlatego do obowiązku wnoszạ dobrạ wolę, i nietylko dobrạ, ale bardzo wytrwalạ.

Taka zaś wola prowadzi za sobą milość, która świeci jak slońce. grzeje jak jego cieplo i koi jak blękithe, pogodne niebo. W ten sposób z̀ycie nie staje siẹ suchym krzakiem cierniowym, który kole. tylko kwiatem. który kwitnie i upaja.

Ta. prawa w myślach a zarazem prosta i delikatna w uczuciach, wiejska panna, posiadala ową zdolnos̉́c do życia i do szczę̧́cia w najwyı̀szym stopniu.

To te\%, gdy Polaniecki odszedl, ona, rozmyślając o nim, nie nazywala go ju\% w duszy inaczej, tylko: „Pan Stach!" Bo te\% to juz i byl jej „Pan Stach."

Polaniecki zaś. kladạc się spać, powtórzyl sobie nieco mechanicznie:

- Ona uwaz̀a się za mojạ narzeczonạ.

Śmierć Litki i przejścia ostatnich dni odsunẹly nietylko w myślach. ale i w jego sercu, Marynię na dalsze, a nawet bardzo dalekie plany.

Teraz znów poczạl myśleć o niej i zarazem o swej przyszlości. I nagle ujrzal jakby chmurę niezliczonych pytań, na które w tej chwili przynajmniej nie mial ż:ldnej odpowiedzi.

Czul tylko przed niemi strach; czul, że na razie

## - 265

brakuje mu zarówno sil i ochoty, żeby podjąć ten trud. Znów zacząć żyć dawnem życiem, znów wpaść w to sentymentalne kolo blędne, znów niepokoić się, znów wysilać, zabiegać o rzeczy, które przynoszą tylko gorycz, porać sic̨ z sobą z uczuciowych powodów? Czy nie lepiej pilnować rachunków z Bigielem, zbijać pieniądze, by kiedyś ruszyć, jak Bukacki, do Wloch lub gdzieindziej, gdzie jest slońce, sztuka, wino dobre na żołądek i przedewszystkiem ludzie obojętni, których szczęście serca przybysza nie rozpromieni, ale za to śmierć lub niedola nie wycisną ani jednej $\not$ lzy.
.


[^0]:    sasm ranecoca. г. :.

