**Legendy do ilustracji**

**GRAND PRIX**

**Zdzisław Adamczyk**

***Kościółek św. Stanisława w Żorkach.***

(Stach i Andzia)

 Downo to beło, downo. Miyszkoł se we wsi podle Kroczyc młodziok jedyn, Stasek mioł miano. Z chłopski rodziny beł. Nie za bogato ta familia beła, mieli pola trochu, krowine, świnioka, dziecków ćworo beło, chałpa z jednom izbom, co to jom jeszcze dziadki stawiali, prosto chłopsko rodzina.

 No i tak się kiedysi wybrali na jarmak do Żorek, coby trochu przedać, trochu kupić, zwycajnie. I tam se Stasek zapoznoł dziołche ładnom, co tyż z łojcami na jarmak przyszła a z Koziegłow pochodziła. Tak się jakosi nadali sobie że wzieni się schodzić razym. Ty pannie Andzia było na imię i lotała tak zawdy w niedziele po mszy za Żorki na górke, jak droga na Kroczyce szła. Zaś łon przecie dali mioł to nojpiyrw do panny lecioł i dopiyro na połobiedniom msze chodził, jak od Andzi przyszed.

 Tak se zolycili, zolycili, aż umyśleli że pożyniom się bo zakochani som w sobie i bedom już razym. No ale przecie na wesele grosz poczebny jes, a oba z bogatych familii nie śli. To jedna rada była, trza zarobić na to. Stachu na ambit wzion coby Anusi pirścin na zręnkowiny dać,jako po dworach było. Gdzie ino móg, to do roboty się najmowoł – w lesie drzewa ścinoł, kamiynie w kamionce łupoł, drogi sypoł. Cołe dnie za domym na robocie, a pół nocki z ty roboty wrocoł. Przespoł się trochu i zaś szed. Andzia tak samo – to piyrze darła, wełne krempliła, najmowała się do pola,gdzie ino grosz jaki zarobić się dało to szła.

 Tak ściubiali łoba, groszek do groszka, coby było i na wesele i na to życie pospołu. Aleć przecie samom robotom człek nie żyje, przecie jakisi łodniany tyż potrza, przecie łone oba młode były. To i była jakosi zabawa ludowo i se pośli na niom. Spotkali tam kuzyna Stacha, tyż młodygo chłopoka, równolatka. Jak ino wejrzoł na Andzie, tak się zakochoł. A szed z bogatygo chłopskigo rodu, łojce spory kęs grontu mieli, a lasu kawoł, a stawy rybne. We zagrodzie chudoby wszelaki – kuni para do łorki, kłusoki do kolaski, krów sporo, a pobudowania jakie – chlyw wielki, obora, a stajnia, a dwie stodoły! Bogoce,oj bogoce to byli!

 Pomne, tymu młodymu Władysław było ale matka i łociec Władyś go wołali, no i zawdy mówili że Władyś piyrszo partyja we gminie, że ta se bele jaki nie weźnie! Łon ta tyż wysoko się nosił, za rzodnom robote się nie broł, jak dziedzicyk na kuniku jeździł, zawdy co chcioł to mioł.

 To i teroz myśloł że jak Andzi to całe bogastwo pokoże to Stacha łostawi i jego będzie. A tu nie! Chocia w kunkury po kryjumu jyżdżoł, prezyntami kusił, to przecie ciyngiym - nie!- od dziewychy słyszoł.

 Złościło go to straśnie. Roz ta spotkoł Stacha i tyn mu mówi że zarobił, piękny pierścionek kupieł i w niedziele idzie z Andziom się spotkać. A mieli takie miejsce miendzy Żarkami w Jaworznikiym, tak pobok drogi sporo górka była i Andzia Koziegłowek tam lotała, a Stachu z Kroczyc przychodził. No, blisko nimioł.

To tyn Władyś mu mówi: - co bydziesz na nogach loz, akurat jade jo do Żorek to cie wezne na kunia. Tak tyż się stało.

 Jadom, jadom aż Władyś zaczyno mówić że un tyż se Andzie wybroł, ze z niem lepi jei będzie i niech Stasek ustompi. Tyn nojpiyrw myśloł że to takie żarty, śpasy som, ale widzi ze nie! Pewno, ze nie godził się, wypominoł - rodzinom som a tu przeciw mu robi, ze łon Andzi sie nie wyrzeknie!

Jak tak, to won dziadu z kunia!- I wzion go za ramie złapoł i z kunia na ziem srucił! Nie spodziywoł się tego Stachu, gruchnoł na droge a tak felernie ze głowom na kamiyń utrefił i czaszka mu pynkła i skunoł.

 Władek tego nie wiedzioł, zoboczył że tamtyn leży, to zaśmioł się i przeciwko Andzi pojechoł. Niedługo ta czekoł, widzi ze idzie, to wyszed ku ni i powitoł się.

Andzia ozglondo się – a kaz to Stasiu mój?

-Jo jes bo mnie prosił coby ci powiedzieć że już cie nie chce, innom se upatrzył, a jo żebym ciebie wzion, cobyś krzywdy od naszy familii nimiała!

 Gdzie by mu uwierzyła! Chocia się zaklinoł, wiary mu nie dawała, to ze złościom mówi: - siadoj na kunia, podwieze cie bo łon tam na górce siedzi, som ci powiy!

Podjyżdżajom, z daleka widać że Stachu jak leżoł tak leży. Zeskoczyła Andzia z kunia patrzy a tu krwi pełno, głowa ozbito. Zaczena głośno wołać, lamentować, podeszed Władek – przecie jo ino go z kunia zruciłem, przeciem nie chcioł tego!

 Andzia kynkła przy zabitym, okrwawionom głowe na kolana wziena i płakała, a płakała, łzy lała a jenczała!. Zabij i mnie zbóju jakeś moje kochanie zabił, bo jo bez Stacha żyć nie chce! Nie bede jo twoja ani nikogo innygo – tak wołała! - Tu przy nim ostane!

I patrzcie co się dzieje! Wrastajom dziewczynie nogi w ziymie, korom się ciało okrywo, gałęzie wyrastajom listkiym pokryte!

Na łoczach Władkowych Andzia się w lipe przemieniła! I pochylo się lipa na ciałym Stachowym jak ta dziewczyna a jego głowa ozbito na korzyniach jak na kolanach leży.

 Pojon Władyś jakiym zbójem jes, za jednym razym dwie istoty był ubił. Gorzko płakoł i ciało kuzyna na górke zaniós i tam pochowoł. Znaloz przy niem tyn pierścionek zarynczynowy, to wzion.

 Do dom nie pojechoł, ino do braci paulinów co w Leśniowie klaśtor majom, tam się wyspowiadoł i uprosił braci by list do ojców jego napisali a w nim całom prowde. Że życzyniym jego jes by kaplicke na miejscu tego mordu ustawili a w kaplicke wmurować tyn zarenczynowy pirściyń. A som za klaśtornym murym życie se odebroł.

 Zrobili wedle jego życzynia.Długo ta kaplicka stała, potym tam kościółek z kamiynia pobudowali pod wezwaniym św. Stanisława a jak tyn od pieruna się spolił to ruina była. Gmina Żorki pieknie toto odresteurowała i jes. Jakiesi dwiesta metrów od kościółka ta lipa pamiyntno stoi, teroz to ino kawoł suchygo pnia się ostoł.

Downi to mówili że zawdy tam w tych gałynziach, miendzy konarami wiater zawodził, jakby kto płakoł. Inni zaś nocom jadoncy ciyń jak klenczy pod tom lipom widzieli albo przy tem kościółku się błąko i że to musi dusza tygo Władka pokutuje.

 Zali tak beło – pauliny nie chcom nic mówić, żeby tajemnicy spowiedzi grześnika nie łamać, w Kroczycach gdzie i Stasek i tyn Władyś miyszkali, już ich nie pamiyntajom. Tak i tom legende mało kto zno i powtorzo, a przecie szkoda.

***Pikułowy las***

 Miendzy naso Niegowom a króleskiem zomkim Bobolice,co to go bez serial cało Polska poznała, jes stary las. Jeno starsi mówiom o mim -Pikułowy las, a ino poru najstorszych wi skund się to wzieno.

 Beło to za zaborów i bez naszo gmine szła granica miendzy ruskiem a austryjokiym. Tyn las był austryjoków,ale une szanowały stary porzondek i jak chłop mioł las, to go mioł jeno podatek płacił.

 Był se taki Pikuła, chłop w latach już ale krzepki, prosto się nosił, godnie. Dwie baby pochowoł a jeszcze se trzecio wzion, dwaścia roków młodszo łod niego. Pewno na pikułowe bogastwo się złakumiła bo bogoc to był, gospodare mioł ze hej! Jeno nie lo psa kiełbasa – baba u Pikuły do roboty, do tyranio beła, godali ludzie ze tamte na śmierć się zarobieły bez tego dziada, bo ino tego jem nie żałuwoł. Łachy zawdy stare, łotane, buty ino w niedziele zakłodały do kościoła. Przyszły, stary broł i we skrzyni zamykoł, te świentalne łodziynie tyż, coby starcyło na lata.

 Gospodarka dużo, krowy, we chlewie zawdy maciory z prosiokami, a kury, a gęsi na piyrze – beło, beło przy czym chodzić!

 Zawdy na jarmak wóz pełny jechoł, jaj, śmietany, syrów, piniondz mioł z tego. Casam ita jak dobrze przedoł,jakom chuścine kobicie kupił i tela z tego miała, bo piniondze stary chowoł w śkatułke. Jak ta kogo biyda docisła to życzoł, ale taki procent broł, ze godali – u zyda tela nie było. Kutwa to beła z Pikuły ze kutwa!

 No i roz, przy niedzieli, łobiod zjod i wybroł się do krewnioków do Mirowa. Szkoda mu beło kunia brać, to piechty bez las poszed. Baby nie wzion, przecie casu na gościne nimiała, toć przy chudobie niemało łobrządku, wykarmić to, krowy podoić.

Zasiedzioł się Pikuła, krewnioki stół zastawili, jakze odejś! Jod,pił i tak wiecór go nastoł, jak się ku swoi chałpie bez las puścił.

 Ino miendzy drzewa wszed, jak dyszcz spod, a za trochy tak lunyło że nic widać nie było. Droge Pikuła znoł, ale bez tom ulewe tak się błąkać zaczon, tak łod pnia do pnia skokoł, no i zgubił się.

 Loć trochu pofolguwało to iś zaczon. Naroz nogi mu się zapadły! Bo wiycie, tam kurzawka beła – znacy pioch, a pod piochym woda bezdynno. Znoł Pikułoa to miejsce ale bez dyszcz zmylił droge i wloz w te dioblom biyde. Im wiency się ruchoł, tym głembi go wciongało! Wiedzioł ze tu żartów nima,o ratunek zaczon wołać,aleć ktoby ta łaził nocom po lesie, w dyszczu, przy świńcie!

Już pojon Pikuła,ze to tyn łostatni cas, to wzion Boga ło zratowanie prosić: -Panie Boze Kochany! Mijze miłosiyrdzie nade starym! Dejze mi zratowanie, cobym tu nie zmarnioł! Pacirze zacon mówić ale nic,kurzawa wciongo!

No to łobiecoł ze jak cało wyjdzie, to swój las na chwałe Bożom zapisze – nic! To wzion i łobiecuje msze granom w intencji łocalynio łopłaci – nic! Dwie msze, nic! Jak rano przemytniki śli od ruskich z tytuniym i sperytusym, usłyszeli jego skomlynia, znaleźli go i wywlekli z kurzawki, to łon już dwanostom msze granom łobiecywoł.

 Jak we chałupie doszed do siebie, poloz do proboszcza, coby za msze łobiecane opłacić. Łokropnie się ksiondz zdziwił ze tako sknera tyli grosza daje. Wzion z ciekawości Pikułe wypytywać o te intencyje no to mu powiedzioł.

 -No dobra – ksiondz mówi- aleś las łobiecoł, to gdzie zapis mosz?

 -Łobiecołem, prowda. Aleć to psiekrwie przemytniki mie zratowali, Bóg z tem nic

nimioł, to las mu się nie nolezy!

 -A skond tobie Pikuła wiedzieć czy to nie Stwórca niemi kierował?

 -Iii tam! Zawdy przez młodniok łażom,niewiym to!

 -Ty się nie przemowiej ze mnom i Boga nie oszukuj! Coś obiecoł to dotrzymej!

 -To jo ta jesce se przemyśle! Z Panem Bogiem! – I poszed!

 Żniwa pokuńcyły, wykopki tyz, Pikuła zapisu nie zrobił. Wiadomo, drzewo przed zimom drozeje, toć na polynie do pieców kupujom, szkoda było las oddawać. Jesiyniom burze się zaczeny, buchnoł pieron we stodołe pikułowom, a tam wypchane snopami żyta, pszenicy po strzechy!

 Zajena się łod razu, wiater łogiyń na chałupe przeciepnoł, z chałpy na łobore! Skocył Pikuła, baba jego, somsiady dolecieli. Zaczeni krowy wyprowadzać, maciory z chlewu, z kurnika gęsi, kokosze – toż przecie gadzina by się popolyła żywcym! Bez tyn cas chałpa do goły ziymi się spolyła, stodoła, z całygo obejścia nic nie ostało. Rwoł Pikuła siwe kudły ze łba,po ziymi się torzoł, musieli go siłom trzymać bo w pogorzel chcioł skokać, a tam przecie nic nie ostało. Wiedzieli że tamoj te piniondze ukryte mioł, do nich chcioł!

 Robić tam nic nie było, ozchodzili się ludzie, wzieni ze sobom pikułowom babe przenocuwać, bo stary się ruszyć nie doł. Siedzioł na pnioku i w pogorzel paczoł. Tak całom noc przedulcył, jak rano podeśli coby coś zjod to z krzykiym się porwoł: -Wynocha psiekrwie! Złazita się coby mie łokraś! A pośliwy!

 Zgupioł chłop sty straty- godali. Poglondali na niego jak się szwendoł, w tem popolonym kijoszkiym grzeboł. Jakoś po połodniu stracił się. Dopiro na drugi dziyń naleźli go chłopoki co za grzybkami paczeli. W lesie się powiesił.

 No i rozpowiadali ludzie jak to skuńcył Pikuła co chcioł Boga z chytrości łoszukać.

Czekoł Bóg czekoł, ze nie docekoł się to som wzion mu wszysko, a jeszcze mu Pikuła swój żywot dołożył. I na tyn las co go łobwieszunego naleźli, zaczeni pikułowym nazywać. No i tak już łostało.

***Ło wrotach zamkowych w kościele***

 W naszym parafijalnym niegoskim kościólku wiszom na ścianie mocne z dechów dembowych, żelazym łokute wrota stare. Wszyskie wiedzom, że to z mirowskigo zamku, ale locego tutoj, w kościele som, hy, to ta małowielaz ludziów we gminie wiy.

 Bo tyż to historyja straszno, a staro jak i te wrota, z tych casów co to Śfedy bez naszom gmine na Kraków szły.Któś ta jem pedzioł,że w zomku miroskim, w podziymiach som wielgie skarby zakopane. No i chcieni tam wlyź,ale tam polskie rycerze siedzieli i zamku bronieli.

 Zaczeni z armatów szczylać do łobrońców. Zdawało się jem że to starcy, aleć jak ino podeśli pod zamek, to z murów nasi tyż znowu do śfedów z armatków prali. To tyn śfecki gienerał łostawił pod zamkiym trochu wojska i kozoł zamek zdobywać a z reśtom na Kraków poszed.

 No i zaczeni pludroki bitke o miroski zamek, bo ich te skarby zakopane korciły. Jeno że poloki we zamku wcale się jem nie dawali, no to umyśleli śfedy coby ich głodym wziońć. Cekajom, cekajom, pilnujom coby nik jedzynia ni wody do zamku nie nius a tu nic, tamci się broniom dali!

 Aże znaloz się jedyn co śfedom wyzdradził, ze jes przejście podziymne ze zamku do niegoskigo kościółka i musi tamtendy łobrońcom donoszom co poczeba. Łobiecali mu śfedy sporo złota jak jem pokoże tom tajnom droge.

 Wzion ich zdrajca poprowadził na plebanie, bo tamoj we studni, beło wejście do jaskini, co to wiedła pod górkom prosto do miroskigo zamku. Wleźli do ty jaskini dostali się na zamek i bitka się zaczena.

 Naszych beło mni, ale się nie dawali i bili się aże do śmierci, wszyskich ich śfedyzasiekli. Zaczeni tych skarbów szukać. Ale chocia wszysko przekopali, to nic nie naleźli.

 Z ty złości podpolili cały zamek, a tego co ich tom jaskiniom poprowadził ubili i go wciepli do ty studni na plebanii.Jak już pośli, wzion ksiondz ludzi, zebroł z zomku tych ubitych poloków, pogrzeb jem zrobił jak należy. I kozoł wziońć ze zomku te wrota co zamykały tom tajnom jaskinie, popolone dechy wymienił na nowe i kozoł w kościelnym przedsionku powiesić. Tak i wiszom, na pamiontke i ku przestrodze coby głosiły jak zdrajca marnie skuńczył. Jako tyn Judasz biblijny nie zbogasił się wcale, zyciym zapłacił i hańbe na całom parafie ściongnoł. Bo to łokropno rzec braci swoich za gorść. Judaszowych łobcych groszy przedać.

 I coby tożdy to wiedzioł, po to te wrota w kościółku wiszom. A wejście do ty tajny groty we studni kozoł ksiondz zamurować, żeby żodyn pokusy nimioł.

**I NAGRODA**

**Olga Kędzia**

***O tym jak Kacper ze Zborowej Góry w kamiennego dziada przemieniony został***

 Brat Eligiusz w sali jadalnej w klasztorze już trzy miesiące przepisywał księgę przy świetle świecy, przy czym wysuwał język między niezbyt proste zęby. Był przy tym niezwykle zdumiony oraz czynił przemyślenia, podnosząc oczy znad grubej księgi – rocznika 1259. A było o czym myśleć, bo rok 59 pełen był przedziwnych cudów i znaków. Otóż: Deszcz krwawy spadł niedaleko Sandomierza, a koło Prądnika urodził się cielak, co miał dwie psie głowy. Miejscami wody rozstąpiły się, a niebiosa zamknęły i to tego samego dnia!

 Wśród tych historii, które uczony w piśmie braciszek przepisywał na pergamin była i taka:

 W roku ponurym 1259, kiedy to nie po raz pierwszy wojska tatarskie najechały na polską ziemię i wielu niewinnych wylało krew za nasz kraj. Każdy kto tylko miał siłę i odwagę, aby chwycić za miecz i jeszcze żył stanął do walki. Jura, która znajdowała się na trasie podbojów tatarskich pełna była jaskiń i lasów, w których można było się schować. Ukrywały się tam kobiety z dziećmi, w skałach koczowali też gotowi do walki mężczyźni. Po opuszczonych wioskach hulał tylko wiatr i słychać było, jak pijani wędrowcy śpiewali:

 *W Sandomierzu co się też stało,*

 *Przez Tatarów płaczliwie działo,*

 *Tak ludzi wiele pobili,*

 *Wisłę trupy zastawili,*

 *Dziatki z krwią po wodzie płynęły…*

 Były to czasy okrutne i nie było człowieka, którego serce nie ściskałoby z przerażenia. Był tylko jeden człowiek, miał na imię Kacper i mieszkał gdzieś pod Zborową Górą. Mówiono, że posiadał siłę zdecydowanie większą od rozumu i gdyby tylko się uparł to nie dałoby mu rady dwunastu mężczyzn. Pomimo swojej mocy serce miał miękkie i gdy był chłopcem ciągle się nad nim użalano.

 - Co to wyrośnie z tego biedaka? Zobaczcie, ściąga koszule i daje drugiemu – nic nikomu w chłopaku nie pasowało, gdy urósł litowali się nad nim jeszcze bardziej. Stary ojciec i matka denerwowali się i ciągle płakali z tego powodu. Byli przekonani, że gdy umrą to Kacper nie da sobie rady i pójdzie w długą. Wszyscy mieli go za nic, nie mógł liczyć nawet na opiekę braci.

 - Idź sobie w świat. Idź precz! – śmiali się z niego – Mało mamy osób do wykarmienia? Jesteś silny to gdzieś robotę znajdziesz. Może będziesz parobkiem. U nas nie możesz zostać! Ruszaj już!

 Kacprowi nie chciało się opuszczać domu rodzinnego, ale kiedy rodzice umarli, a on mimo próśb nie dostał pozwolenia od braci by zostać na ojcowiźnie to nie miał wyjścia.

 - Wszyscy się z Ciebie na wsi śmieją. Do czasu aż z nami będziesz żadna dziewczyna na nas nie spojrzy. – Słyszał te przykrości codziennie od braci, aż w końcu się zgodził. Żal mu się zrobiło braci i postanowił opuścić ojcowiznę. Zanim wyszedł poprosił żeby mu na drogę coś dali.

- Już dajemy! – bracia byli niezmiernie szczęśliwi z takiego obrotu sprawy i pobiegli do szafy z wielkim pędem. Przynieśli mu co się tylko dało. Najstarszy dał mu podarty płaszcz, który wcześniej nosili chłopi pracujący w ich gospodarstwie, średni z braci obdarował go czapką, a najmłodszy złamanym kijem.

 Kacper brał co dawali, nie patrząc, ubrał się i zagwizdał na psa o imieniu Burek, który ujadał na łańcuchu. Tak wystrojony poszedł przed siebie przez pola i lasy, aż zawędrował do miasta Zborowej Góry.

 - Pochwalony! – pozdrowił wójta, upad przed nim na ziemię, złapał go za kolano i błagał o pracę. Wójt widząc ten cyrk, skrzywił się i już miał przepędzić włóczęgę, ale jego żona powstrzymała go szepcząc mu coś ważnego do ucha. Zarumieniony wójt pogłaskał się po czuprynie i pociągnął za wąsy oraz zgodził się dać Kacprowi pracę.

 W ten sposób, po wielu przejściach Kacper został pastuchem i od przedwiośnia do zimy wypasał pomiędzy jurajskimi pagórkami owce i krowy należące do wójta. Wszyscy byli z niego zadowoleni, bo za swoją pracę nie brał pieniędzy, cieszył się tym co dawali, a i żadna owieczka nie ucierpiała pod jego opieką.

 Wiosną 1259 roku skończyła się sielanka, do kraju dotarły wieści o wojnie tatarskiej. Ludzie zaczęli panikować, blady strach padł na Polaków, tylko wiejski pastuch Kacper nic sobie z tego co ludzie gadali nie robił i nadal zajmował się wypasaniem swojego bydła. Do czasu aż Kacper wojny nie szukał, to i wojna Kacpra nie szukała. Jednak pewnego dnia niewielka grupa najeźdźców zabłądziła pod Zborową Górą, żołnierze tatarscy byli głodni, a widząc tłuste bydło zaczęli je atakować. Trzoda zaczęła ryczeć i zbudziła osiłka.

 - Czego tu!? – warknął Kacper, przecierając sobie oczy. Odpowiedziały mu krzyki tatarów.

 - Wara – mruknął niechętnie już zupełnie przytomny rwąc z dębu grubą gałąź!

 - Jak najdalej od moich owieczek psiadusze! Widzieliście, czego im się zachciewa? – i runął na najeźdźców niczym dzikie zwierzę.

 Kiedy go zauważyli to trzech z jeźdźców konnych Kacpra zaatakowało, ale przewrócić go nie było tak łatwo, szybciej by dąb przewróciła burza, albo góra w deszczu zniknie. Kacper splunął w dłonie i z całą siłą zaczął bić Tatarów.

 Za każdym razem, gdy brał zamach to jakby wiatr najostrzejszy porywał żołnierzy wraz z końmi. Zrobiło się groźnie, na osiłka ruszyła cała gromada, widać było tylko jak głowy tatarów odskakiwały na boki. Kacper machał dębową pałką, jak miotłą. Nikt nie wie, jak długo to trwało, ale następnego dnia nad ranem resztka żołnierzy, którzy zdali sobie sprawę, że nie dadzą rady Kacprowi w ten sposób, czyli ręka w rękę, zaczęła celować do niego z łuków. Kacper został trafiony jedną ze strzał. Poczuł, jak z jego ciała uchodzi duch, że strzały odbijają się od niego, a i jego owieczki oraz krowy zdają się tracić życie. Zdawało mu się, że kamienieje…

 Do dziś w tym miejscu można spotkać głaz, a dookoła niego kilka mniejszych kamieni, które przypominają Kacpra wraz z jego trzodą, a każdy kto przyłoży do głazu ucho ma wrażenie, że gdzieś w środku słychać bicie serce obrońcy Zborowej Góry. Może to Kacper stoi i czeka, aż ktoś ściągnie z niego czar, z tego co mówi się w okolicy ma się tak stać, gdy znów groźba wojny nastanie nad naszym krajem.

**II NAGRODA**

**Joanna Bochaczek-Trąbska**

***Diabeł sprawiedliwy***

Diabeł to diabeł. Tak się gado. Tak powszechnie wiadomo. Że kusi, że zwodzi i wiedzie na manowce. Na ludzką duszę poluje. Zły jest, podstępny, hałaśliwy, zdradziecki, tonie w oparach siarki, czasem smołą trąci. Ale któż to słyszał o diablisku poczciwym, dobrodusznym, co w imieniu niewinnych się wstawił? No któż? Powiedzta mi zaraz. Jeśliś tego nie świadom, że czort i czasem dobry bywa, posłuchaj że tejże historii straszliwej.

Było to już po tym jak niejaki Kolumb Amerykę odkrywał. W Suliszowicach, warownia królewska się wznosiła. Tu czujne oko strażnika niestrudzenie patrzało, a dowództwo tejże strażnicy rycerz królewski sprawował. Król zaufaniem go darzył, choć jakże przedwczesnym. I tylko patrzać trza było, jak rycerz rozumy pozjadał i w zbójowanie mu poszło. Won rzucił rycerskie honory, bo przygoda lepszy smak miała. Zasadzki na bogatych podróżnych majstrował, kupców towarów pozbawiał, kradł na potęgę z watahą swą zbójów, plądrował, pohańbiał, obrażał. Nie jeden ze śmiałków co mienia swego ośmielał się bronić, życiem to wszystko przypłacił. Łupy swe zbóje do warowni taszczyły i podział czynili tam równy. Zaś ani koronowanej głowie ni też staroście Olsztyna myśl takowa nie przeszła, że za sprawą ohydnych napadów załoga wojskowa z Suliszowic stała.

Rabunki, ataki wciąż trwały. Aż razu pewnego okazja specjalna nadeszła. Zwiad zbójnicki doniósł hersztowi, że niedaleko, niespiesznie jakiegoś bogacza tu niesie. I niewielki orszak posiada. A to ci gratka, okazja! Zbóje już łapska zatarły i plan szykować poczęły. Pchały się, wiły w chciwości konwulsjach, aż do ataku ruszyły. Nie minął dzień, jak z trumfem do warowni wróciły. Draka to była przewielka, aż do króla wieści trafiły. Ten uniósł się gniewem okrutnym i wojakom gwardii swej bliskiej natychmiast sprawcę ująć nakazał. Ci, że lenie z nich były, kilku niewinnych włościan z okolic przed majestat królewski zawlekli. Niczym złodziejskie pomioty w kajdanach do lochów trafili. Torturom też ich poddali, by „wina” prędzej im przyszła. Trybunał sędziowski król stworzył z podwładnych kilku ważniejszych. Ci zaś, wierzyć, nie wierzyć, ze zbójami konszachty swe mieli. Naradę „sędziowie” zebrali i prawie już ustalili, że winni, że stracić, że po nich. Lecz coś ich jednak wstrzymało. Poszli naradzać się znowu, a wtem echo - stuk, stuk kopyt po izbie sędziowskiej poniosło.

- A któż to, a cóż to? – dziwowali się wszyscy zebrani.

Przybysz zaś w majestacie, obleczony wytworną tkaniną do sali dumnie nadjechał. Cóż dalej? – spytacie zapewne. A no sami widzita, jakiż to sąd nieudolny, parszywy z podstępnych zbójów złożony, swoje grono zasilił o dziwnego przybysza, by ten decyzyję ostateczną podjąć pomógł. Teraz to do izby sędziowskiej rzekomych winnych stawiono.

- Toć winni są oni, śmierć im za napad ten wielki! – grzmiały głosy zuchwałe.

- Niech idą w niełaskę, śmierć im na wieki! – aż mury izby zadrżały.

Aż wtem coś dziwnego się stało, zamilkły gęby zbójnickie. Cisza po izbie cielskiem swym się rozlała, aż w uszach dzwony zabiły. Bezdenne, krępujące, w napięciu oczekiwanie trwało i trwało przez wieki. Przybysz powstał, oczy mu zaiskrzyły, twarz krwią mu nabrzmiała, z purpury aż w czerń straszliwą mu przeszła. I jakby nadludzkich rozmiarów postać jego nabrała.

- Cóż to za dziwy, któż to? – z ciszy się komuś wymknęło.

Przybysz zaś huknął straszliwie: - Jam to jest owym paniskiem, coś cie go podstępem napadli!!!

Rzekłszy to szaty swe zrzucił, a wszyscy wokół pobladli. Nie bowiem kto inny przed gapiami się jawił - jak sam diabeł, czart, bies potworny! Rykiem to przeogromnym diablisko zbójom kazało niewinnych natychmiast uwolnić. A kiedy według tych słów się stało, z nakazu diabła skała trząść się zaczęła, aż zamek w gruzy się zmienił, zbójom i królowi życie skracając.

**III NAGRODA**

**Stacho Brzezina Kałkus**

Motto-

„Wy się śmiejecie ze mnie, bo jestem inny
A ja się śmieję z Was, bo jesteście tacy przeraźliwie jednakowi”

***Jak stary Jóźwa gaworzył ze starym trepem***

 Lato tego końskiego roku było gorące. Po polach było słychać świst kos, zboża obrodziły jak nigdy. Stary Jóźwa do pola jus nie łazieł, bo beł stary a i sił nie było i ochoty. Kiedy odesła Zofijka do pańskich ogrodów to zyć mu sie odekciało. Wysprzedoł i krowe i kunia a drobniejsom gadzine porozdowoł po wsi. Co dzień tak się plątoł z kąta w kąt po podwórzu połazieł, to po chałupie, to zajzoł do stodoły, a zasik do pusty obory, tak ze całkiem zdziwacoł. Ludziska zacynie się z niego naśmiewać. Pewnego wiecora kie siedzioł na progu swoi chałupiny co sie na jedyn bok chyliła zajzoł na stare rozklekotane trepy co pyski miały rozwarte choćby warcące psy i tak rzyko

 - Na wos to chyba tys jus cas przystoł. – A jedyn trep sie odzywo - przeca nos nie wyciepnies dyć nos nosił i Twój dziadek i łociec i na końcu Ty. Godej co chces to Ci domy… Jak chces dukatów – domy, jak chces nowum chałupe – domy”. Jóźwa pacy na trepa zdziwionymi ocami i godo - „Jo by chciał co by Zofijka i gadzina nazód wróciła.” „Wis Jóźwa tyś chłop był robotny, gospodarzy i ludziskom zyczliwy to bydzie jak chces”. Jóźwie ocy sie zamgliły, jakosik mu sie za plecami dziwnie ciepło zrobiło, łopar sie o futrynę i nazod zobocył i krowe i konia, drobniejsom gadzine co sie plątała po łobejściu i głos Zofijki co by jus beło dość ty roboty i na wieczeza przyszedł. I tak Jóźwa ostoł w tych drzwiach łoparty o framuge i jus go nic nie obchodziło, tak by stercoł na wieki co by go ludziska nie znaleźli. A co jesce ciekawse to te trepy mioł na schodzonych nozyskach, ale jus z zawartymi pyskami.

***Legenda o miłości***

 O miłości, o której ludziska do dzisiaj pamiętają a miała miejsce w jurajskiej wsi co się zaczyna na „O” a kończy na „n”.

 Może to było sto lot tymy, a może wincy a może mni. Zim była okrutnie zła i śniezno, a zaspy wiater gunił od chałupy do chałupy, przysło na świat dwoj dziecków, chopok i dziewcynka.

 Chłopok u Sierpów, a dziołska u Banioków. Chopok malutki, chudziutki co go było ledwo widać. Wołali na niego Kciuk. Dziołska od Banioków wielko z cornymi włosami jak u kruka. Wielkimi i cornymi ocami jak u diobła albo co.

 Dali I na imie Bela bo dyć tak wyglądała. A ze czas szybko leci wyrosła na wielkom babe co i we esi każdy chop singoł ledwie do łokcia od kciuka Łojciec doł na termin do szewca Żyda Bareka, bo ino tymu doł rade i jakoś na kopycie młotkim walił.

 Bele dali do karcmy co pod zamkim stała, a ze była pojętno to za barmanke robiła.

Jak chopy sły z kościoła to mus o karcme zachacyć bo i jak mogło być inacy, a tym bardzi ze po drodze było. Co jaki za dużo ojcowity wloł w siebie a zacon rozrabiać łapała za smaty i fur bez drzwi, tak ze najwinkse ozyroki J się bali.

 Kciuk zawsze siedzioł w cimnym koncie tak ze Go widać nie było. Tam se tyćko wypił i do chałupy. Nie chcioło co by się z niego chłopy nabijały.

 Któryś niedzieli karcme łodwiedzil najbogotszy chop we wsi, a ze był wielki jako bela i dumny ze swego bogactwa godo żeby została Jrgo zonom. Bydzie miała jak zadno we wsi. Ale Bela jak Bela wolała miłość od bogactwa i odmówiła. To baby wziły Jom na juwzyki, ze dość ze wielko to jesce głupio.

 Któregoś dnia zerko tak dziwnie na Kciuka. Podesła do Niego. Skulił się nie wiadomo jak. Strach Go oblecioł, a ona tak do Niego godo „cy nie chciał być z niom na dobre i na złe”. Nie cekała na odpowiedź. Zazuciła se go na biodro jakoby worek zimnioków i do kościoła.

 Ha! To dopiero baby Jom wziny na łozory, a chopy to się ze śmichu turlały. Im się

Zamieszkali w stary chałupie u Kciuka. Łon klepoł buty, z których zasłynoł w cały okolicy i dali, a Ona gospodarzyła.

 Zacyno im się coroz lepi powodzić, a kochali się na zabój choć ludziska im dali dokucali, obmawiali, wyśmiewali i zazdrościli. Ale od tego jest wiara i rozum. To postawili kaplicke we wsi, pomogli dziadowi co chodził od wsi do wsi, a nawet tym co ich na łozorach nosili przez lata. A tako się stało, ze ich wstyd zacuyno być, ze o Nich takie głupoty wygadywali, ze nawet do karcmy przestali chodzić, a ze zysku nie było, karcme zamlki, a w końcu zbuzyli.

Cłek zawse ocekuje cudu jako w bajce, a cud jest pod bokiem. To miłość i dobro nawet do tych co na to nie zasługujom.