Pomieszczenie 2

**ŻYCIE RELIGIJNE W BOGUMINIE**

Parafia (Stary) Bogumin od swoich średniowiecznych początków należała do diecezji wrocławskiej (od 1929 roku archidiecezja). Wyjątek nastąpił w okresie przyłączenia tzw. Zaolzia do Polski w latach 1938–1939, kiedy parafie Bogumin i Nowy Bogumin należały do diecezji katowickiej. W latach 1947–1977 podlegały administracji apostolskiej w Czeskim Cieszynie.

Najstarszym świadkiem tutejszego bogatego życia religijnego jest kościół parafialny Narodzenia Marii Panny wzmiankowany już w drugiej połowie XIII wieku. Jego początki związane są z działalnością benedyktynów na tym terenie. Pierwotny drewniany budynek został w XIV wieku zastąpiony murowaną gotycka świątynią. Około połowy XVI wieku parafia, wraz z szerzeniem się reformacji na Śląsku, stała się kościołem luterańskim. W 1565 roku wzmiankowany jest pierwszy bogumiński pastor, Georg Saltzerus, rodem z Bielska.

W 1629 roku patronat nad parafią uzyskali Habsburgowie, którzy na stanowisko proboszcza mianowali księdza Jana Fridrichowskiego. W latach 1631–1669 kościół ponownie należał do benedyktynów. W 1652 roku podaje się, że w Boguminie oprócz 78 katolików mieszkało 167 protestantów. Do przyśpieszenia rekatolizacji znacząco przyczynił się Walenty Józef Alexander pochodzący z Gliwic, późniejszy proboszcz w latach 1669–1693. Do parafii należały też wtedy wsie Kopytów, Szonychl, Olza, Pudłów, Wierzbica (z drewnianym filialnym kościołem św. Katarzyny) i Zabełków. W 1697 roku wśród parafian było już tylko ośmiu luteranów. W latach 1700–1783 działało tutaj bractwo różańcowe. Mimo, że właścicielami Bogumina byli protestanci (Hencklowie z Donnersmarck), należał on do ważnych ośrodków pobożności barokowej na terenie Górnego Śląska.

W okresie, kiedy proboszczem był tutaj Jan Ludwik Duppe, w latach 1736–1781doszło do wielu ważnych wydarzeń. Wymieńmy choćby utratę większości Śląska przez Austrię w 1742 roku po pierwszej wojnie śląskiej i konsekwencje tego faktu. Wsie Olza i Zabełków przypadły Prusom, ale aż do 1784 roku należały do parafii bogumińskiej. Pożar w dniu 2 września 1745 zniszczył pierwotną plebanię, którą dwa lata później zastąpił murowany budynek sfinansowany przez Habsburgów.

W 80. latach XVIII wieku parafia Bogumin została przeniesiona z dotychczasowego dziekanatu wodzisławskiego do frysztackiego, do którego należała aż do połowy XX wieku. Pożar, który wybuchł 22 sierpnia 1850 roku poważnie uszkodził kościół parafialny. W czasie remontu otrzymał on nowe, niższe sklepienie kolebkowe. Bogumin nadal posiadał status ważnego miejsca kultu mariańskiego.

W okresie działalności proboszcza Tomasza Dudka, w latach 1892–1925, doszło do wielu zmian. Najważniejszą była budowa nowego kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Boguminie-Dworcu w latach 1892–1894. Dnia 19 stycznia 1900 roku przy kościele powołano nową parafię Nowy Bogumin. W 1901 roku wybudowano na cmentarzu w Boguminie kaplicę, a dwa lata później przeprowadzono generalny remont wnętrza kościoła parafialnego. W Wierzbicy, na miejscu drewnianego kościoła, w latach 1910–1911 wybudowano murowaną świątynię filialną p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Jakuba Większego. Również w Pudłowie i Szonychlu w latach 1902 i 1906 powstały nowe kaplice. Większość mieszkańców Bogumina w 1. połowie XX wieku należała do kościoła katolickiego, a z obu parafii pochodziło wielu duchownych. W parafii Nowy Bogumin od końca XIX wieku działały siostry szkolne de Notre Dame, a od 1934 roku Służebnice Niepokalanego Poczęcia Marii Panny.

Garstka miejscowych luteranów po wydaniu patentu tolerancyjnego przez cesarza Józefa II w 1781 roku należała do zboru w Dolnych Błędowicach. W 1888 roku w Boguminie-Dworcu założono dom modlitwy, filię zboru w Orłowej. Wzrost liczby mieszkańców Bogumina-Dworca oraz ewangelickiej diaspory przyczynił się do budowy własnego kościoła (1900–1901). Po upadku monarchii bogumiński filialny zbór początkowo należał do Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego, ale w 1922 roku usamodzielnił się. Pastorem mianowano dotychczasowego tutejszego wikarego Georga Badurę, rodem z Cieszyna. Cztery lata później wybudowano probostwo. Po II wojnie światowej zbór przyłączył się do Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.V. W tym czasie w Boguminie powstał również dom modlitwy orłowskiego zboru Czeskobraterskiego Kościoła Ewangelickiego.

Jeszcze w okresie Austro-Węgier kilku niemieckich obywateli należało do kościoła starokatolickieho, a pojawiały się również przypadki osób bez przynależności wyznaniowej. W 20. latach XX wieku w Nowym Boguminie pojawiają się członkowie nowego kościoła czechosłowackiego. Od 1923 roku należeli do parafii tego kościoła w Rychwałdzie. Planowaną budowę kościoła czeskobraterskiego uniemożliwiły wydarzenia monachijskie w 1938 roku.

Pierwsza wzmianka o bogumińskich żydach pochodzi z 1655 roku. Wtedy niejaki Markus otrzymał arendarz, a Szymon zezwolenie na osiedlenie i sprzedaż gorzałki bezpośrednio na rynku. Aż do 1893 roku miejscowi żydzi należeli do gminy żydowskiej w Cieszynie, później w Morawskiej Ostrawie. Synagoga w Boguminie-Dworcu została wybudowana w 1900 roku. Od końca XIX wieku wzrastała liczebność miejscowej społeczności żydowskiej, a bogaty właściciel hotelu Wiktor Lustig został nawet wybrany w 1904 roku burmistrzem. Był również pierwszym przewodniczącym samodzielnej gminy żydowskiej, którą powołano do życia 1 stycznia 1910. Dopiero w 1913 roku gmina uzyskała swojego rabina (Mojżesz Friediger). Mimo tragicznych losów żydowskich mieszkańców w czasie holokaustu, w 1947 roku doszło tutaj do reaktywowania żydowskiej gminy wyznaniowej.

**TRADYCJE BOGUMIŃSKIEGO SZKOLNICTWA**

Początki bogumińskiego szkolnictwa sięgają średniowiecza. Już na początku XV wieku na uniwersytecie w Krakowie spotykamy kilku tutejszych studentów. Pierwsza pisemna wzmianka o szkole, wtedy luterańskiej, pochodzi dopiero z 1612 roku, a jej absolwentów znaleźć można na wykazach ówczesnych luterańskich wyższych uczelni europejskich. Po 1629 roku, kiedy parafię przejął katolicki ksiądz, zmienił się również profil szkoły. Jej kierownik (rektor) był nadal uzależniony od parafii i związany z nią licznymi obowiązkami. W 1679 roku wzmiankowana jest nowa piętrowa, murowana szkoła na cmentarzu z pomieszczeniem do nauki i mieszkaniem dla rektora i organisty. Od 1686 roku na czele szkoły stał Paweł Eisner z Bogumina, organistą był Krzysztof Rosacius, a obaj pełnili również funkcję dzwonników. Według adnotacji z 1688 roku do szkoły uczęszczało 30 dzieci, a koszty utrzymania szkoły ponosiło miasto. W 1697 roku nauczycielem był Paweł Kolek, jednak do szkoły nie chodziło żadne dziecko.

Porządek szkolny Marii Teresy z 6 grudnia 1774 roku wprowadził obowiązek szkolny. Szkoła bogumińska była szkołą elementarną. Ówczesny długoletni nauczyciel Antoni Kusznik nie był w stanie utrzymać się z niewielkich dochodów i dlatego w 1790 roku szukał innego zatrudnienia. W 1828 roku do szkoły uczęszczało 128 uczniów. Jej kierownikiem był Adam Wodecki, któremu pomagali Józef Lipka i praktykant Józef Feigel. Zniszczony stary budynek szkolny został urzędowo zamknięty w 1842 roku, a nauka odbywała się w pomieszczeniach zastępczych. W 1846 roku w obwodzie bogumińskim – Bogumin, Kopytów, Nowa Wieś, Pudłów, Szonychl i Wierzbica – było 393 dzieci, których obowiązywało uczęszczanie do szkoły. Już w roku następnym podjęto działania w kierunku budowy nowej szkoły. Ten szlachetny cel jednak został zrealizowany znacznie później. W latach 1871–1872 wybudowano jednopiętrowy budynek szkolny (obecnie ulica Sokolovská), w 1912 roku dobudowano drugie piętro. Do 1918 roku we wszystkich miejscowościach parafii bogumińskiej powstały szkoły.

O ile jeszcze w 50. latach XIX wieku w bogumińskich szkołach oprócz niemieckiego uczono również języka czeskiego i polskiego, w 1880 roku od 4. klasy wprowadzono wyłącznie język niemiecki. Szkoły na Śląsku Cieszyńskim miały się stać głównym czynnikiem germanizacyjnym przeważającej ludności słowiańskiej. W 1907 roku niemiecki język wprowadzono już od pierwszej klasy. Dopiero w 1920 roku udało się otworzyć w Boguminie czeską szkołę ludową dla 117 uczniów.

Odrębny rozdział przedstawia szkolnictwo w rozwijającym się Boguminie-Dworcu (Nowy Bogumin). Pierwsza prywatna niemiecko-czeska szkoła powstała tutaj już w 1860 roku. W 1882 roku usunięto z niej naukę języka czeskiego. W 1894 roku uzyskała nowy budynek, stopniowo poszerzany, w sąsiedztwie kościoła katolickiego. Na początku roku szkolnego 1905–1906 dotychczasową instytucję oświatową podzielono na pięcioklasową szkołę ludową mieszaną i na pięcioklasową szkołę ludową dla chłopców. W 1907 roku powstał oddział tej szkoły w pobliżu rurowni. W październiku 1917 roku mieszaną szkołę zmieniono w pięcioklasową szkołę ludową i powszechną dla dziewcząt. W 1900 roku rozpoczęto też nauczanie w klasztornej szkole Kongregacji Ubogich Szkolnych Sióstr de Notre Dame (niemieckie przedszkole i szkoła ludowa). W roku szkolnym 1906/1907 Macierz Szkolna otwarła prywatną polską szkołę, a rok później zaczęło działać polskie przedszkole. W trudnej sytuacji udało się też Macierzy Oświaty Ludowej dla Księstwa Cieszyńskiego (Matice osvěty lidové pro knížectví Těšínské) otworzyć w Boguminie-Dworcu czeską szkołę. Jej kierownikiem został František Solnař. W 1911 roku otrzymała własny budynek.

Okres międzywojenny przyniósł rozwój bogumińskiego szkolnictwa, które funkcjonowało zgodnie z potrzebami trzech narodowości tutaj mieszkających. Obok dotychczasowego reformowanego realnego gimnazjum z niemieckim językiem nauczania założonego w 1911 roku, w 1921 roku powstało Czechosłowackie Państwowe Reformowane Realne Gimnazjum (Československé státní reformní reálné gymnázium). Jego dyrektorem był do 1938 roku Zdeněk Doležil. W latach 1927–1929 instytucja ta otrzymała własny nowoczesny budynek. Oprócz tego w 1922 roku powstała česká živnostenská škola pokračovací, a wkrótce potem kilka następnych szkół handlowych. Wydarzenia, które miały miejsce w 1938 roku, przyłączenie do Polski czeskiego Śląska Cieszyńskiego, spowodowały, że czeskie szkoły w Boguminie zakończyły swoją działalność i doszło też do wyraźnego ograniczenia nauczania w języku niemieckim. W okresie niemieckiej okupacji działały wyłącznie niemieckie szkoły, które po wyzwoleniu zamknięto. Czeskie i polskie szkolnictwo zaczęto budować od podstaw.

**BOGUMIŃSKIE STOWARZYSZENIA**

Życie kulturalne i społeczne w Boguminie było stosunkowo bogate. Początki działalności stowarzyszeniowej sięgają XIX wieku. W przeszłości działały tutaj niemieckie, czeskie i polskie stowarzyszenia. Ich działalność odgrywała rolę w sferze oświatowej, kulturalnej, sportowej, a także medycznej. Największą aktywność rejestrujemy przed I wojną światową i w okresie międzywojennym. Po 1945 roku działalności niektórych stowarzyszeń nie udało się już wskrzesić.

Towarzystwo śpiewacze (Gesang und Orchesterverein) założono w 1860 roku. Jego zadaniem było zachowanie w świadomości mieszkańców niemieckich pieśni i muzyki oraz organizowanie spotkań towarzyskich. Corocznie organizowało koncerty śpiewacze. Jego działalność kilkakrotnie była zawieszana. W Boguminie istniało też stowarzyszenie wspierające finansowo biedne szkolne dzieci (Schulhellerverein) założone w 1875 roku. Towarzystwo upiększania miasta (Verschönerungsverein) zostało powołane w celu zakładania parków i dbania o estetykę miasta. W 1930 roku z jego inicjatywy powstała ślizgawka w miejskim parku. Towarzystwo gimnastyczne (Deutsche Turngemeinde) założono w 1912 roku jako oddział towarzystwa Deutscher Turverein w Boguminie-Dworcu, a w marcu 1914 roku usamodzielniło się. Jego posłannictwem było wpajanie potrzeby fizycznej i duchowej sprawności w myśl teorii Fridricha Ludwiga Jahna. Towarzystwo posiadało tzw. plac ćwiczeń Jahna. W 1908 roku założono I Bogumiński Klub Fajkowy w Boguminie (I. Oderberger Pfeifenklub in Oderberg). Zadaniem klubu była dbałość o szlachetne korzystanie z palenia oraz przyjemną zabawę członków, którzy spotykali się w gospodzie Union aż do czasu, kiedy w 1929 roku przestał istnieć.

Bogumińskie Stowarzyszenie Strażaków, później ochotniczej straży pożarnej, zostało założone z inicjatywy bogumińskiego weterynarza Franza Stillera oraz burmistrza miasta Rudolfa Klimschy, jako niemieckie towarzystwo Freiwillige Feuerwehr. Zebranie założycielskie zostało zwołane w 1872 roku. W latach 1873–1880 na czele stowarzyszenia stał dowódca Heinrich Bieniecký, który pozyskał dla strażaków pierwszy sprzęt strażacki. W 1874 roku na podwórzu szkolnym wybudowano szopę na sprzęt, a w latach 1889–1890 została zastąpiona nową. Strażacy po raz pierwszy interweniowali 17 sierpnia 1875 roku w czasie pożaru drewnianych stodół pełnych zbiorów. Na początku XX wieku zaczęto planować budowę nowej, większej remizy strażackiej, która zastąpiłaby starszy budynek z 1881 roku. Otwarcie nowej remizy odbyło się w 1903 roku. W 1928 roku stowarzyszenie nabyło samochód dla ludzi i sprzętu, a rok później motorową sikawkę. W 1934 roku członkowie straży pożarnej czeskiej narodowości zażądali, żeby językiem obrad oraz dowodzenia zamiast niemieckiego stał się czeski. Tym samym doszło do włączenia tutejszej ochotniczej straży pożarnej do krajowej jednostki strażackiej. W 1938 roku bogumińska ochotnicza straż pożarna została przemianowana na Bogumińską Straż Pożarną. W okresie II wojny światowej straż miała niemieckie dowództwo. Po wyzwoleniu oficjalną działalność rozpoczęła 10 października 1945 r.

Oddział Śląskiej Macierzy Oświaty Ludowej (odbor Slezské matice osvěty lidové) został założony w Starym Boguminie w 1920 roku. Jego założycielami byli Metoděj Kračmar (nauczyciel w czeskiej szkole ludowej, jego nazwisko związane jest też z towarzystwem gimnastycznym Sokół oraz Ochotniczą Strażą Pożarną), Karel Říha, Josef Plecháč i Leopold Michna. Macierz zajmowała się działalnością kulturalną i oświatową społeczeństwa czeskiej narodowości. Jej zadanie w Boguminie polegało przede wszystkim na działaniach w sferze socjalnej, na opiece nad biednymi dziećmi i sierotami. Z jej inicjatywy w 1920 roku założono bibliotekę miejską.

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, założone w 1921 roku, wspierało kształcenie młodzieży katolickiej i szkoły. Corocznie przygotowywało uroczystości dożynkowe i przedstawienie teatralne.

W 1926 roku założono miejscową grupę niemieckiego stowarzyszenia Deutscher Kulturverband, którego posłannictwem było wspieranie kształcenia niemieckich mieszkańców. Dzięki niemu powstało niemieckie przedszkole. W tym samym roku powstało niemieckie stowarzyszenie Deutscher Kindergarten, które miało zająć się budową, utrzymaniem i nadzorem nad niemieckim przedszkolem, które uroczyście poświęcono w listopadzie 1927 roku przy udziale członków niemieckich towarzystw.

Stowarzyszenie Szpitala Publicznego (Spolek Veřejná nemocnice) powstało 8 stycznia 1927 r. w celu przejęcia, utrzymywania i administrowania miejskiego szpitala z 1896 roku (pierwotny szpital chorób zakaźnych) oraz budowy nowych pawilonów zgodnie z wymogami nowoczesnej służby zdrowia. Na czele stali František Falta, kierownik Powiatowego Urzędu Katastralnego w Boguminie oraz Karel Říha, adwokat, późniejszy burmistrz Bogumina. Stowarzyszenie przejęło szpital pod własny nadzór i rozpoczęto budowę nowego dwupiętrowego pawilonu chirurgicznego, który otwarto w 1928 roku. Uroczyste przekazanie budynku społeczeństwu w dziesiątą rocznicę powstania Czechosłowackiej Republiki stało się spektakularnym wsparciem czeskich patriotów w Boguminie i okolicy, a szpital otrzymał też dumną nazwę Jubileuszowy Publiczny Szpital I w Boguminie (Jubilejní veřejná nemocnice I. v Bohumíně). W 1932 roku otwarto pawilon górniczy, rok później płucny. Stowarzyszenie zakończyło swoją działalność w 1933 roku, szpital przejęło państwo. W dniu 23 sierpnia 1935 r. nazwa została nieco zmieniona na Powiatowy Publiczny Jubileuszowy Szpital w Boguminie (Okresní veřejnou jubilejní nemocnici v Bohumíně).

Jako stowarzyszenie w sferze socjalnej działała poradnia matek, która prowadziła doradztwo dla matek i niemowląt. Poradnia Matek Niemieckiej Powiatowej Troski o Młodzież powstała w 1921 roku, a cztery lata później Poradnia Matek Czeskiej Powiatowej Troski o Młodzież (Poradna matek české okresní péče o mládež). Obie działały w Nowym Boguminie.

Do najstarszych towarzystw gimnastycznych w Boguminie i okolicznych wsiach należały towarzystwa Sokół. Ich powstanie wiąże się z powstaniem Czechosłowacji, a więc okresem po 28 października 1918 r. Wyjątkiem było stowarzyszenie Sokoła w Zabłociu, które powstało już w 1911 roku. Działalność towarzystwa została przerwana w 1914 roku, a odnowiono ją w 1917 roku, kiedy jednocześnie powołano żeński oddział. Na podstawie swoich bogatych doświadczeń zabłockie towarzystwo służyło radą przy późniejszym zakładaniu towarzystw w Boguminie, Nowym Boguminie i Skrzeczoniu. Prawie we wszystkich częściach obecnego miasta Bogumina w okresie międzywojennym powstawały jeszcze inne towarzystwa gimnastyczne: Orzeł (Orel) oraz Robotnicze Towarzystwo Gimnastyczne (Dělnická tělovýchovná jednota – DTJ).

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Nowy Bogumin (Tělovýchovná jednota Sokol Nový Bohumín) powstało jako oddział Sokoła Zabłocie w marcu 1919 r. Do jego usamodzielnienia doszło w roku następnym. Przyczyniło się do wzrostu zainteresowania sportem wśród Czechów i jednocześnie umacniania ich świadomości narodowej. Jego działalność przerwały wydarzenia monachijskie. Działalność towarzystwa została reaktywowana po wyzwoleniu republiki.

Towarzystwo gimnastyczne w Skrzeczoniu powstało w 1919 roku. Wkrótce powstały też inne towarzystwa sportowe Orzeł i DTJ. Po roku 1945 wszystkie trzy odnowiły swoją działalność.

Powstanie Sokoła w (Starym) Boguminie nastąpiło w 1921 roku dzięki działaniom Metoděja Kračmara i Karela Říhy. W 1928 roku towarzystwo posiadało własny budynek i plac do ćwiczeń. Działalność towarzystwa została gwałtownie przerwana w 1938 roku. Do powolnego odrodzenia doszło w 1945 roku, kiedy w sierpniu zorganizowano pierwsze uroczyste zebranie członkowskie z udziałem 96 członków, a następnie wznowiono również ćwiczenia. Wyjątkową aktywność przejawiły dwa oddziały: podstawowego wychowania fizycznego oraz teatralny. Już 28 października 1945 roku członkowie Sokoła wystawili przedstawienie teatralne Vojnarka.

Towarzystwo gimnastyczne Sokół Wierzbica powstało w 20. latach XX wieku, a jego los był podobny jak pozostałych. Do reaktywowania działalności doszło w 1945 roku.

Oprócz stowarzyszeń w okresie międzywojennym w Boguminie działały także partie i organizacje polityczne, m.in. Československá sociálně demokratická strana dělnická (1920), Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei – miejscowa grupa Bogumin (1925), Strana národně demokratická (1929), Związek Śląskich Katolików, czy Československá strana národně socialistická.