**Feliks z Sieradza i Maciej Sysyniusz – zakonnik i świecki ksiądz – dwaj staropolscy bibliofile-dobroczyńcy bibliotek dominikańskich**

**Feliks z Sieradza** h. Gozdawa (Feliks Gozdawa z Sieradza), w historiografii dominikańskiej znany także jako Foelix de Wierzbno (Feliks z Wierzbna) urodził się w 1537 r. w Sieradzu. W wieku 13 lat wstąpił do Zakonu Braci Kaznodziejów (dominikanów). Około 1568 r. został wysłany przez swoich przełożonych na studia teologiczne do Bolonii. W 1574 r. uzyskał bakalaureat, a 10 lat później doktorat z teologii. Był również jej magistrem czyli mistrzem (najwyższy ówczesny stopień naukowy). Przez 11 lat był kaznodzieją w kościele Mariackim w Krakowie, a także kaznodzieją generalnym w tym mieście. Dwukrotnie został wybrany przeorem konwentu krakowskiego, a w 1586 i 1596 r. polskim prowincjałem. Witold Kujawski podał, powołując się na monografię Sieradza pióra Walerego Pogorzelskiego z 1927 r., że w 1596 r. Feliks został przeorem w klasztorze sieradzkim. Jednak Grzegorz Wierzchowski udowodnił, że nie był on nigdy przełożonym dominikanów w swoim rodzinnym mieście, do którego powrócił dopiero w 1599 r. Zmarł tamże w dniu 7 stycznia 1602 r. w opinii świętości[[1]](#footnote-1). „Był człowiekiem wielkiej wiary, rozumu, surowości życia i ujmującej powierzchowności”[[2]](#footnote-2).

Feliks z Sieradza położył bardzo duże zasługi dla całej polskiej prowincji dominikańskiej. Nie zapomniał też o swoim rodzinnym konwencie, którego poziom i znaczenie w Sieradzu znacznie podniósł; działał tutaj wspólnie z ówczesnym przeorem Marcinem Nepelskim. Zapisał klasztorowi znaczne sumy m. in. na mieście Sieradzu (500 zł), Kaliszu (1000 zł), Nowej Wsi (1000 zł) na Bractwie Literaków (1000 zł) i Brzeźnie (100 zł) oraz dzięki zasiłkowi Zygmunta III Wazy, rozbudował go poprzez wybudowanie wschodniego skrzydła, w którym znalazła swoje pomieszczenie biblioteka konwentualna[[3]](#footnote-3).

Według tradycji zakonnej Gozdawa uchodzi za twórcę nowożytnej sieradzkiej biblioteki klasztornej - najpierw w 1564 (co wiązało się ze wznowieniem w Sieradzu studiów partykularnych), a następnie ok. 1590 i 1602 r. przekazał tejże bibliotece bogaty dar książkowy, który zdaniem Józefa Adama Kosińskiego liczyć musiał co najmniej 182 woluminy w tym 14 inkunabułów; pochodziły one głównie z drukarń Kolonii, Lyonu, Bazylei, Antwerpii, Wenecji i Paryża, druków polskich było tylko kilka[[4]](#footnote-4). Do naszych czasów zachowało się jedynie kilkadziesiąt egzemplarzy, z czego 52 w tym 12 inkunabułów i 40 druków z XVI w. (wyłącznie religijne), znajduje się obecnie w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku oraz po kilka woluminów w Muzeum Okręgowym w Sieradzu i w bibliotece sióstr urszulanek w Pniewach, a jeden pt.: *Confutatio Prolegomenon Brentii* Stanisława Hozjusza z 1558 r. w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy[[5]](#footnote-5).

Książki pochodzące z daru Feliksa z Sieradza posiadają charakterystyczną notkę donacyjną, ręcznie wpisaną: „R. P. F. Foelix S. Th. Mgr Contu Syradiens” lub „R. P. F. Foelix S. Th. Mgr Contui Syradiens dt” czyli odpowiednio „Reverendus Pater Frater Foelix Sanctae Theologiae Magister Conventus Syradiensis” i “Reverendus Pater Frater Foelix Sanctae Theologiae Magister Conventui Syradiensi dedit” albo też częściej bez tytułu naukowego Gozdawy. Spotkać można też zapis “R[everendus] P[ater] F[rater] Foelix S[anctae] Th[eologie] M[a]g[iste]r Con[ven]tui Syradien[si] donavit”[[6]](#footnote-6).

Książki Feliksa mają późnogotyckie i renesansowe oprawy. Wszystkie są oprawione w deski obciągnięte brunatną skórą cielęcą, zdobioną z reguły tłoczeniami złotem lub na ślepo. Niektóre mają na dolnej okładzinie odciśnięte inicjały: F. F. S. T. D. czyli „Frater Foelix Sanctae Theologiae Doctor”. W miejscu przeznaczonym na superekslibris mają tłoczony złotem wizerunek Matki Boskiej w postawie stojącej z Dzieciątkiem i lilią, w mandorli z kwiatów i płomieni oraz z napisem w otoku i niekiedy datą wykonania oprawy. Jedna książka posiada wyciśnięty na dolnej okładzinie, w miejscu superekslibrisu herb Gozdawa, chociaż, zdaniem Kazimierza Rulki nie można wykluczyć, że jest to znak poprzedniego właściciela, a zbieżność herbów jest po prostu przypadkowa[[7]](#footnote-7).

Kilka książek z księgozbioru o. Feliksa ma w zapiskach proweniencyjnych zaznaczonych swoich poprzednich właścicieli, od których przejął pojedyncze tomy; jedynie 2 egzemplarze pochodzą od tej samej osoby – Cypriana ze Środy, bakałarza teologii[[8]](#footnote-8).

Według Józefa Adama Kosińskiego Feliks z Sieradza był zapobiegliwym i sprawnym organizatorem i kierownikiem całej prowincji, intelektualistą szybko uzupełniającym swoje zbiory najnowszymi książkami, bibliofilem i koneserem pięknej książki, godnym „stanąć w jednym szeregu z innymi ówcześnie znanymi miłośnikami i zbieraczami książek”[[9]](#footnote-9).

**Maciej Sysyniusz,** Sisinius, Sisiniusz, Sisenius, Sisennius, Zyznowicz, Żyżniewicz, Maciej z Piotrkowa, Piotrkowczyk, właść. nazwisko **Kąkol** (ok. 1573/1574-1625), kaznodzieja, kanonik włocławski, fundator bursy Uniwersytetu Krakowskiego, panegirysta, darczyńca biblioteki dominikanów w Piotrkowie Trybunalskim. Urodził się w tymże mieście jako syn mieszczanina Bartłomieja Kąkola. W 1595 r. został bakałarzem, a rok później magistrem sztuk wyzwolonych. W tym samym czasie został promowany na doktora filozofii. W latach 1597-1598 wykładał na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Krakowskiego jako bezpłatny docent *extraneus*. Przebywał na dworze bp krakowskiego Jerzego Radziwiłła, którego upamiętnił (po jego śmierci) w pisemku *Lactus in obitu...*. W dniu 7 IV 1599 r. uzyskał w Rzymie stopień doktora teologii. Odbył podróże do Rzymu i Francji. Po powrocie do kraju znalazł się najpierw na dworze prepozyta poznańskiego Szymona Rudnickiego, a następnie zwiazał się z abp lwowskim Janem Dymitrem Solikowskim. Po śmierci arcybiskupa (1603) zaopiekował się jego spuścizną piśmienniczą, z której wydał *Adiunctim Testamenti [...] Ioannis Demetrii Solikowski* (Kraków 1603), do którego dołączył krótki wiersz do zmarłego oraz pisane strofą saficką uwagi dedykowane Hieronimowi Solikowskiemu, bratankowi Jana, opatowi wąchockiemu. W dniu 20 XII 1603 r. przyjął święcenia kapłańskie i otrzymał kanonię w kościele kolegiackim pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu. W 1604 r. wydał w Krakowie poemat Jana Dymitra Solikowskiego *Verus Martini Lutheri triumphus*…, do którego dołączył własny wiersz *Ad manes J. D. Sol.* W 1608 r. otrzymał stanowisko kaznodziei i penitencjarza zwyczajnego w kościele katedralnym we Włocławku. Jednocześnie został kanonikiem w kapitule katedralnej. Od września 1608 r. wielokrotnie przeprowadzał wizytacje oraz egzaminował uczniów włocławskiej szkoły katedralnej. W 1614 r. objął prepozyturę szpitala pw. Świętego Ducha w Wąchocku. W tym samym roku zapisał Uniwersytetowi Krakowskiemu 20 tys. złp, zabezpieczone na dobrach Kostrzeszyn, Pełczyska i Czarnocin z przeznaczeniem na bursę dla 12 studentów-kleryków. W listopadzie 1616 r. przygotował dla nowego bp włocławskiego Pawła Wołuckiego panegiryk *Oratio gratulatoria*... W 1617 r., udając się na pielgrzymkę do Rzymu, sporządził testament, w którym zapisał dominikanom piotrkowskim swoją bibliotekę, a także darował 3 tys. złp na fundusz dla kapelana bractwa literackiego (śpiewaczego) przy ołtarzu Zwiastowania NMP w kościele parafialnym w Piotrkowie Trybunalskim. W Rzymie uzyskał od Stolicy Apostolskiej pozwolenie na czytanie ksiąg „heretyckich” celem „zbijania fałszów” oraz został protonotariuszem apostolskim. W 1618 r. zapisał się na uniwersytet w Padwie. W 1623 r. przygotował nową mowę panegiryczną (wydaną drukiem w 1624 r.) na cześć bp włocławskiego Andrzeja Lipskiego. Od 1623 r. był jednym z trzech prowizorów, pomagając w ekonomicznym zarządzaniu seminarium biskupim we Włocławku. Zmarł w swoim prestimonium we wsi Osłonki w dniu 8 VII 1625 r., prawdopodobnie na zarazę. Został pochowany w kościele pw. św. Witalisa we Włocławku[[10]](#footnote-10).

Po śmierci Sysyniusza książki należące do niego trafiły, na mocy testamentu właściciela, do klasztoru Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim. Do naszych czasów zachowało się 60 tych ksiąg, z czego 43 to druki szesnastowieczne, a 17 pochodzi z XVII w. Wszystkie przechowywane są obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie[[11]](#footnote-11).

Każdy z woluminów Sysyniusza posiada notkę proweniencyjną o następującej treści: „Post obitu[m] A[dmodum] R[everendi] D[omini] Sisinij Canon[ici] Vladilslau[iensis] Conventui Petr[icoviensi] Ord[inis] Praed[icatorum] applicatur” lub „Post morte[m] A[dmodum] R[everendi] D[omini] Matiae Sisinij Canon[ici] Vladilslau[iensis] Conventui Petr[icoviensi] Ord[inis] Praed[icatorum] applicatur” oraz „Post obitum suum A[dmodum] R[everendus] D[ominus] Matias Sisinius Canon[icus] Wladislaui[ensis] Con[ven]tui Petri[coviensi] Or[dinis] Prae[dicatorum] legavit”[[12]](#footnote-12). Nie ma natomiast na jego książkach znaków ich właściciela[[13]](#footnote-13).

Feliksa z Sieradza i Maciej Sysyniusza, polskich księży, żyjących w XVI i na początku XVII w., można śmiało zaliczyć do najświatlejszych bibliofilów swoich czasów oraz dobroczyńców Zakonu Braci Kaznodziejów, dla których książki były jednymi z najważniejszych rzeczy na tym świecie. Świadczą o tym ich czyny, o których była mowa wyżej.

1. R. Świętochowski, *Feliks z Sieradza*, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. VI, 1948, s. 407; J. A. Kosiński, *Biblioteka konwentu dominikanów w Sieradzu na przełomie XVI i XVII w.*, [w:] *Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972*, red. J. Kłoczowski, t. 2, Warszawa 1975, s. 393; tenże, *Bibliofilstwo o. Feliksa Gozdawy i dalsze dzieje biblioteki dominikańskiej w Sieradzu*, [w:] *Te Deum laudamus. 75 lat Sióstr Urszulanek w Sieradzu. Materiały z sesji naukowej Sieradz, 27 września 1997 r.*, Sieradz 1998, s. 22; Z. Łuczak, *Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku*, Sieradz 2007, s. 28; G. Wierzchowski, *Dzieje klasztoru dominikanów w Sieradzu. Od lat 30. XIII wieku do 1864 roku*, Sieradz 2012, s. 64, 117. [↑](#footnote-ref-1)
2. Z. Łuczak, op. cit., s. 28. [↑](#footnote-ref-2)
3. J. A. Kosiński, *Biblioteka konwentu*, s. 394, 401-402; tenże, *Bibliofilstwo*, s. 22; Z. Łuczak, op. cit., s. 29; G. Wierzchowski, op. cit., s. 64-65. [↑](#footnote-ref-3)
4. J. A. Kosiński, *Feliks z Sieradza herbu Gozdawa*, [w:] *Słownik pracowników książki polskiej*, red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972, s. 216; tenże, *Bibliofilstwo*, s. 22; w 1975 r. Kosiński napisał jednak, że nie wiadomo jak wielka liczbowo była darowizna Feliksa (tenże, *Biblioteka konwentu*, s. 394); G. Wierzchowski, op. cit., s. 29. [↑](#footnote-ref-4)
5. J. A. Kosiński, *Biblioteka konwentu*, s. 394, tenże, *Feliks z Sieradza*, s. 216-217;K. Rulka, *Personalne księgozbiory historyczne w Bibliotece Seminarium Duchownego we* Włocławku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 65, 1996, s. 361; Z. Łuczak, op. cit., s. 29. [↑](#footnote-ref-5)
6. J. A. Kosiński, *Biblioteka konwentu*, s. 394; tenże, *Bibliofilstwo*, s. 22; K. Rulka, op. cit., s. 361-362;G. Wierzchowski, op. cit., s. 29; Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (dalej: BWSDWł), sygn. XV.F.997, XVI.O.1559, XVI.O.1538, XVI.F.4394. [↑](#footnote-ref-6)
7. J. A. Kosiński, *Biblioteka konwentu*, s. 394; tenże, *Bibliofilstwo*, s. 22; K. Rulka, op. cit., s. 361-362;G. Wierzchowski, op. cit., s. 29; BWSDWł, sygn. XVI.O.399, XVI.O.1478/3-4. [↑](#footnote-ref-7)
8. K. Rulka, op. cit., s. 362. [↑](#footnote-ref-8)
9. J. A. Kosiński, op. cit., s. 394. [↑](#footnote-ref-9)
10. Barcik M., *Sysyniusz* *(Sisinius, Sisiniusz, Sisenius, Sisennius, Zyznowicz, Żyżniewicz, Maciej z Piotrkowa, Piotrkowczyk)*, [w:] PSB, t. XLVI/3, Warszawa-Kraków 2009, s. 324-326; *Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie* (dalej: Katalog), t. I, cz. II - XVI w.: A, opr. T. Komender, Warszawa 1994, s. 47. [↑](#footnote-ref-10)
11. Katalog, t. I, cz. II, s. 47. [↑](#footnote-ref-11)
12. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (dalej: BUW), sygn. SD 602.1544, SD 608.2271. [↑](#footnote-ref-12)
13. Katalog, s. 47. [↑](#footnote-ref-13)