ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW KONGREGACJI DZIEKANÓW ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ I POZNAŃSKIEJ W LATACH 1866—1918

Sobór Watykański II zwrócił uwagę świata katolickiego m. in. na potrzebę większego udziału całego duchowieństwa w zarządzie diecezji\(^1\). Ta bynajmniej nienowa myśl świeciła triumfy, jak się okazuje, już w przeszłości na terenie Polski. Wiele cennych szczegółów zapewne kryją bogate zbiory naszych archiwów kościelnych. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na ciekawą instytucję prawną archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej — kongregacje dziekanów oraz na źródła do poznania ich dziejów, przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu\(^2\). Instytucja ta nie doczekała się jeszcze wyczerpującego opracowania, stąd omówienie tematu poprzedzi krótki jej rys historyczny i wskazanie, szczupłej zresztą, literatury.

1. RYS HISTORYCZNY

Najbardziej widzym znakiem współpracy biskupa z jego duchowieństwem był w tradycji kościelnej synod diecezjalny. On w stosunku do ordynariusza pełnić miał rolę aparatu doradczego i informacyjnego. Stulecia XVIII i XIX były jednak świadkiem upadku działalności tego rodzaju zebrania. Złożyły się na ten fakt różne przyczyny, zarówno wewnętrzno-kościelne (centralizacja władzy, episkopalizm i in.), jak i zewnętrzne, polityczne (upadek państwa, ucisk zaborców). Rozumiano przecież potrzebę powrotu do życia synodalnego. Na terenach archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej arcybiskup Marcin Dunin (1831—1842), w wydanej przez siebie w r. 1841 ordynacji kongregacji dekanalnych\(^3\), ubolevał nad niemożnością zwolania synodu i wskazywał, że rolę jego mogłoby pełnić dowartościowana zebrania kleru części diecezji — poszczególnych dekanatów. Dziekan, jako delegaci tych

---

\(^1\) Decretum de pastorali episcoporum munere In Ecclesia, Acta Apostolicae Sedis, Vol. 58; 1966 nr 687. — Decretum de presbyterorum ministerio et vita, Tamże nr 1062 n.

\(^2\) Na tym miejscu składam serdeczne podziękowanie ks. prałatowi drowi Stefanowi Hainowi, dyrektorowi Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, za łaskawe udostępnienie zbiorów i zyczyliwość, jaką mię darzył.

\(^3\) M. Dunin: Ordinatio congregationum decanalium. Posnaniae 1841.
zebrań, składaliby potem osobiście sprawozdania ordynariuszowi z aktualnego stanu życia chrześcijańskiego w swoim okręgu. Arcybiskup, na ich podstawie, wydawałby odpowiednio polecenia i kierował w ten sposób pracą duszpasterską w diecezji. Instytucją, która miała w pełniejszy jeszcze sposób, niż przewidywało to rozporządzenie Dunina, zastąpić synod diecezjalny i związać ścisłą ordynariusza z duchowieństwem, okazały się kongregacje dziekanów, powołane do bytu przez arcybiskupa Mieczysława Halkę Ledóchowskiego (1866—1886).


4 Decreta nec non mandata et instructiones congregationum decanorum pro archidioecesisbus Gnesensi et Poznanensi 1866—1912. In temporali emanationis ordine contextul C. M e i s s n e r. Posnaniae 1917 § 1.

Ostatni z trzech dekretów, ogłoszonych na I kongregacji dziekanów w 1866 r. jest najbardziej istotny, gdy chodzi o podobieństwo tych zebrań do synodu. Stwierdzał on, że dekrety przyjęte na kongregacji mają moc obowiązującą w obu archidiecezjach. Ogłoszone przez ordynariusza tworzyły w ten sposób nowe prawo. Ogół duchowieństwa bywał o nich powiadomiany, bądź przez samych dziekanów, bądź przez konsystorze generalne. W wydawanych później drukiem materiałach kongregacji dodawano stałą formułkę, stwierdzającą dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, iż dekrety stanowią prawo diecezjalne i obowiązują od daty promulgacji, oraz że ordynariusz rezerwuje sobie możliwość ukarania odpowiednimi karami tych, którzy ośmieliliby się inaczej postępować.


Powstaje pytanie, czy congregationes decanorum po myśli arcybiskupa Ledochowskiego są oryginalnym jego tworem czy też znane były w innych regionach? Pewne jest, że instytucji tej nie zna prawo kościelne powszechne. Okazuje się jednak, że zjazdy dziekanów znane były w innych krajach Europy. Odbywały się w diecezjach włoskich (stynne zwłaszcza w Mediolanie), w Belgii, we wschodnich okręgach Francji. Służyły one jako przygotowanie
do synodu diecezjalnego 5. Biorąc pod uwagę fakt, że Ledóchowski znał doskonale warunki pracy Kościoła tak we Włoszech jak i w Belgii, z racji swojego tam pobytu, wydaje się uzasadnione przypuszczenie, że zapoznał się z tą formą rządów, przeszedł ją potem na grunt polski. Atoli akta w tej materii milczą. Na bliższych nam terenach, bo w archidiecezji lwowskiej, odbywały się również zjazdy dziekanów. Powołał je do życia, na synodzie lwowskim, w r. 1785 6 arcybiskup Waclaw Hieronim Sierakowski. Nie wchodząc w szczegóły, przyzna trzeba, że istnieje zbieżność między kongregacjami, utworzonymi przez obu arcybiskupów, tak co do ich charakteru jak też założeń. Podobieństwo to nie oznacza chyba zależności. Instytucja lwowska nie okazała się tworem żywotnym. Razem ze śmiercią inicjatora zapomniano o kongregacjach, a może raczej warunki zewnętrzne i wewnętrzne państwa nie pozwoliły na odbywanie dalszych. Nie ma przecież o nich wzmianek w kongregacjach gnieźnieńsko-poznańskich. Wydaje się prawdopodobnym mniemanie, że Ledóchowski, gdy weźmiemy pod uwagę jego karierę zagraniczną, po prostu nie znal lwowskiej instytucji, od której dzieliła go także odległość czasowa blisko 100 lat. Zbieżność doskonale tłumaczy chęć zastąpienia synodu inną prostszą instytucją i oparcie się w tym celu o podobny podział administracyjny diecezji.

Na zakończenie tej krótkiej charakterystyki kongregacji dziekanów wpadnie jeszcze powiedzieć kilka słów o ich roli w życiu archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Do r. 1918 odbyto dziewiętnaście takich zebrań. Do robočech, gdy idzie o publikację prawa, wyraża się liczbą 57 dekretów oraz ponad 150 poleceń (mandata) i instrukcji (instructiones). Wszystkie one były ściśle związane z aktualną problematyką życia kościelnego — powstawały przecież w oparciu o wnioski i propozycje, napisyjące z terenu pracy duszpasterskiej. Jak jeszcze zobaczymy przy omawianiu źródeł do dziejów zjazdów dziekanów, obejmowały one najistotniejsze momenty życia diecezjalnego — dotyczyły nauczenia religii, zagadnień liturgicznych, spraw beneficjalnych; określali jaśnie prawa i obowiązki duchowieństwa, iura stolaæ, rozwój stowarzyszeń kościelnych i in. Ogólnie można powiedzieć, że szeroki był zakres regulowanych spraw, ograniczony jedynie ramami, jakie dla prawodawstwa partykularnego zakreślało prawo powszechne. Świadomość brania udziału w tworzeniu prawa była dla duchowieństwa dodatkowym bodźcem w jego wykonywaniu. Niejednokrotnie podkreślano o pożytek i wielkie owoce spotkań z ordynariuszem — podniesienie poziomu moralnego i życia religijnego obu archidiecezji, oraz większe związek duchowieństwa ze swoim arcybiskupem.

Skoro congregationes decanorum odegrały tak ważną rolę, rodzi się kolejne pytanie, czy zostały one zauważone przez inne diecezje, oraz wywarły jakiś wpływ w kierunku tworzenia podobnych instytucji? W warunkach braku niepodległości narodowej i podziale Polski kontakty międzdyiecezjalne były, rzecz jasna, słabe. Wiadomo, że materiały III zebrania dziekanów prze-
słano w drukowanym zeszycie biskupowi chełmińskiemu Janowi Marwiczowi, pozostającemu w łączności prowincjalnej z Gnieznem i Poznaniem. W aktach kongregacji jest też przechowywany protokół z pierwszego posiedzenia dziekanów diecezji krakowskiej, złożonego na dzień 11 listopada 1896 r. Uderza ten sam porządek obrad, podobna procedura. Fakty te zdają się wskazywać na wzajemne oddziaływanie obydwu diecezji na wspomnianym odcinku życia organizacyjnego. Z chwilą odzyskania niepodległości wzrosła liczba zebrów dziekanów w innych diecezjach Polski, a ostatnio nawet wszędzie się upowszechniła. Są one jednak później niż w stosunku do naszych kongregacji i nie mają tak wyraźnego charakteru prosynodalnego. Dalsze badania, być może, wykazą ich ewentualną zależność od wzoru gnieźnieńsko-poznańskiego.


2. LITERATURA PRZEDMIOTU

Literatura dotycząca naszego zagadnienia nie jest obfita. Jeśli pominać wstęp do wydanych drukiem zbiorów prawa diecezjalnego, które omówione zostaną w dalszym ciągu, to w większości ograniczać się ona będzie do kilkuwierszowych wzmianek.

Na tę ważną instytucję zwróciło rychło uwagę czasopismo prawno-historyczne — Archiv für, katholisches Kirchenrecht, wydawane w Moguncji pod redakcją Fr. H. Veringes, profesora prawa na uniwersytecie w Heidelbergu a później w Pradze. Omawiając zebrane sasady kościołowe w środkowej Europie, zamieściło ono wiadomość o kongregacjach dziekanów archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Otoż w tomie 23 (1870), na s. 59—72, figuruje artykuł A. Speila pt. Die Diözesan-Conferenzen der Erzdiözese Posen und Gnesen in den Jahren 1866—69. Po krótkim wstępie, w którym autor omawia sasady organizacyjne kongregacji, podkreślając ich zastępczość w stosunku do synodu diecezjalnego charakter, przedstawia on cztery pierwsze zjaz-
dy dziekańskie. Potem wskazuje na ważniejsze momenty w przemówieniach inauguracyjnych i streszcza ogłoszone dekrety. W zakończeniu artykułu znajdujemy przedrukowane w całości postanowienia IV kongregacji.


Instytucji naszej poświęciła także nieco uwagi lwowska Gazeta Kościelna. W numerze 6, z 8 lutego 1894 r., przedrukowała ona dekrety VIII kongregacji dziekanów (1893), poprzedzając je redakcyjną informacją o genezie zebrań i zaopatrując krótkim komentarzem. Pod ogólnym tytułem: Uchwały ósmej kongregacji dziekanów archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej (s. 53 n.) zwraca ona uwagę czytelnika na prosynodalny charakter zjazdów, które stały się pewnym forum ogłaszania prawa partykularnego.


Zjazdami dziekanów obu archidiecezji zajął się również ks. Aleksander Kakowski w Podręcznej Encyklopedii Kościelnej (t. 37/38, Warszawa 1913). W hasło Synody Kościoła Katolickiego w Polsce (s. 310—327) interesuje go zwłaszcza stosunek synod — kongregacja. Słusznie stwierdza, iż kongregacji dziekanów nie można nazwać synodami, że prawo na nich wydane nie jest więc prawem synodalnym. Nie przeszkadza to jednak twierdzeniu, iż posta-

1 T. Trzcinski: Katalog rękopiisów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie aż do po- czątku wieku XVI. Poznań 1910.
nowienia ich mają rzeczywistą moc prawa biskupiego, gdyż poręcza je autorzyte ordynariusza, do którego należy wybór sposobu promulgacji.

Znakomity historyk, ks. Józef Nowacki, w 2 t. *Dziejów archidiecezji poznanskiej*, zatytułowym *Archidiecezja poznawska w granicach historycznych i jej ustrój* (Poznań 1964), poświęcił naszej instytucji dwie strony (s. 284 n.). W encyklopedycznym skrócie opisał jej założenia, a uwagi swoje zakończył wnioskiem, iż w aktach, dekretach i materiałach, dotyczących kongregacji „zgromadzono niezwykle obfity i ze wszelkich miar cenny materiał do dziejów ustawodawstwa, życia i działalności archidiecezji” (s. 285).

Ks. Kazimierz Wasiak, autor pracy *Dziekani archidiecezji poznanńskiej* (Lublin 1964) 8, w rozdz. IV omawia zebrania dziekanów. Zebrał on wiele wiadomości, chociaż szuka, że nie przeprowadził odpowiedniej systematyki i selekcji. Nie wchodząc w merytoryczną ocenę całości pracy, trzeba zauważyć, że w interesującym nas aspekcie mało wyraźnie została w niej podkreślona różnica między kongregacjami przed r. 1918 a późniejmi, polegającą głównie na zaprzestaniu akcji prawodawczej i ograniczeniu obrad do wysłuchania szeregu referatów i dyskusji nad nimi.


*Congregationes decanorum* najobszerniejsze dotąd opracowanie znalazły w rozprawie ks. Tadeusza Walachowicza pt. *Kongregacje dziekanów archidiecezji gnieźnieńskiej i poznanńskiej w latach 1866—1918 jako instytucja zastępująca synod diecezjalny* (Lublin 1967) 10. Stanowi ona próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące wzajemnego stosunku pomiędzy synodem a kongregacją dziekanów. Z jednej strony ukazuje ich punkty styczne, a z drugiej akcentuje istniejące różnice. Stąd też opisywana instytucja została tu przedstawiona głównie pod względem formalnym i proceduralnym. Świadomie, poza kregiem zainteresowań, pozostała obfita zawartość treściowa uchwał kongregacji, odłożona do osobistego studium. Ramy czasowe pracy obejmują lata 1866—1912, a więc od pierwszej, inauguracyjnej kongregacji, aż po ostatnią tego typu. W tymże umieszczono jednak rok 1918 dla tej prostej przyczyny, że obowiązujący od 19 V 1918 *Kodeks Prawa Kanonicznego* oraz idąca w ślad za nim praktyka późniejszych zebrania odstąpiła, jak już to było wspomniane, od dawnego schematu i to właśnie sprawiło, iż nie można było ująć ich wszystkich na wspólnie płaszczynie. Całość problematyki przedstawiona została w 5 rozdziałach. Pierwszy rozdział (s. 31—60) ukazuje zanik działalności synodalnej w obu archidiecezjach. Omawia najprzód trudności zewnętrzne, polityczne, potem wpływ nowych prądów umysłowych i wreszcie trudności wewnątrzkościołelne. Brak syndów wpłynął na stałe rosnącą po-

---

8 Maszynopis w Archiwum KUL. *Prace Wydziału Teologicznego* nr 98.
10 Maszynopis w Archiwum KUL. *Prace Wydziału Prawa Kanonicznego* nr 266.
trzebę ustawodawstwa partykularnego (rozdz. 2, s. 61—84). Trzeci rozdział (s. 85—104) już jest poświęcony powstaniu kongregacji dziekanów. Traktuje o motywach, które skłonily arcybiskupa Ledóchowskiego do utworzenia nowej instytucji (§ 1), po czym zatrzymuje się nad pojęciem kongregacji dziekanów (§ 2), by z kolei zastanowić się nad ich oryginalnością (§ 3). Najistotniejszym jest rozdział czwarty (s. 105—154). Przedstawia on w sposób porównawczy organizację i przebieg pracy synodu i kongregacji. Znajdują tutaj omówienie: przygotowanie i zwolanie ich (§ 1), uczestnicy i urzędy (§ 2), sposób obradowania i podejmowania uchwał (§ 3) oraz praktykowany ceremoniał (§ 4). Pierwsza część każdego paragrafu z zasady dotyczy synodu, druga natomiast zebrania dziekanów. Zakończenie pracy stanowi zarysowe omówienie znaczenia naszej instytucji (rozdz. 5, s. 155—170) zarówno dla obu archidiecezji (§ 1), jak też dla życia kościołego całej Polski, jako ewentualny wzór rozwiązania trudności związanych ze zwołaniem synodu (§ 2). W aneksie (s. 175) znajdujemy dekret I Kongregacji z 21 września 1866 r., istotne dla zjazdów dziekanów i niejednokrotnie omawiane w tekście. Warto w końcu zaznaczyć, że jest to pierwsza na gruncie kanonistycznej literatury polskiej próba rozpracowania tego tematu, odsłaniająca z przeszłości piękną kartę naszych osiągnięć w dziedzinie prawodawstwa partykularnego.

3. ŹRÓDŁA DRUKOWANE


Wspomniane Archiv für katholisches Kirchenrecht opublikowało w t. 29 (1873, s. 197—217) akta V i VI zebrania dziekanów. Same tylko dekret VIII kongregacji ukazały się w tymże czasopismie w t. 72 (1894, s. 111—113). Polski czytelnik mógł się z nimi zapoznać, jak to zostało już zaznaczone, na łamach lwowskiej Gazety Kościelnej.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wydawcy wielkiego zbioru Decreales summorum pontifici pro Regno Poloniae et constitutiones synodorum provincialium et dioecesanarum regni eiusdem ad summam collectae... zamieszcili w Additamentum do t. 3 (s. 263—275) dekretu I—VI kongregacji. Było to dziełem ks. Edwarda Likowskiego († 1915), który napisał do nich także krótkie wprowadzenie. Zaznaczył w nim, że wobec aktualnej niemożności zwalniając synodów diecezjalnych, rolę ich, po myśli arcybiskupa Ledóchowskiego, mają pełnić kongregacje dziekanów, na których ogłaszane jest prawo partykularne, obowiązujące w obu archidiecezjach. Wielkie zna-

11 Aktu te (z kongregacji I—XIX) znajdują się m. m. w dwóch woluminach (sygn. OA 1394 i OA 1395) w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
czenie tej publikacji leżało przede wszystkim w tym, że zaznajamiało szersze kółko społeczeństwa z miejscowymi osiągnięciami.

Rosnącą z roku na rok liczba wydawanych zeszytów z materiałami zjazdów dziekańskich nie ułatwiała korzystania z nich. Coraz więcej odczuwano potrzebę opracowania zbioru prawa diecezjalnego. Zarządzę temu po
stanowił znany już nam ks. T. Trzciński. Podjął się on, z gronem współpra-
cowników, uporządkowania aktualnie obowiązującego prawa partykularnego.

W ten sposób powstał opublikowany w Poznaniu w r. 1906 Zbiór ustaw archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej (s. XX, 526). Obok prawa ścieś
ie kościołnego, znalazły się w nim również ustawy państwowse w sprawach religii oraz rozporządzenia władz lokalnych. Ten zakres treściowy wydawnic-
twa lepiej oddaje jego łaciński tytuł: Statuta et ordinaciones archiepiscopo-
rum, decretum officii ecclesiastici necnon leges civiles, quibus praesens disciplina archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis illustratur. Ogólny plan swego zbioru oparł Trzciński na kolekcji F. Heinera — Die kirchlichen Erlasses, Verordnungen und Bekanntmachungen der Erzdiözese Freiburg (Freiburg in Br. 1898). Materiał prawny został podzielony na 10 rozdziałów: büro para-
fialne, beneficja i posady kościelne, sakramenty i sakramentalia, naboże-
stwa parafialne, pasterstwo szczegółowe, nauczenie, ogólnie przykazania
kościelne, majątek kościelny oraz dziekani i dekanaty. Chronologicznie objęły
one dorobek pierwszych piętnastu zebrań dziekanów, rozkładając go sys-
tematycznie. Konstrukcja jednak całości nie zawsze jest jednolita; przekładane ustawy są często niejasne i budzą wątpliwości. Stało się tak dlatego,
że jest to zbiór przywatny a nie dokonany przez odpowiednią, kompetentną
władzę duchowną. Stąd też musi zawierać wiele usterek i gromadzić prawo,
różniące się stylem, językiem, wymaganiami. Na końcu zbioru umieszczono
spis alfabetyczny, będący właściwie skorowidzem rzeczowym. Ułatwia on
korzystanie z zawartości wydawnictwa.

Następnym edytorem bogatego materiału, przynoszonego przez kongregację, stał się ks. Czesław Meissner, oficjal i kanonik katedralny poznański. Sporządził on zbiór ich dorobku prawnego: dekretów, poleceń i instrukcji. Uczynił to, jak zaznacza we wstępie, na polecenie arcybiskupa Edmundu Dalbora (1915—1928). Całość otrzymała tytuł Decreta nec non mandata et instructiones congregationum decanorum pro archidioecesisibus Gnesnensi et
Posnaniensi 1866—1912 (s. XV, 170). Kolekcja ukazała się drukiem w 1917 r.
Znajdujemy w niej ułożone w porządku chronologicznym, a nie systematycz-
nym, osiągnięcia I—XIX kongregacji dziekanów. Na początku umieścił wy-
dawca przemówienie Ledochowskiego, zapowiadające nową instytucję. Późni
ersze przemówienia ordynariuszy z reguły opuszcza, wychodząc z założe-
nia, że istotę ich stanowiło przedstawienie i umotywowanie zamierzeń praw-
nych, które niebawem miały być ogłoszone. Stąd znajdują się one w pewnym sensie w przyjętych postanowieniach, a dla przeciętnego odbiorcy są mało interesujące. Wydawnictwo zamyka spis rzeczy, ułożony w porządku alfabetycz
ym (s. 161—170). Dla łatwiejszego odszukania poszczególnych dekre-
tów, strony, na których one się znajdują, wyróżniono w nim czcionką półtłustą.

Ks. Meissner opracował tylko kongregację dziekanów, drugą natomiast próbę, po ks. Trzcińskim, objęcia całości prawa diecezjalnego podjął ks. Sta
nisław Bross. Z polecenia ks. kardynała Augusta Hlonda (1926—1948) uzu
pełnił on zbiór ustaw archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej z r. 1906
postanowieniami ostatnich czasów. Ze względów praktycznych zachował w zasadzie tę samą konstrukcję pracy, a nawet tytuły poszczególnych rozdziałów, nieznacznie tylko niekiedy przesuwając materiał. Rzecz ukazała się w Poznaniu w r. 1934, pod takim samym tytułem, jak zbiór wzorcowy. Wyśczał jako tom 1, gdyż nie obejmowała danych o stanie posiadania archidiecezji, statutów stowarzyszeń katolickich oraz ustaw państwowych o związках i zgromadzeniach, które ze względu na nieuporządkowany jeszcze ich stan, w zamyślane wydawcy znaleźć miały miejsce w następnym tomie. Plany te nie doczekały się jednak realizacji. Tom 1 obejmuje więc tylko większą część prawa diecezjalnego, ale nie całość. Jest to stan na dzień 1 kwietnia 1934 r. Badacz kongregacji dziekanów, znajdzie tu ich postanowienia, lecz oczywiście tylko te, które wytrzymały próbę czasu i nie zostały zmienione czy zniesione późniejszymi zarządzeniami. Walną pomocą są tutaj dwa skorozwiadce: osób i miejscowości oraz rzeczowy, umieszczone na końcu publikacji.

4. ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMENNE

Spuścizna rękopiśmieniowa, dotycząca kongregacji dziekanów, przechowywana w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, obejmuje setki stron. Cała zawarta jest w zespole akt ordynariatu arcybiskupiego (OA). Poniżej omówiona zostanie zawartość poszczególnych posztytów tej serii akt w interesujących nas zagadnieniach.

OA 641 — Arcybiskupie generalia kongregacji dekanalnych 1837—1917. — Znajdujemy tutaj wiadomości o zebraniach duchowieństwa poszczególnych dekanatów. Z nadsyłanych do konsystorzy sprawozdań wylania się obraz zainteresowań, przeprowadzonych dyskusji i wniosków na nich sformułowanych. Ks. M. Westfal z Kamionnej pisze w liście z 22 grudnia 1840 r. o potrzebie reformy kongregacji dekanalnych; postulaty ujął w 13 punktach. Wśród innych zwracają uwagę prośby o unowocześnienie katechizmu, otoczenie większą troską nauki religii, założenie biblioteki dekanalnej, rozpatrzenie sprawy utrzymania klasztorów. Ciekawa jest korespondencja w związku z ukazaniem się ordyncji kongregacji dekanalnej, wydanej przez arcybiskupa Marcina Dunina w dniu 21 stycznia 1841 r. Przynosi ona także głosy niezadowolenia z niektórych przepisów i petycje o dalszą akomodację. Nápłynęły one m. in. z dekanatów bukowskiego, poznańskiego i średzkiego. Dezysteraty te stwarzały przesłanki do pracy prawodawczej i wskazywały pożytek płynący z wciągnięcia do niej kleru diecezjalnego. Badacz kongregacji dziekanów odnajdzie tu pierwsze inicjatywy, wykorzystane i rozwinięte przez późniejszych ordynariuszy.

OA 2052 — Arcybiskupie generalia kongregacji dziekanów obu archidiecezji. — Posztyt zawiera aktu pierwszych sześciu kongregacji, a więc obejmuje lata 1866—1872. Szczególnie ważne jest wszystko to, co odnosi się do pierwszej z nich, gdyż pozwala poznać myśl prawodawcy, gdy tworzył nową instytucję. Wymienić tu należy listy Ledochowskiego do oficjalów: poznańskiego Jana Chryzostoma Janiszewskiego i gnieźnieńskiego Kazimierza Dorszewskiego, zlecające im obowiązek powiadomienia dziekanów o zebraniu, jak i przede wszystkim łańcuch alokucję, wygłoszoną na nim.

Protokół z obrad informują o ich przebiegu i pracy. Ciekawy jest sposób wyrażania aprobaty na przekładany projekt — przez powstanie z miejsc.

Nie sposób tu scharakteryzować cały dorobek prawny pierwszych kongregacji; wskazemy dlatego tylko na te postanowienia, które wydają się ważniejsze, odsyłając po resztę do wydanych zbiorów. Omówiliśmy już wyżej ważne dekret Y Kongregacji. Drugi zjazd dziekanów, zwołany na 28 sierpnia 1867 r., zakończył się ogłoszeniem 6 dekretów. Większe zainteresowanie budzą następujące z nich: o wizytacji dziecięcej (co 2 lata), o administracji sakramentów, o misjach parafialnych. Lata następne przyniosły m. in. postanowienia: o erygowaniu w parafiach bistra wstrzemięźliwości (1868), o obowiązku powstrzymywania wiernych przed malżeństwami mięszanymi (1869), o kapłanach zadłużonych (1872).

OA 2053 — Akta kongregacji dziekanów archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej 1892—1907. — Rozpoczyna je okółnik do dziekanów z dnia 20 czerwca 1892 r., wydany przez arcybiskupa Stablewskiego. Zapowiada on najbliższą kongregację i poleca nadsyłanie propozycji w terminie 4 tygodni. Przysyłane wnioski układane są już teraz w zestawy bądź według poszcze- gólnych dekanatów, bądź tematycznie. Widać na nich ślady pracy ordynariusza, względnie powołanej do tego specjalnej osoby, w postaci opinii kwalifikujących lub odrzucających dany postulat.

Ciekawe jest studium projektów dekretów, a zwłaszcza dużego De examine pro obtinendis beneficiis curatis (1892) i koniecznego w tej sprawie porozumienia z Rzymem, jak również ujętego w 29 paragrafach statutu dla księży emerytów, opracowanego przez komisję dziekanów (1897). Z przyjętych i ogłoszonych postanowień niektóre zwracają szczególnie uwagę swą ważnością. Będą to: instrukcja o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i komuni św. (1892), o testamentach (1893), o wprowadzeniu we wszystkich parafiach Towarzystwa Matek Chrześcijańskich (1894), o założeniu agendy czynności i obowiązków proboszcza (1898), ordynacja wikariuszy w 12 paragrafach i instrukcja dla dziekanów w 15 punktach (obie z r. 1902).


Bogate akta tego poszytu, podobnie jak i poprzedniego, poprzedzielane są drukowanymi zeszytami, zawierającymi materiały z obrad kongregacji. Tak umieszczane naruszają jednolity rękośpiewieni charakter zbiorów.

OA 2054 — Akta dotyczące propozycji dekanatów do obrad respectu
uchwał kongregacji dziekanów. — Jest to cenny materiał, obrazujący życie i potrzeby diecezji (1892—1897). Pełno w ich wiadomości o aktualnych problemach, nurtujących duszpasterstwo i dogmatycznych się rozwiązania. Prześledzenie, które z postulatów doczekały się wykończonej formy dekretu, ukazuje udział duchowieństwa w kształtowaniu prawdawstwa partykularnego i ścisły związek ordynariusza z klerem.


Zgłoszonym postulatom towarzyszyła niekiedy na zebraniach dziekanów żywa dyskusja. Tak było m. in. z projektem zmiany statutu synodalnego De anno gratiae, przygotowanym przez ks. J. Dydyńskiego z Kłecza. Odwołanie ks. F. Wartenberg, proboszcz z Karniela, wystąpił przeciwko przyjęciu na VII kongregacji (1892) dekretowi De expositione et repositione Sanc.tissimi Sacramenti, twierdząc, że arcybiskup Stalbowski przekroczył swoje kompetencje i że konieczna jest długiego restitutio in integrum. Okazało się później, że całe nieporozumienie polegało na mylnym zrozumieniu przez tego dziekana sensu zarządzenia, w którym nie chodziło o zniesienie dawnych zwyczajów, ale o ujednolicenie rozmaitej praktyki.

Już tych kilka propozycji, wskazanych dla przykładu, świadczy o ich wartości, tym bardziej bogata i warta gruntownego zbadania pozostaje cała reszta.


Interesującym szczegółem jest przygotowywanie ordynacji dla wikariuszy. Arcybiskup Stalbowski nakazał przedyskutowanie tych spraw na kongregacjach dekanalnych, po czym dziekani przeszli do konsystorzy sformułowane na tych konferencjach opinie. Po ich myśli zredagowano projekt, który ostatecznie przedyskutowano w r. 1902 na XV kongregacji. Kończy ten poszyc zestawienie deyzydatów na kongregację r. 1908, sporządzone łącznie z obu archidiecezji.

OA 735 — Akta ordynariatu arcybiskupiego w Poznaniu tyczace się wniosków na kongregacje dziekanów. — Jest to już ostatni zbiór postulatów
na zjazdy dziekańskie w interesującym nas okresie. Dotyczy lat 1909—1915. Po okólniku władzy duchownej, zapowiadającym kongregacje na 23 październiku 1912 r., znajdujemy kilka wniosków, nadesłanych z dekanatów. Dotyczą one budowy nowych kościołów, towarzystw i związków młodzieży, unormowania spowiedzi odpustowej.

Tak przedstawiają się źródła rękopiśmienne do instytucji kongregacji dziekanów w okresie 1866—1918, znajdujące się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Aby zorientować się, jak wyglądały następne, wystarczy sięgnąć po materiały, pozostałe po nich (OA 730—733, 736 i in.). Instytucja formalnie pozwalała, lecz zmieniła się, jak to już wskazywano, jej charakter i znaczenie.

DE BONTIBUS RES GESTAS CONGREGATIONUM DECANORUM ARCHIDIOECESISOS GNESNIENSIS ET POSNANIENSIS ANNIS 1866—1918 ILLUSTRANTIBUS

Summarium

SPIS TREŚCI

1. Rys historyczny . . . . . . . . . . . [1]
2. Literatura przedmiotu . . . . . . . . . . . [5]
3. Źródła drukowane . . . . . . . . . . . [8]
4. Źródła rękopiśmienne . . . . . . . . . . . [10]
Summarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . [13]