ROMAN WYTYCZAK

ZBIORY KARTOGRAFICZNE OSSOLINEUM
W LATACH 1939–1945

Początki gromadzenia map, które z czasem stworzyły załączek zbiorów kartograficznych Ossolineum, przypadły prawdopodobnie na lata dziewięćdziesiąte XVIII stulecia, kiedy to Józef Maksymilian Ossoliński ostatecznie podjął zamysł ufundowania narodowej biblioteki. Gdy wiosną 1827 r. przywieziony został z Wiednia do Lwowa księgozbiór zmarłego przed rokiem Ossolińskiego, znajdowało się tam również około 230 atlasów i map. Odtąd liczba kartografików sukcesywnie rosła głównie dzięki darom i zapisom testamentowym. W końcu listopada 1939 r. kolekcja ta liczyła 3077 egzemplarzy, co stawiało ją w rzędzie najbogatszych pośród ówczesnych książnic polskich. Blisko 70% zbiorów stanowiły darowizny, a do grona ofiarodawców należeli m.in.: Dzieduszyccy, Lubomirscy, Wojciech Kętrzyński i Władysław Belza. Wobec braku części dokumentacji (inwentarze, archiwalia itp.), która pozostała we Lwowie, ustalenie danych dotyczących ossolińskich zbiorów z 1939 r. może być tylko fragmentaryczne.


Według tych samych sprawozdań stan ilościowy ossolińskich map przedstawiono w tabeli na s. 296.

---

1 W y t c z a k: Kolekcja kartograficzna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1992 z. 1 s. 217–226.
2 Wraz z kolekcją map Pawlikowskich.
3 Sprawozdanie z czynności BOss. z lat 1921–1939, mikrofilm sygn. 2552–2555, Dział Mikroform ZNiO.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Lata</th>
<th>zbiory Biblioteki</th>
<th>razem z kolekcją Pawlikowskich (678 map)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1921</td>
<td>2267</td>
<td>2945</td>
</tr>
<tr>
<td>1922</td>
<td>2267</td>
<td>2945</td>
</tr>
<tr>
<td>1923</td>
<td>2267</td>
<td>2945</td>
</tr>
<tr>
<td>1924</td>
<td>2323</td>
<td>3001</td>
</tr>
<tr>
<td>1925</td>
<td>2323</td>
<td>3001</td>
</tr>
<tr>
<td>1926</td>
<td>2323</td>
<td>3001</td>
</tr>
<tr>
<td>1927</td>
<td>2323</td>
<td>3001</td>
</tr>
<tr>
<td>1928</td>
<td>2355</td>
<td>3033</td>
</tr>
<tr>
<td>1929</td>
<td>2357</td>
<td>3035</td>
</tr>
<tr>
<td>1930</td>
<td>2357</td>
<td>3035</td>
</tr>
<tr>
<td>1931</td>
<td>2358</td>
<td>3036</td>
</tr>
<tr>
<td>1932</td>
<td>2358</td>
<td>3036</td>
</tr>
<tr>
<td>1933</td>
<td>2363</td>
<td>3041</td>
</tr>
<tr>
<td>1934</td>
<td>2367</td>
<td>3045</td>
</tr>
<tr>
<td>1935</td>
<td>2374</td>
<td>3052</td>
</tr>
<tr>
<td>1936</td>
<td>2374</td>
<td>3052</td>
</tr>
<tr>
<td>1937</td>
<td>2390</td>
<td>3068</td>
</tr>
<tr>
<td>1938</td>
<td>2393</td>
<td>3075</td>
</tr>
<tr>
<td>1939 (listopad)</td>
<td>2399</td>
<td>3077</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabela uwzględnia tylko mapy zinwentaryzowane, o jednostkach nieopracowanych w sprawozdaniach nie ma mowy. Z powyższego wykazu wynika, że tempo opracowania było minimalne: w ciągu 18 lat wpisano do inwentarza zaledwie 132 mapy (!). Analiza działalności książnicy w okresie międzywojennym wykazuje ponadto niewielkie wykorzystanie map w stosunku do innych zbiorów. Według danych ze sprawozdań w latach 1921–1939 udostępniono czytelnikom tylko 295 atlasów i map oraz 1 tekę z bliżej nieokreśloną liczbą map. W tym samym okresie zrealizowano dwie kwerendy kartograficzne przeprowadzone w dziale rękopisów. Nikły postęp inwentaryzacji oraz małe zainteresowanie mapami odzwierciedlały w jakimś sensie bolączki ówczesnego Ossolineum. Dająca się we znaki ciasnota pomieszczeń i brak fachowej opieki nad zbiorami stanowiły, jak się wydaje, jedną z przyczyn takiej sytuacji.

Niezbyt kompletnie informacje posiadamy o zawartości lwowskiej kolekcji. Najbardziej pomocne w tym zakresie były trzy źródła. Jedno z nich to księga inwentarzowa przechowywana w Dziale Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.Ów inwentarz, sporządzony w 1827 r., zawiera spis zbiorów fundacyjnych, jakie w chwili śmierci Ossolińskiego znajdowały się w Wiedniu. Na kartach 565 i 566 umieszczony jest wykaz atlasów i map obejmujący wspomniane już około 230 tytułów. Kolejny dokument to katalog kartkowy map i atlasów Polski (730 pozycji), przygotowany we Lwowie w latach 1930–1935. Ten wyselekcjonowany rejestr przeznaczony był dla Komisji Atlasu Historycznego Polski przy PAU w Krakowie. Trzecie źródło stanowił spis map Bib-

---

4 *Ibidem.*
5 Dział Rękopisów Ossolineum sygn. 1302/III.
6 Dz. Rękop. sygn. 4/66.
ZBIORY KARTOGRAFICZNE OSSOLINEUM W LATACH 1939–1945

lioteki Pawlikowskich sporządzony we wrześniu 1941 r. w ramach skontrum całego księgozbioru. Kontrola wykazała wówczas 517 pozycji, które należały do tego zbioru. Uzupełniające znaczenie miał artykuł Zbigniewa Rzepy o genezie Gabinetu Kartograficznego wrocławskiego Ossolineum, a także wyniki przeprowadzonej w 1990 r. kwerendy w sprawie proweniencji obecnych zbiorów tegoż gabinetu.


Godne uwagi były liczne mapy samoistne, a wśród nich starodruki (do 1800 r.), zwykle o treści ogólnej, odnoszącej się do rozmaitych lądów i krajów. Do takich należały m. in. ciekawe mapy J. d’Anville’a w adaptacji F. A. Schrämbla (II połowa XVIII w.) oraz sześciokarkusowe zdjęcia kartograficzne Francji C. F. Cassiniego de


* Te same dzieła opatrzono lwowską pieczęcią znajdują się w posiadaniu wrocławskiej Biblioteki Ossolineum, gdzie zostały przywiezione w 1946 r.


Waźną pozycję lwowskiego zbioru stanowiły atlasy i mapy tematyczne o istotnych wartościach dydaktyczno-naukowych. Specjalistyczne treści, jakie przekazywały, odnosiły się do zagadnień historycznych, politycznych, adminis-

10 Sprawozdania...
11 Spis map Biblioteki Pawlikowskich, Dz. Rękop. 1. akc. 90/53/6.


W osolińskich zbiorach występowały także plany polskich miast, a wśród nich dość dużo starodruków. Pod tym względem znowu wyróżniała się kolekcja Pawlikowskich. Katalog z lat 1930–1935 i spis map z 1941 r. zawierają np. informacje o planach Gdańska (najstarszy z 1454 r.), Kamieńca Podolskiego (XVII w.), Krakowa (od 1797 r.), Lwowa (od 1836 r.), Świdnicy (1757), Torunia (1659), Warszawy (od 1779), Wilna* (ok. 1730) i Zamościast* (ok. 1660 r.).

Najmłodszy zespół lwowskich kartografików stanowiły atlasy i mapy wytworzone w czasach II Rzeczypospolitej. Te materiały były na ogół dziełem znanych ówczesnie zakładów kartograficznych, np. Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG), romerskiej „Książnicy – Atlas” we Lwowie czy warszawskiej firmy „Gea”. Mapy odznaczały się dużą wartością merytoryczną i wysokim poziomem graficzno-technicznym. Na uwagę zasługiwały trzy podstawowe rodzaje WIGowskich zdjęć topograficznych: szczegółowe (1:25 000), taktyczne (1:100 000) i operacyjne (1:300 000), a także mapy szkolne i turystyczne. Z powodu braku bliższych danych nie jest możliwe dokładniejsze opisanie zawartości tego zespołu.

Przedstawiona charakterystyka to zaledwie częściowe odzwierciedlenie osolińskich zbiorów z 1939 r. Przeszkodą w użyciu pełniejszego obrazu jest nie tylko wspomniany już niedostatek dokumentacji, ale także kwestia jakości da-
nych. Ta uwaga dotyczy księgi inwentarzowej i katalogu kartkowego, które nie były sporządzone poprawnie. Świadczą o tym dość liczne braki, nieściśłości i wiele innych uchybień.

Lwowskie atlasy i mapy są bez wątpienia ciekawym, choć bardzo słabo poznanym fragmentem zbiorów ówczesnej Biblioteki. Jednym z głównych powodów tej niewiedzy był brak jakiejkolwiek publikacji na temat przedwojennej kolekcji, co tym bardziej utrudnia dziś jej odtworzenie.

We wrześniu 1939 r. kolekcja kartograficzna wraz z całym ossolińskim księgozbiorem padła łupem okupantów. Odtąd wzmiąnki o mapach były raczej rzadkie, ogólnikowe i rozproszone w różnych materiałach. Stosunkowo najwięcej danych zawiera dokumentacja z czasów wojny, a zwłaszcza lat 1940–1943. Pewne informacje wnosi też korespondencja i wspomnienia dawnych pracowników Zakładu.


Losy kartografików w okresie okupacji niemieckiej są równie wycinkowo

---

12 Akta w sprawie przyłączenia do Oss. innych bibliotek w 1940 r. Dz. Rękop. l. akc. 185/85; Materiały dotyczące starań o reprezentację i reindykację majątku ZNiO w latach 1941–1943. Dz. Rękop. l. akc. 85/68/3.
14 P a ś k o w s k i, op. cit. s. 20.
15 Dz. Rękop. l. akc. 183/85; P a ś k o w s k i, op. cit. s. 23; B. O l s z e w i c z: Zarys dziejów zbiorów kartograficznych w Polsce. [W:] Zbiory kartograficzne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Informator. Warszawa 1972 s. 30; J. A l b i n: Zakład Narodowy im. Ossolińskich w latach 1946–1953. Wrocław 1990 s. 34.
16 Dz. Rękop. l. akc. 85/68/3.
znane. Sporadyczne wzmianki w dostępnych źródłach nie dają zadowalającego obrazu, a część z nich budzi wątpliwości.

Funkcję kierownika gabinetu kartograficznego pełniła w tym czasie Maria Tyszkowska, żona zmarłego w kwietniu 1940 r. zasłużonego kustosza oddziału rękopisów Kazimierza Tyszkowskiego\textsuperscript{17}. Nie wiemy, jakie prace wykonywała, choć można przypuszczać, że były one związane z szeroko wówczas zakrojoną akcją opracowania zbiorów oraz ich ponownym przemieszczeniem zarządzonym przez niemiecką dyrekcję Biblioteki. Chodziło o to, by włączone przez Sowietów zbiory innych książnic znowu powróciły na swoje miejsce. Czy brano wtedy pod uwagę także atlasy i mapy? To pytanie, przynajmniej na razie, musi pozostać bez odpowiedzi.

Cząstkowe informacje w dokumentach z lat 1941–1943 wskazują, że Niemcy wykorzystywali mapy do bliżej nieznanych celów. Mówi o tym notatka o wypozyczeniu około 80 atlasów i map poza obręb biblioteki. Wśród materiałów przekazanych wtenczas m. in. do Warszawy i Berlina było sporo wydawnictw sowieckich. W tym samym czasie realizowano też zakupy map, o czym świadczą nieliczne zachowane rachunki\textsuperscript{18}.

Do momentu powtórne wkroczenia Armii Czerwonej (27 lipca 1944) biblioteka uciępiła dotkliwie od ataków lotnictwa sowieckiego. Wielokrotne bombardowania poważnie uszkodziły budynek, zagrażając bezpośrednio zbiorom. Niemcy podjęli wówczas decyzję o ewakuacji części księgozbioru i umieszczeniu go w Bibliotece Jagiellońskiej. Przy aktywnym udziale polskiego personelu zdołano zorganizować dwa transporty, w których znalazło się m.in. 240 map\textsuperscript{19}. Brak miejsca w Krakowie i klęski wojsk niemieckich na froncie wschodnim spowodowały, że w końcu lipca 1944 r. skrzynie ze zbiorami zostały przewiezione do Zagrodna koło Złotoryi. Gdy w grudniu 1946 r. polscy bibliotekarze dokonali przeglądu zawartości tych skrzyń, nie znaleźli w nich żadnych map\textsuperscript{20}.

Tymczasem z początkiem sierpnia 1944 r. lwowską książnicę ponownie przejęła Ukraińska Akademia Nauk. Przywrócono dawny system organizacji biblioteki i opracowania zbiorów. Ostatnia wzmianka o liczbie map gabinetu kartograficznego pochodzi z maja 1945 r. i wymienia 14 tys. 450 jednostek. Wzbudza ona pewne wątpliwości. O ile bowiem cyfra ta może wyrazić stan ilościowy zbiorów powiększone o, jak się wydaje, nabytki z czasów niemieckich i mapy sowieckie, to określenie całego zespołu jako „starodruki nieznientaryzowane” w święte wcześniejszych danych nie jest zrozumiałe\textsuperscript{21}. Kwestię tę wyjaśnią być może przyszłe badania.

\textsuperscript{17} Ibidem.
\textsuperscript{18} Papiery Biblioteki Państwowej we Lwowie (Staatsbibliothek Lemberg). Dz. Rękop. l. akc. 84/53/1; Papiery dyrekcji ZNO we Lwowie z lat 1941–1946 dotyczące zbiorów. Dz. Rękop. l. akc. 85/68/3; ibidem l. akc. 85/68/3.
\textsuperscript{19} Dz. Rękop. l. akc. 85/68/4; P a j a c z k o w s k i, op. cit. s. 44; M a t w i j ó w, op. cit. s. 159–160, 163.
\textsuperscript{21} Dz. Rękop. l. akc. 85/68/4.


Po wojnie dotarły do Wrocławia tylko relikty dawnej kolekcji. W 1957 r. stały się one załagziem powołanej wówczas Pracowni Kartograficznej Biblioteki. Władze ukraińskie zatrzymały prawie cały, gromadzony przez 11 lat, cenny dla polskiej nauki zbiór atlasów i map. Biorąc za podstawę ogólną liczbę zinwenta-

22 Matwijów, op. cit. s. 191. Medyka koło Przemyśla była siedzibą Pawlikowskich.
24 Matwijów, op. cit. s. 167.
25 Dz. Rękop. l. akc. 85/68/10; informacja ustna M. Matwijowa.
ryzowanych w 1939 r. pozycji, możemy stwierdzić, że we Lwowie pozostały 2952 jednostki, co stanowi 96%. Wśród nich znajduje się 2321 (96,8%) atlasów i map z pierwotnych zbiorów Ossolineum oraz 631 kart z kolekcji Pawlikow- 

skich. Powyższa statystyka ma w jakimś stopniu wartość przybliżoną26. Aktual- 

ny stan badań nie pozwala bowiem na jednoznaczne ustalenie ubytków map 

w latach 1940–1945. Nie jest jasne np., dlaczego skontrum z września 1941 r. 

objęło tylko 517 map należących właśnie do tej kolekcji. 

Od czasu likwidacji słynnej księżnicy Załuskich atlasy i mapy Ossolineum to 

pierwszy zbiór kartograficzny o charakterze narodowym. Ów charakter wyznaczały dwie właściwości tej kolekcji. Pierwsza wypływała z intencji twórcy i fundatora Biblioteki w chwili, gdy zdecydował on przekazać swą darowiznę całemu Narodowi. Drugą określał znaczący udział poloników w ossolińskim zbiorze. Obie 

niedwuznacznie wskazują, gdzie jest właściwe miejsce tego zbioru.

26 W czasie krótkiej wizyty w Dziale Kartograficznym Biblioteki UAN im. Stefanyka we 

Lwowie odbytej dn. 18 IX 1990 r. autor uzyskał orientacyjne dane, według których przechowuje się 

tam obecnie około 2980 atlasów i map będących własnością przedwojennej Ossolineum.