**Semestr III LO**

**Tydzień 20-24. 04. 2020**

**1, 2. Ćwiczenia maturalne – czytanie ze zrozumieniem.**

**Przeczytaj tekst Marii Janion „*Maska pośmiertna Konrada Wallenroda*” i wykonaj umieszczone pod tekstem zadania. Tekst i zadania znajdziesz na końcu niniejszego materiału.**

**3,4. Epoka pary i elektryczności – wprowadzenia do epoki pozytywizmu**

**Przeczytaj materiał i zrób notatkę. Uwzględnij ramy czasowe epoki, założenia ideowe i artystyczne, rozwój techniki, kontekst historyczny i społeczny– sytuacja Polski po Powstaniu Styczniowym.**

**Wynotuj główne hasła pozytywistów polskich**

**Możesz skorzystać z dowolnych źródeł informacji np. www.klp.pl**

**5. Filozofia pozytywna**

**Przeczytaj materiał i zrób notatkę – wypisz czołowych myślicieli epoki – w Europie i w Polsce. Zanotuj krótko ich poglądy. Możesz skorzystać z dowolnych źródeł informacji np. www.klp.pl**

**Jako potwierdzenie proszę o przysłanie arkusza odpowiedzi z lekcji 1,2 na adres: adus\_ruda@interia.pl**

**Termin do 25 kwietnia**

# Tekst z zadaniami do lekcji 1,2

# Maria Janion

***„Maska pośmiertna Konrada Wallenroda*” (fragm.)**

 Pierwsze spostrzeżenie, jakie nasuwa badanie entuzjastycznego odbioru „Konrada Wallenroda” po jego ukazaniu się aż do czasów powstania listopadowego, prawdziwie zastanawia. W środowisku s p i s k o w c ó w i p o w s t a ń c ó w utwór traktowano jednoznacznie jako a p o l o g i ę c z y n u p o p r o s t u, starając się nie dostrzegać albo po prostu nie dostrzegając w nim nawet cienia rozterek moralnych z powodu działania podstępnego, zdradzieckiego i zamaskowanego.

 Mochnacki, który przecież zakwestionowała artystyczną wartość całości poematu, czyn bohatera akceptował w pełni – „jako szlachetne przedsięwzięcie i nie mniej wspaniałomyślne poświęcenie się dzielnego Litwina”. I jeszcze wyraźniej :”Wallenrod służył Litwie obłudą, złamaniem wiary, utratą cześci”. „Lecz po docięciu głębokiego i politycznego w tym rozumienia”, rozumienia prze krytyka inspirowanego i podzielanego, poemat „Konrad Wallenrod” budzi w nim istotne zastrzeżenia. Dotyczą one zwłaszcza „sentymentalizmu” rażącego w utworze, który miał być jednolicie heroiczny. Od Mochnackiego poczynając wielu krytyków i badaczy będzie podobny zarzut powtarzało:”cały romans Alfa i Aldony zły skutek czyni w tym poemacie”. (...)

 Inaczej wszakże, również od razu po ukazaniu się utworu, rzeczy potoczyły się w środowisku politycznie i literacko wielce odmiennym od spiskowo-powstańczo-roamntycznego, czyli w ś r ó d k l a s y k ó w. Tutaj poemat Mickiewicza przyjęty został jako utwór – we wszystkich możliwych sensach – n i e p o l s k i: nie jest to nasz poemat narodowy, bo „litewski” (w tym szczególnym „pińskim” sensie, jakim posługiwał się Kajetan Koźmian), bo opiewa „bezcennego zdrajcę”, co obce jest całkowicie polskiej mentalności i moralności. W przyszłości Koźmian napisze „Stefana Czarneckiego” – w obronie „czci i honoru”, których nie można wystawiać na szwank nawet w słusznej sprawie. Wallenrod pozostanie dla niego na zawsze „zdrajcą patriotycznym”, a sposób pisania Mickiewicza – litewskim („On sobie po litewsku, ja po polsku piszę”). Do wszystkich animozji politycznych i moralnych dołączają się jeszcze oczywiście i estetyczne. W „litewskim”, romantycznym pisaniu mogła się pojawić i maska, i byrońskie pozy; w „polskim”, to znaczy Koźmianowym – nie. Inaczej niż w baroku czy klasycyzmie francuskim, w polskim późnym klasycyzmie miejsca na Maskę nie było. Kompromisowy Franciszek Morawski, który –należąc do „obozu klasyków” – dostrzegał jednak pewne piękności artystyczne w „Konradzie Wallenrodzie”, przyznawał otwarcie po lekturze poematu:”[...] tu zaś prze pół dzieła nie wiem prawie, kogo widzę, z kim przestaję? Jakże więc może mnie to obchodzić, czego natychmiast pojąć nie mogę?” Mickiewicz, zdaniem Morawskiego, „nadto nam wiele domyślać się każe w pierwszej połowie dzieła, nazbyt długo zaciemnia rzecz z siebie tak jasna”. Mimo że parał się i tłumaczenia z Byrona, widać, że jednak niewiele pojął z romantycznej tajemnicy i maski.

 Andrzej Edward Koźmian, syn autora „ziemiaństwa polskiego” i autor „wspomnień’ po latach przedstawiał atmosferę, w której:Wallenrod”, ogłoszony drukiem w Petersburgu, dotarł do Warszawy. Adoratorzy Mickiewicza zawczasu ogłosili poemat arcydziełem, co złościło naturalnie starszy pisarzy. Wreszcie, gdy doszło do lektury przez tych ostatnich, okazało się, że „jest on czymś więcej jak tylko poetycznym utworem; że w nim kryła się myśl polityczna, nowa nauka, która dotąd szlachetność charakteru narodowego odpychała”. Ta nauka” fałszu i zdrady” pozostawała w niezgodzie z polskim charakterem narodowym, który cechują: „życzliwość, łagodność, otwartość, prostoduszność”. Odbiór poematu podzielił jeszcze silniej „młodych” i „starych”: młodym trafił do przekonania, starych zasmucił i przeraził – jako drastyczne odstąpienie od wszelkich przyjętych norm.(...)

 Podobne zarzuty obcości, nie-swojskości, nie-polskości pojawiły się jeszcze w maju i czerwcu 1830 roku w „Gazecie Polskiej”.W jednej korespondencji czytamy, że fałszywie „zemsta Wallenroda za miłość do ojczyzny jest poczytana”. Może właściwie byłoby takie wyobrażenia dla krwawego i przewrotnego ducha germańskiego:” W Niemczech to szukać takich przykładów, niemieckiego ducha takimi obrazami karmić, krwią napawać, widokiem mordów rozweselać; Polak i Litwin z obrzydliwością to odrzuca jako niegodne siebie”. Drugi zaś autor martwi się tłumaczeniem „Konrada Wallenroda” na francuski, tak niepokoje swe motywując:” Z charakteru Wallenroda, którego podług obrazu poety ani za Polaka ani za Litwina nie możemy uważać, powezmą cudzoziemcy fałszywe wyobrażenie o nas. (...)”

 Jednak nadchodziła już epoka czynu, której zwieńczeniem miał stać się „Konrad Wallenrod”. Wszystkie tak artykułowane zastrzeżenia zaczęły upadać. Chwilowo. Miały powrócić, jakkolwiek w zmienionej postaci. (...)

 Pierwszym demaskatorem, którego formuła niezwykle się upowszechniła, był Słowacki. Najistotniejsze stało się to, że nie chciał rozróżniać między zwykłym zdrajcą a zdrajcą z wysokich pobudek, między zdrajcą a Wallenrodem, Wallenroda zaś traktował po prostu jako zdrajcę. W II pieśni „Beniowskiego” admirował bezkompromisowy, prosty stosunek do regentów okazany w czasach konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego:

 „Nie znano wtedy jeszcze Wallenroda

 I kończył jak pies, kto zdradą zaczynał...”

Potem jednak doszło do tego, że „zdrajcom jest łatwiej”. Posługiwać się bowiem mogą sami albo inni za nich argumentem, że (jako Wallenrody) chcieli dobrze dla ojczyzny, tylko im się nie udało: Słowacki wymienia ostatniego wodza powstania listopadowego, który poddał Warszawę, generała Jana Krukowieckiego, oraz jednego z najsłynniejszych renegatów, Adama Gurowskiego. Tacy wiedzą, że” łatwiej odrwić Polaków – niż cara.” Dawne, staropolskie ostre pojęcie zdrady zaczęło się rozmazywać, jak sądził Słowacki; za pomocą wykrętnych pseudowyjasnień pseudopatriotycznych można było „ujść latarni”, której nie uniknęli powieszeni podczas powstania 1794 roku „oba litewskie biskupy” – Ignacy Massalski i Józef Kossakowski. Z dziki szyderstwem kwituje Słowacki efekty lektury Mickiewiczowskiego poematu:

 „Wallenrodyczność czyli wallenrodyzm,

 Ten wiele zrobił dobrego – najwięcej!

 Wprowadził pewny do zdrady metodyzm,

 Z jednego zrobił zdrajców sto tysięcy.”

Piętnując zimny wyrachowany „metodyzm zdrady” Słowacki najzjadliwiej oskarżył Mickiewicza o szkody wyrządzone moralności publicznej. Inni – na emigracji – sądzili podobnie.

**Po przeczytaniu powyższego tekstu – wykonaj zadania:**

1.Co jest tematem rozważań Marii Janion?

............................................................................................................................................…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. .2 p.

2.Sporządź plan tekstu, uwzględniając jego podział na akapity.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………..………..………………………………………………………………………………………………….. ……………………………. 0-3p.

3. Jak rozumiesz sformułowanie „apologia czynu po prostu”? Wyjaśnij na podstawie akapitu 1.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….0-2p.

4. Jaki zarzut pod adresem „Konrada Wallenroda” wysuwają przyszli powstańcy?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2p.

5. Jaki zarzut formułują klasycyści?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2p.

6. Podaj argumenty, które miały ten zarzut potwierdzać.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 0-2p.

7. Na czym polega byronizm utworu Mickiewicza?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1p.

8.Wskaż przyczynę niezrozumienia Morawskiego dla tajemnicy i maski w dziele Mickiewicza.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2p.

9. Jak pierwsze wydanie utworu zostało przyjęte w Warszawie?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... … …………………………………………………………………………….. 2p.

10. Wypunktuj oceny „Gazety Polskiej”.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. … ……………………………………………………………………………… 0-3p.

11. Wyjaśnij sens fragmentu: ”Jednak nadchodziła już epoka czynu, której zwieńczeniem miał stać się „Konrad Wallenrod”. Wszystkie tak artykułowane zastrzeżenia zaczęły upadać”.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ………..………………………………………………………………... …………………………… 2p.

12. Podaj znaczenie słowa „demaskator”.

............................................................................................................................... ………………………..1p.

13. Zacytuj zdanie najpełniej oddające opinię Słowackiego na temat utworu Mickiewicza.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1p.

14. „...Słowacki najzjadliwiej oskarżył Mickiewicza o szkody wyrządzone moralności publicznej.” Przedstaw swoimi słowami owe szkody (w dwóch zdaniach).

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 0-2p.

15. Tekst Marii Janion jest przykładem:

1. publicystyki,
2. literatury pięknej,
3. szkicu krytyczno-literackiego,
4. szkicu historyczno-literackiego. 1p.

16. Wskaż dwie cechy tekstu, dowodzące jego naukowego charakteru.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... ………………………………………………………………………………….. 0-2p.