biblioteki Torunia w latach 1945–1950


---


2 M. Dunajówna, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Bibliotekarz, 1946, nr 10, s. 210–211; eadem, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w okresie od 1 I 1948 do 1 IX 1949, Kwartalnik Historyczny, 1949, s. 393; J. Serczyk, Rok 1948 w Bibliotece Uniwersyteckiej, Bibliotekarz, 1949, nr 5/6, s. 88–89; W. Mincer, Kronika naukowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1947–1962, Roczniki Biblioteczne, 1963, z.1/2, s. 203–212.


4 Drobne wzmianki na temat bibliotek toruńskich zawierają m.in. artykuły: Deltek na Bibliotekę Miejską Częstochowy, Robotnik Pomorski, 1945, nr 38, s. 4; Społeczeństwo toruńskie winno stworzyć bibliotekę dla Oficerskiej Szkoły Artylerii, ibidem, 1945, nr 151, s. 3; Bezimienny filantrop, ibidem, 1946, nr 59, s. 4; Dar na książkę polską, Nowy Dzień Robotnika, 1945, nr 33, s. 3.
Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika


Plany utworzenia w Toruniu wyższej uczelni wpłynęły wyraźnie na funkcjonowanie Książnicy Miejskiej. Z dniem 11 czerwca 1945 roku obowiązki dyrektora tej

---

5 J. Huppendahl, op.cit., s. 82; A. Tujakowski, op.cit., s. 78–82.
6 J. Przybyłowa, Książnica Miejska im. M. Kopernika, Bibliotekarz, 1946, nr 10, s. 208–209; T. Zakrzewski, Życie i działalność kulturalna Ottone Freymutha w okupowanym Toruniu (1940–1944), Zapiski Historyczne, 1999, z. 2, s. 100.
7 Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej APT), Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Toruniu (dalej: MRN i ZMT), 699, Sprawozdanie z działalności Książnicy Miejskiej i Miejskiej Czytelni Ludowej 1946, s. 7, 9, M. Dunajówna, Z działalności Książnicy Miejskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za 1945 r., Przegląd Biblioteczny, 1946, s. 115–116; A. Felski, Toruń 1945–1955, Toruń 1955, s. 89.

Na mocy dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 16 kwietnia 1946 roku Księgarnica Miejska została przekształcona w miejską bibliotekę publiczną, pełniącą funkcję centralną dla tworzonej sieci bibliotecznej na terenie Torunia. Officjalną decyzję w tej sprawie Miejska Rada Narodowa (MRN) podjęła dopiero 19 listopada 1947 roku, a 27 listopada tegoż roku Wojewódzka Rada Narodowa powierzyła Książnicy także funkcję biblioteki wojewódzkiej. Zmianę stanu prawnego biblioteki poprzedziło powołanie Czytelni Dziewczęcej nr 1, pierwszej komórki bibliotecznjej funkcjonującej w ramach przewidywanej struktury organizacyjnej Książnicy, założonej już w lutym 1947 roku. W jej powstanie zaangażowany był Komitet Organizacyjny Miejskiej Czytelni Dziewczęcej, w skład którego weszli przedstawiciele Książnicy i drukarni toruńskich wspierani przez Księgarnię Naukową Tadeusza Szczęsnego, która na ten cel przeznaczyła pieniądze uzyskane ze sprzedaży stu egzemplarzy własnego wydawnictwa – był to opracowany przez S. Jodlowskiego i W. Tasszyckiego Słownik ortograficzny i prawda pisowni polskiej (Toruń 1946). Komitet Organizacyjny, którego podstawowym zadaniem była troска o najmłodszych czytelników, wydał ulotkę wzywającą obywateli i instytucje Torunia do przystąpienia – w charakterze członka wspierającego – do Komitetu i składania darów na rzecz bibliotek dziecięcych. Efektem tych działań było zorganizowa-

---

8 S. Burhardt, op.cit., s. 20; Powstanie i pierwsze dziesięć lat UMK 1945–1956. Wybór źródeł, wyd. H. Dukaczewska-Moraczewska, Toruń 1996, s. 99–100; XII plenarne posiedzenie MRN w Toruniu, Robolnik Pomorski, 1945, nr 185, s. 3; H. Baranowski, Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ich rozwój i kierunki przyszłego kształtowania, w: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiego W. Mikołaja Kopernika, pod red. B. Ryszewskiego, cz. V, Toruń 1990, s. 32.


11 APT, MRN i ZMT, 622, Sprawozdanie, k. 20; A. Tujakowski, op.cit., s. 87; J. Huppenthal, op.cit., s. 87. Jako odrębną jednostką organizacyjną Wojewódzką Bibliotekę Publiczną powołano 1 V 1950 r., zob. A. Tujakowski, op.cit., s. 88.

nie, m.in. z funduszy zebranych podczas „Wystaw Druków Toruńskich”, Miejskiej Czytelni Dziewiciowej mieszczącej się przy ul. Wysokiej 16.


---

13 APT, MRN i ZMT. 701, Miejska Czytelnia Dziecka, s. 1, 25; Biblioteka Narodowa w Warszawie (dalej: BN), Zakład Dokumentacji Księgoznawczej, TD 41, Książnica Miejska im. M. Koperki w Toruniu.

14 APT, MRN i ZMT. 622, Sprawozdanie, k. 20, ibidem, 698, Sprawozdanie, s. 3. Wypożyczalnia książek w Toruniu zostanie otwarta w dniu 3 maja, Nowy Dzień Robotnika, 1945, nr 20, s. 4; Mieсто Toruň otwiera wypożyczalnię Czytelni Ludowych, ibidem, 1945, nr 22, s. 4; Kiedy będzię można wypożyczać książki z MCL, ibidem, 1945, nr 28, s. 4.

15 Na temat działalności TCL na terenie Pomorza zob. A. Tujakowski, Z przeszląpiku upowszechniania czytelnictwa w Toruniu, Rocznik Toruński, t. 6, 1971, s. 96–104.

16 APT, MRN i ZMT. 700, Miejska Czytelnia Ludowa 1945–1946, s. 3, 5, 7, 11, ibidem, 699, Sprawozdanie, s. 18; Dar na książkę, s. 3, Datek, s. 4; Bezimienny filantrop, s. 4.

17 APT, MRN i ZMT. 622, Sprawozdanie, k. 4, 20, 30, 32, 34; Otwarcie Miejskiej Centralnej Wypożyczalni Książek dla Dzieci, Gazeta Toruńska, 1948, nr 12, s. 4; T, Dar noworoczný dla dzieci robotniczych, Do 15 i Toruń pokryje się 14 bibliotek, ibidem, 1948, nr 13, s. 4. O uruchomieniu publicznej czytelni czasopism zabiegano już w październiku 1945 r. Zabrakło jednak wówczas instytucji, która podjęłaby się tego typu działalności, zob. Br. K., Czy Toruń zdobędzie się na czytelnię czasopism?, Robotnik Pomorski, 1945, nr 131, s. 4.


Wraz z przekształceniem Książnicy w bibliotekę publiczną zmianie uległ charakter księgozbioru, rozpowszechniania głównie za pośrednictwem filii i punktów bibliotecznych. W grudniu 1938 roku biblioteka liczyła 139 386 tomów, następnie powiększone ją o dalsze 2581 nabyteków z 1939 roku. W 1947 roku, dzięki staraniom kierowniczki Archiwum Miejskiej Heleny Piskorskiej i przy pomocy Ottona Freymutha, udało się odzyskać trzydzieści dwie z trzydziestu sześciu skrzuży wywiezionych do Marburga, a zawierających najcenniejsze zbiory Książnicy Miejskiej.


Miejski Komitet Biblioteczny (MKB) powstał 24 lutego 1947 roku z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, opartej na dekrete o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. W skład trzynastoosobowego Komitetu weszli przedstawiciele najważniejszych instytucji kulturalnych i oświatowych Torunia, m.in. Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Bibliofilów, Biblioteki Uniwersyteckiej, Książnicy Miejskiej, działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz pełnomocnicy Miejskiego Urzędu Informacji i Propagandy. Na przewodniczącego MKB wybrano wizytator bibliotek Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Teodora Błachowiaka, jednak stosunkowo szybko zastąpił go księgarz Jan Borek, członek Pre-

---

19 Podstawowym elementem odróżniającym punkty od filii była wielkość księgozbioru. W ciągu pierwszych 6 lat punkty dysponowały 200 książkami, natomiast biblioteki dzielnicowe od 3 tys. egz. wzwyż, zob. APT, MRN i ZMT, 622, Sprawozdanie, k. 20v.
20 Ibidem, k. 35, 35v.
22 APT, MRN i ZMT, 699, Sprawozdanie, s. 25–26; ibidem, 622, Sprawozdanie, k. 5. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (dalej: APB), 852, Pomorska Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy (dalej: PWRN), 643, Komisja Oświaty, s. 185; ibidem, 646, Komisja Oświaty, Załącznik nr 8 – s. nie-liczbowane.


23 APT, MRN i ZMT, 97, Miejski Komitet Biblioteczný w Toruniu 1946–1950 (dalej: 97, MKB), s. 43, 66;
APB, 852, PWN, 272, Biblioteki, s. 308, 311–313.
24 APT, MRN i ZMT, 97, MKB, s. 77, 79; APB, 852, PWN, 645, Komisja Oświaty, s. 32. W źródłach instytucja ta występuje zamiennie pod nazwą Komisji Doboru Książki lub Komisji Oceny Książki.
25 APT, MRN i ZMT, 622, Sprawozdanie, k. 5, 22; M. Dunajówka, Działalność, s. 115. Praca Przybyłowej przedstawia stan zasobów Książnicy na rok 1945, przed odzyskaniem zborów w 1947 r.
26 Pierwszy druk toruński, Robotnik Pomorski, 1946, nr 30, s. 4; M. Sydow, Ruch wydawniczy, Arkona, 1946, nr 9/10, s. 22; A. Tujakowski, Księgarnie Miejska, s. 86; E. Synak, Dni dwunowe i nowe. Z dziejów Torunia w okresie Polski Ludowej, Rocznik Toruński, t. 9: 1974, s. 42.
28 APB, 651, Urząd Wojewódzki Pomorski w Bydgoszczy, 3213, Czasopisma i biblioteka 1945–1946,
s. 20; Z., Księgarnie M. Kopernika pamięci Z. Mocarskiego, Robotnik Pomorski, 1946, nr 180, s. 3.


Wymienione wystawy zorganizowane w ramach Święta Oświaty obchodzonego powszechnie o maja 1946 roku. Z inicjatywą popularyzacji książki i upowszechniania oświaty wystąpiła Rada Książki pod przewodnictwem ministra oświaty Czesława Wyczeka, która powołała Obywatelski Komitet Święta Oświaty. Rada Ministrów 22 marca 1946 roku wydała uchwałę, na mocy której przeznaczono dni 1–3 maja na doroczne Święto Oświaty, z tym że „w każdym roku wysunięty będzie jeden z działów lub czynników pracy oświatowej jako naczelny temat obchodu”33. Wśród zalecanych hasel były m.in. Książka skarbnicą kultury czy Kraj bez biblio-


32 Odezwa przed „Świątem księgi polskiej”, Nowy Dzień Robotnika, 1945, nr 16, s. 2; Otwarcie wy- stawy książki polskiej, ibi, 1945, nr 31, s. 4; Otwarcie wystawy książki polskiej, ibi, 1945, nr 32, s. 2; Książka polska po latach gehenny, ibi, 1945, nr 34, s. 3; M. Sydow, Kęcik bibliofilów na wystawie książk, ibi, 1945, nr 34, s. 3.

33 T. Hussak, Księstwo bliskie czytelnikom. Nie zmarnowaliśmy szansy..., Olsztyn 1999, s. 21.
tek – to twierdza bez broni. Wykonanie uchwały powierzono ministrowi oświaty, Wycechowi, który jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Święta Oświaty wydał szczegółową instrukcję w sprawie organizacji uroczystości, zalecającą wojewódzkom, powiatowym i gminnym Komitetom Święta Oświaty przygotowanie różnorodnych imprez i form popularizacji książki, przeprowadzanie zbiórek pieniężnych na odbudowę bibliotek, gromadzenie książek, urządzenie spotkań, odczytów i wystaw. W 1949 roku Święto Oświaty przekształczone zostało w Tydzień Oświaty, Książki i Prasy, odbywający się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki, a od roku 1951 przyjęto ostateczną nazwę Dni Oświaty Książki i Prasy. Stopniowo imprezy popularizujące książkę rozszerzały się na cały maj, tak iż ostatecznie powszechnie uznano maj za Miesiąc Książki.

Biblioteka Uniwersytecka


---


35 J. Belkot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–1985, Toruń 1986, s. 45; M. Dunajówna, Otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej, Bibliotekarz, 1947, nr 5/6, s. 94; S. Jedna z najpiękniejszych bibliotek w Polsce, Robotnik Pomorski, 1946, nr 194A, s. 3. Burhardt przytacza anegdotę, jakoby nowy gmach Biblioteki rektor Kolankowski wygrał w szachy grając z prezydentem miasta Dobrowolskim (zob. S. Burhardt, Historia pierwszego pięciolecia Biblioteki UMK, [w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pod red. B. Ryszewskiego, cz. III, Toruń 1987, s. 16).

36 Powstanie i pierwsze dziesięć lat UMK, s. 159–161; S. Burhardt, Historia pierwszego pięciolecia Biblioteki, s. 19.

37 M. Dunajówna, Sprawozdanie, s. 393; S. Burhardt, Wspomnienia, s. 22.


---

38 S. Burhardt, Historia pierwszego pięciolecia Biblioteki, s. 11; S. Czaja, Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w czterdziestoleciu 1945–1985, [w:] Studia, cz. V, s. 48–49.
39 S. Burhardt, Historia pierwszego pięciolecia Biblioteki, s. 20; H. Baranowski, Zbiory Biblioteki, s. 25–26.
40 Powstanie i pierwsze dziesięć lat UMK, s. 73.
Książnicę Miejską, biblioteki zakładowe i biblioteki pozatoruńskie. Przeważającą część przekazano jednak Biblioteci Uniwersyteckiej41.

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej powstawał w kilku etapach. Początkowo, ze względu na małe środki przeznaczone na zakup, koncentrowano się na przejęciu zabezpieczonych zbiorów byłych niemieckich bibliotek, szkół, urzędów, jak również osób prywatnych, głównie z terenów Pomorza Wschodniego i Zachodniego. Były to książki pochodzące ze zbiorów m.in. bibliotek: Uniwersyteckiej w Gryfii, Bismarcka w Waczinie, Miejskiej w Szczecinie, Pruskiego Banku Państwowego w Berlinie. Dodatkowo, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, zostały przejęte w depozyt księgozbiory Gimnazjum w Chelmnie ze zbiorami dawnej Akademii Chelmiańskiej oraz Gimnazjum w Chojnicach. Już w pierwszym roku istnienia Biblioteki Uniwersyteckiej zabezpieczono 130 tysięcy woluminów, podczas gdy zakupy objęły zaledwie 983 wol. Rok akademicki 1945/1946 był kulminacyjnym punktem akcji przejmowania zbiorów poniemieckich. W następnym roku akademickim koncentrowano się raczej na księgozbiorach podworskich, a w 1947 r. przyjęto w depozyt najzwiszą zbiór – z Elbląga42.

Wśród zgromadzonych książek można było wyodrębnić nowoczesną literaturę naukową, różne wydawnictwa urzędowe niemieckie oraz czasopisma naukowe i ogólne. Znaczącą grupę o dużych walorach zabytkowych tworzyły starodruki, na które złożyło się ponad 48 tysięcy woluminów. Największy zespół stanowiły zbiorzy biblioteki elbląskiej obejmujące książki z dawnej biblioteki gimnazjalnej (1601–1821) oraz miejskiej (1821–1945), łącznie ponad 8 tysięcy woluminów43. Drugim co do wielkości zespołem były fragmenty księgozbioru z byłej Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu, przywiezione do Torunia w 1947 roku z Plesiaka. Zespół ten obejmował najbardziej efektywną część zasobu starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej, m.in. modlitewnik księdza Doryty w oprawie sakowej czy słynne dwanaście srebrnych opraw, pochodzących z Biblioteki Prywatnej (Kammerbibliothek) i Zamkowej (Schloßbibliothek). Z ciekawszych zespołów proweniencyjnych przechowywanych w oddziale starych druków warto jeszcze wymienić zespół greifswaldzki zawierający niezwykle rzadkie szesnastowieczne druki w dialekcie dolnoniemieckim, stare druki z Rygi pochodzące z Kulturgutsammelstelle der Baltendeutschen czy prywatną kolekcję Christiana i Gabriela Lwów44.

Wśród książek przejętych dominowały germanika, nie było natomiast najnowszej literatury naukowej oraz poloników. Brakowało przede wszystkim książek polskich, stanowiących w 1947 roku zaledwie 3% całego księgozbioru. Stąd polityka zakupów posłała w kierunku ostrożnej rozbudowy prenumeraty, aby przy skromnym budżecie zachować jej ciągłość, oraz zakupu głównie publikacji polskich retrospektwnych i bieżących, ponieważ egzemplarz obowiązkowy w praktyce nie funkcjonował. Niezwykle istotną rolę w początkowej fazie budowy księgozbioru odegrały dary, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W 1947 roku wpłynęło z tego

41 S. Burhardt, Historia pierwszego pięciolecia Biblioteki, s. 20–21.
42 Ustawy i pierwsze dnia świętej 1947, s. 129; H. Baranowski, Zbiory Biblioteki, s. 25.


45 H. Baranowski, Zbior Biblioteki, s. 33–35, 40; S. Burhardt, Biblioteki toruńskie, Zapiaski TNT, 1947, s. 59; J. Serczyk, Rok 1948, s. 88; M. Dunajówna, Sprawozdanie, s. 393.
46 Powstanie i pierwsze dziesięć lat UMK, s. 178.
47 S. Burhardt, Historia pierwszego piecioletcia Biblioteki, s. 15.
przedzoną literami AK. Karty akcesyjne umieszczano w osobnej kartoteczce w parzędziu alfabetycznym.


Biblioteka Uniwersytecka udostępniała zbiory czytelnikom od początku swego istnienia. Początkowo wykorzystywano zarówno księgozbior, jak i pomieszczenia Książnicy Miejskiej. Samodzielną pracę czytelnie (główna, czasopism i profesorska) rozpoczęły dopiero po przeprowadzce do nowego lokalu, gdzie początkowo poważnym problemem był brak odpowiedniego wyposażenia. Czytelnia Główna funkcjonowała od godz. 8 do 20, a od 1 lutego 1949 r. także w dni świąteczne – od 10 do 14, przy dyżurach opłacanych z pieniędzy Towarzystwa Przyjaciół Bibliotek UMK. Stosunkowo najmniejszą popularnością cieszyła się czytelnia profesorska.


50 S. Burhardt, Historia pierwszego pięciolecia Biblioteki, s. 22, 25.
ska, ponieważ pracownicy naukowi w większości wypadków preferowali własny warsztat pracy.


Księgozbiory prywatne
Poza bibliotekami warsztatem pracy naukowej były często księgozbiory prywatne. Duża część toruńskiej profesury przywiozła w swoim bagażu z Wilna oraz Lwowa książki. Nie były one dotychczas przedmiotem badawczego zaintereso-

---

51 Ibidem, s. 23; R. Rzeszotarska, op. cit., s. 121–122, 127.
52 A. Bogowska, Użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w czterdziestolecju jej istnienia, [w:] Studia, cz. V, s. 67–68.
53 L. Belzyt, Prasa codzienna i periodyki w województwie pomorskim w latach 1945–1948, Zapiaski Historyczne, 1984, z. 1, s. 113; W. Mincer, Kronika naukowa, s. 206, J. Serczyk, Rok 1948, s. 88.
55 W. Mincer, Kronika naukowa, s. 204.


**Biblioteki instytucji**

Niezależnie od Książnicy Miejskiej i budowanej od 1947 roku publicznej sieci bibliotecznjej w Toruniu funkcjonowały biblioteki związane z konkretnymi instytucjami, często nawiązujące do swoich przedwojennych tradycji. Ich stan w 1945 roku przedstawił się katastrofalnie. Niemożliwe są dokładne ustalenia strat ze względu na brak inwentarzy lub innej dokumentacji bibliotecznej, która także często się nie zachowała. Według zestawień opracowanych przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego wyniosły one około dwudziestu sześciu tysięcy książek. Całkowicie swoje księgozbiory utraciła m.in. Dyrekcja Toruńska Polskich Kolei Państwowych (2860 wól.), I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika (12 800 wól.), II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. S. Żeromskiego (4000), Państwowe Pedagogium (5500 wól.).

Część bibliotek toruńskich odzyskała swe zbiory dzięki odnalezieniu ich w gminie Książnicy Miejskiej. Stosunkowo najwięcej, bo 66% (ok. 20 tys. tomów), udało się ocalić z księgozbioru ojców reformatyjnych na Bielanach. Biblioteką, liczącą przed wojną 30 tysięcy tomów z różnych dziedzin wiedzy, opiekował się wielki miłośnik książki ojciec Władysław Szoldrski. Z księgozbioru reformatystów za-
ginała jednak znaczna liczba starych druków, czasopism, map i rzeczy z zakresu sztuki, historii Pomorza itp. ⁶⁰.

W gmachu Książnicy odnaleziono część Biblioteki Izby Rzemieślniczej, liczącej około pięciuset książek z zakresu historii i rozwoju rzemiosła. Zbiory te przekazano do nowo powstającego Muzeum i Wzorcowni Instytutu Rzemieślniczego organizowanego przez oddział Izby Rzemieślniczej w Toruniu. Dzięki inicjatywie dyrektora Izby, Cieszyńskiego, skromny ten zasób został przekształcony w bibliotekę naukowo-rzemieślniczą⁶¹.


---


⁶¹ J. Przybyłowa, Biblioteki Torunia, s. 210; S. Biblioteka naukowo-rzemieślnicza w Toruniu, Robotnik Pomorski, 1946, nr 273A, s. 4; Pierwsze Muzeum Rzemieślniczce na Pomorzu, ibidem, 1946, nr 280, s. 5.

⁶² J. Przybyłowa, Biblioteki Torunia, s. 210; H. Urbańska, Biblioteka Wojskowa DOK VIII, 1929, s. 263–284.

---

Informator o stratach, s. 270; A. Zakrzewska, Historia Biblioteki Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, Artyleria, 1929, nr 26, s. 121, 125, 133. W Centralnej Bibliotece Wojskowej zachowało się 8 pozycji, 10 w zbiorach obecnej szkoły.
były w kancelarii wydziału szkolenia, który te materiały również udostępniał. W li-
stopadzie 1945 roku zwrócono się do mieszkańców Torunia z apelem o przekazy-
wanie na rzecz powstającej Biblioteki Szkoły Artylerii podręczników szkolnych z
zakresu gimnazjum i liceum, powieści, wszelkich publikacji w językach obcych.
W efekcie tych starań w listopadzie 1946 roku powstała biblioteka wydziału szko-
lenia — gromadząca wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Gene-
ralnego i Akademii Sztabu Generalnego, a także biblioteka wydziału politycznego —
kompletująca literaturę społeczno-polityczną i popularnonaukową. Kierownictwo
bibliotek, zajmujących dawnie pomieszczenia Biblioteki SPA, sprawował długoletni
pracownik szkoły, mjr Stanisław Kujawa64.
Spójność bibliotek toruńskich na uwagę zasługuje także przedwojenna Powia-
towa Centrala Bibliotecznego założona przez Inspektorat Szkolny. Z jej dwutyścioletnich zbiorów zniszczeniu uległo 60%. Ocalało książki przekazano w lutym 1945 roku powstającej z inicjatywy władz szkolnych Biblioteka Powiatowa. Bibliote-
ka ta prowadziła wypożyczalnię, z której korzystało przesłuszą trzy ósma osób, przede wszystkim nauczycieli. Podstawowym zadaniem Biblioteki Powiatowej było rozsy-
łanie kompletów książek w teren. Służyły temu punkty biblioteczne, których z koń-
cem 1946 roku funkcjonowało już dwadzieścia dziewięć. W czerwcu 1946 roku
dokonano rozdziału biblioteki na Bibliotekę Powiatową i wewnętrzną Inspektoratu
Szkolnego. Biblioteka Powiatowa otrzymała wówczas dział bolesławiecki, łódzko-
żowy i popularnonaukowy. Uruchomiono ją w listopadzie 1946 roku z zasobem li-
czącym 1450 książek. W 1948 roku jej księgozbior, powiększony już do 4620 to-
mów, udostępniono 932 zarejestrowanym czytelnikom65.
Swoją działalnością po okresie okupacji wznowiła także Biblioteka Kuratorium
Okręgu Szkolnego Pomorskiego, powstała w 1921 roku z inicjatywy pierwszego
kuratora Okręgu, Zygmuntu Gąsiorskiego. Księgozbior, złożony z podręczników
do szkół różnych typu oraz wydawnictw pedagogicznych, został zbudowany
z darów oficyny wydawniczych, m.in. Książnicy-Atlas, M. Arcta, „Naszej Księgarni”,
Gebethnera i Wolffa; poszerzony o zakupy i dary prywatne, wynosił w 1929 roku
3020 dzieł. Biblioteka przechowywała jako depozyt gimnazjalną Bibliotekę Lubaw-
ską, składającą się z 3 tysięcy tytułów, tuż przed wybuchem wojny sama liczyła
około 10 tysięcy tomów66. Z księgozbioru tego ocalało około dwóch tysięcy książ-
ek, które stały się podstawą organizowanej na nowo biblioteki. Pierwsze prace
pod kierunkiem Karola Płoskonia podjęto w kwietniu 1945 roku, porządkując zbior-
y i katalogując je na nowo. W lutym 1946 roku uruchomiono czytnik dla nauczy-
cieli dysponującą czasopismami i literaturą pedagogiczną. W tymże roku na zbior
biblioteki składało się już około 3500 tomów67. W Okręgu Szkolnym Pomorskim,
poza odbudową zniszczonego księgozbioru Biblioteki Kuratorium, zakładano tak-
że biblioteczki dostosowane do nowych wymogów ideologicznych. W 1948 roku
Związek Nauczycielski Polskiego roztał do swoich oddziałów 175 kompletów
publikacji związanych z dominującym wówczas zagadnieniem materializmu dia-

dziejów, Toruń 1992, s. 360–361; Społeczeństwo toruńskie, s. 3.
65 Informator o strachach, s. 280; A. Staniowiec, Dorobek Bibliotek Powiatowej, Bibliotekarz, 1948, nr 3,
s. 38–39; M. Dunajewska, Biblioteka Powiatowa, ibidem, 1948, nr 10, s. 211.
66 W. Jankowski, Biblioteka Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, [w:] Biblioteki wielkopolskie,
s. 287–288.
67 M. Dunajewska, Okręgowa Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Bi-
liotekarz, 1946, nr 10, s. 211; Kronika toruńska, Robotnik Pomorski, 1946, nr 35, s. 4. W miejsco-
wym „Robotniku Pomorskim” cyfrę tę entuzjastycznie zaokrąglono do 4 tys., zob. 4 000 tomów liczy
Okręgowa Biblioteka Pedagogiczna, Robotnik Pomorski, 1946, nr 38, s. 3.
lektycznego. W zestawach tych znalazły się m.in. następujące pozycje: K. Marks, F. Engels, O materializmie dialektycznym (b.m.w. 1946); J. Stalin, O materializmie dialektycznym i historycznym (Lublin 1946); J. Plechanow, O materialistycznym pojmowaniu dziejów (Warszawa 1946).#p


Część polskich księgozbiorów ocalała dzięki ofiamości społeczeństwa toruńskiego, nieprzestrzegającego nakazu przekazania bibliotek do składnicy papieru. Przykładem jest biblioteka parafii świętych Piotra i Pawła w Podgórzu przechowana przez okres okupacji przez ludzi z bliskiego otoczenia proboszcza, ks. Polcyna. Organista Marcinkowski wspólnie z Feliksem Tomaszewskim ukryli około 1500 tomów, które po wyzwoleniu stały się podstawą uruchomionej uroczystośc 3 maja 1945 roku biblioteki parafialnej.

Prywatne wypożyczalnie


Z toruńskich wypożyczalni okupacji niemieckiej nie przetrwała m.in. Wypożyczalnia Książek Jana Wojciechowskiego (ul. Chełmińska 9) ani pięciolatka księgozbiór Marii Kawackiej. W 1945 roku powstały nowe instytucje, część z nich

---

63 Czyn kongresowy nauczycielska pomorski. 175 rejonów nauczycielskich otrzymuje biblioteki marksiastowskie, Gazeta Toruńska, 1948, nr 9, s. 6.
64 Bierzyńczy czynny udział w zakładaniu bibliotek TUR-a, Słowo Pomorskie, 1945, nr 26, s. 2; Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 176, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, 27, Woj. bydgoskie, Oddział Toruń, k. 22–23, 34; TUR. Oddział Toruń. Sprawozdanie za rok 1946, Toruń 1947, s. 21; TUR. Oddział Toruń. Sprawozdanie za rok 1947, Toruń 1948, s. 25–29.
65 Uroczyście poświęcenie i otwarcie biblioteki parafialnej św. św. Piotra i Pawła w Podgórzu, Nowy Dziennik Robotnika, 1945, nr 36, s. 4.
66 E. Mahnburg, Prywatne wypożyczalnie książek w Warszawie, Bibliotekarz, 1982, nr 2, s. 31–32.
67 APT, MRN i ZMT, 821, Wykazy zarejestrowanych przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych.
68 Informator o stratach, s. 280. Niestety wypożyczalnia Kawackiej nie figuruje w Księgę adresową miasta Torunia oprac. przez M. Reinkego (Toruń 1936), co utrudnia podanie dokładniejszych danych.
funkcjonowała przy księgnamiach. Działalność tego typu prowadziła w Toruniu Księgarnia Naukowa T. Szczęsnego oraz Spółdzielcza Księgarnia Nauczycielska.


**Summary**

The libraries of Toruń in the years 1945–1950

Among the libraries which operated in Toruń after The Second World War, the most important role was played by The Public Nicholas Copernicus Provincial and Municipal Library and The University Library, which were academic libraries. City
inhabitants used private libraries and People's Reading Room of the City. As a result of liquidation of private library facilities the Municipal Library with branches became main institution that offered free of charge access to books. Apart from public library chain, significant collections were held by the following institutions: Craftsmen Chamber, Working-Class University Society, School Superintendents Office of Pomeranian District.

Zusammenfassung

Thorner Bibliotheken in den Jahren 1945–1950