Regina Renz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Stan i potrzeby badawcze regionu świętokrzyskiego w zakresie historii społeczno-gospodarczej w latach II Rzeczypospolitej

The state of research and research needs of the Świętokrzyski region in respect of social and economic history in the Second Polish Republic

Abstract
Economy and society of the Świętokrzyski region constituted and still constitute the subject of research interests of many historians, sociologists, economists, ethnographers, and geologists. However, until now, there has been no publication that would present the entire history of the region. It is a considerable hindrance for researchers who deal with the regional issues from the period between the early Middle Ages and the present day.

When it comes to the history of the interwar period, quite well-analysed is information about the industry, agriculture, craft, trade, and history of villages, cities and towns. Although numerous publications regarding different spheres of economic live in the interwar Kielce region were published, there are still considerable research gaps pertinent to such issues as transportation and communication, money market, forestry, and fishery.

When it comes to social history, quite well-analysed are issues pertinent to the working class, bourgeoisie, landed gentry, petty bourgeoisie and intelligentsia. Until now, the least attention was paid to the issues of social changes of the village and the history of peasantry. In the research on the internal structure of the community of the Świętokrzyski region, a lot of attention was paid to the national differentiation and the history of Jews in particular. More research should be conducted with regard to the family, feminism, and the youth.

Słowa kluczowe: region świętokrzyski, historiografia, stan badań

Key words: region Świętokrzyski, historiography, state of research

Przystępując do omówienia stanu badań nad historią społeczno-gospodarczą regionu świętokrzyskiego i dalszych w tym zakresie potrzeb badawczych chcę podkreślić, że nie ma tu mowy o systematycznym przedstawieniu twórczości naukowej związanej z tym kierunkiem badawczym, a jedynie zwrócenie uwagi na najistotniejsze pozycje bibliograficzne i problemy badawcze.
Gospodarka regionu świętokrzyskiego stanowiła i nadal stanowi przedmiot zainteresowań badawczych sporej liczby historyków, ekonomistów, geologów. Pierwsze poświęcone jej opracowania ukazały się w druku już po 1918 r. i w przy-
łatwiającej większości dotyczyły ukształtowania terenu, jakości gleb i bogactw naturalnych. Niektóre z nich miały charakter przewodników, bądź opracowań jubileuszowych, których autorzy ukazywali wspaniałe warunki turystyczne Gór Świętokrzyskich, bądź zajmowali się dziejami poszczególnych instytucji i przed-
siębiorstw w związku z upływającą „okrąglą rocznicą” ich istnienia. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje tu praca Seweryna Borkiewicza o historii organizacji społeczno-rolniczych.

W okresie międzywojennym na rynku wydawniczym zaczęły pojawiać się rów-
nież książki poświęcone zagadnieniom z dziedziny przemysłu, rolnictwa,ziejów wsi, miast i miasteczek. Większość tych publikacji rozszerzała ówczesną wiedzę o życiu gospodarczym regionu świętokrzyskiego. Wymienię tu dwóch autorów: Floriana Barcińskiego i Bolesława Markowskiego, których prace posiadają duże wa-
lory naukowe i przydatne są również współczesnym badaczom dziejów gospodarc-
zych omawianego regionu.

Monografia gospodarcza województwa kieleckiego pióra F. Barcińskiego, jak stwierdza sam autor „miała na celu wykazanie wzajemnego związku, istniejącego pomiędzy pewnymi dziedzinami życia gospodarczego w woj. kieleckim i naturalnymi warunkami gospodarczymi panującymi na jego obszarze”. W związku z powyż-
szym badaniami objęto tylko te dziedziny życia gospodarczego, na które czynniki geograficzne wywierały wpływ bezpośredni (tj. rolnictwo, górnictwo, hutnictwo, przemysł i komunikację). Pominięte natomiast zostały takie dziedziny, jak: rzemio-
sło, handel, spółdzielczość, bankowość i ubezpieczenia. Obraz stanu ekonomicznego powiatu kieleckiego Bolesława Markowskiego bardzo dobrze udokumentowany źródłowo niestety obejmuje tylko lata 1925–1926.

Niektóre zagadnienia dotyczące gospodarki podejmowali w swoich publikacjach autorzy popularnonaukowych prac z dziejów naszego regionu. Z Sandomierzem związane jest nazwisko Aleksandra Patkowskiego – współtwórcy polskiego regio-
nalizmu. Był on przeświadczony, że nie tyle państwo czy rząd, ile przede wszyst-
kim zorganizowane siły społeczne powinny się przyczynić do rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju. Dążył, by na prowincji upowszechniać osiągnięcia naukowe,

---

1 A. Białoński, *Pokłady rudy żelaznej w ziemi Radomskiej i północnej części Kieleckczyzny*, „Przegląd Górniczo-Hutniczy” 1928, nr 7; J. Czarnecki, *O bogactwach kopalnych Gór Święto-

2 S. Kowalczewski, *Góry Świętokrzyskie*, Kielce 1939; J. Pietraszewski, *Ilustrowany prze-
wodnik po Sandomierzu i okolicy z planem miasta*, Sandomierz 1930; *Historia i rozwój Zakła-
dów Ostrowieckich*, „Polska Zbrojna”, VIII 1939.


4 F. Barciński, *Geografia gospodarcza województwa kieleckiego*, Kielce 1931; B. Markow-
ski, *Obraz stanu ekonomicznego powiatu kieleckiego w latach 1925–1926*, b.r. i m.w.


Dotarły do rąk czytelników także monografie omawiające całokształt dziejów gospodarczych poszczególnych regionów. Mam tu na uwadze prace Wincentego Kawalcza, Jana Zielińskiego i Jerzego Gołębiowskiego.

---


Z tego bardzo pobożnego przeglądu wynika, że dotychczas najmniej uwagi poświęcono kwestiom przemian społecznych wsi, a tym samym historii chłopów międzywojennych w regionie świętokrzyskim.

Dotychczasowe wyniki badań nie dadzą się przełożyć w prosty sposób na historię społeczeństwa omawianego regionu. Do tej pory najwięcej uwagi poświęcono w badaniach społecznych różniącocianiu wewnętrznemu poszczególnych klas i warstw oraz ich sytuacji ekonomicznej. W związku z tym dużą wagę przywiązywano do źródeł statystycznych analizowanych przy pomocy bardziej lub mniej

---


zaawansowanych zabiegów matematycznych; narracja schodziła tu na plan dalszy. Obecnie zaś w badaniach społecznych większą rolę przyznaje się narracji.

Mówiąc o dotychczasowych badaniach dotyczących struktur społecznych należy zaznaczyć, że mają tu istotne znaczenie podziały wynikające z różnic narodowościowo-wyznaniowych i etnicznych. W tej dziedzinie badań na gruncie kieleckim odnotowano znaczący postęp (zwiększa w zakresie dziejów ludności żydowskiej). Wspomnę tu prace Martyny Pawłiny-Meduckiej, Krzysztofa Urbańskiego, Sebastiana Piątkowskiego i Adama Penkalli\textsuperscript{10}.

Jakie tu rodzą się postulaty badawcze? Należy pamiętać o tym, że w badaniach społecznych bardzo ważną rolę odgrywa uściślenie terminologii, definicji dotyczących poszczególnych klas, warstw, grup społecznych. Historyk spotyka się z różnymi źródłami, w których pod tym samym pojęciem kryją się różne treści. Toteż jak sugeruje wybitny znawca tej problematyki Janusz Żarnowski, historyk zanim przystąpi do analizy źródeł „musi obrać jakiś kod własny. Chodzi o to, aby nie był on dowolny i aby pojęcia oryginalne dały się jednoznacznie przetłumaczyć na kod historyka”. Dalej dodaje on, że kod ten powinien być dostosowany do pojęć, definicji funkcjonujących w badanej epoce i miejscu\textsuperscript{11}. Ustaliwszy system pojęć należałoby wytypować zagadnienia badawcze obejmujące nie tylko analizę struktur społecznych, ale także kulturowe aspekty badanych zjawisk społecznych. Mam tu na myśli badania nad rodziną, studia nad kulturą życia codziennego poszczególnych klas i warstw społecznych czy też różnych środowisk lokalnych.

Badania nad rodziną powinny obejmować:

1. Zagadnienia dotyczące wielkości i składu osobowego rodzinnych gospodarstw domowych (łącznie z pozycją społeczną, zawodem i wiekiem);
2. Przemian struktury i funkcji rodziny, np. wpływu uprzemysłowienia i urbanizacji;

Z dotychczasowego, zresztą w pełni uzasadnionego podziału klasowo-warstwowego wyłamywa się historiografia feministyczna, która zaakcentowała prawie nie dostrzegany do tej pory podział społeczeństwa według płci. Dzieje kobiet są przedmiotem ożywionych badań za granicą, a od pewnego czasu także i w Polsce. Nie od rzeczy będzie wymienić historyków skupionych wokół Anny Żarnowskiej


i Andrzeja Szwarca podejmujących na gruncie kieleckim badania nad przeszłością kobiet. Należą do nich Wiesław Caban, Marta Meducka, Regina Renz, Barbara Szabat i Stanisław Wiech. Są to zarówno prace przycznikarskie dotyczące udziału kobiet w walkach narodowo-wyzwoleńczych, w życiu społeczno-politycznym i kulturowo-oświatowym, jak i opracowania monografii nad pozycją kobiet w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny.

W cieniu dominującej dotychczas struktury klasowo-warstwowej pozostają też kwestie związane z następstwem pokoleń. Badania takie były podejmowane w skali ogólnopolskiej w okresie międzywojennym głównie przez Józefa Chałasińskiego, a po wojnie przez Romana Wapińskiego.

Sądzę, że warto by ïoby się pokusić o postawienie pytań badawczych dotyczących wpływu przeobrażeń politycznych i gospodarczych II Rzeczypospolitej na zmiany zachodzące w sferze świadomości społecznej, zwłaszcza młodego pokolenia. Warto tu zaznaczyć, że w wyniku zachodzących procesów demokratycznych na przemiany pokoleniowe miało wpływ nie tylko zmniejszenie się dystansu między poszczególnymi warstwami społecznymi, ale również zmniejszenie się dystansu między starszym a młodszym pokoleniem.

Nasuwają się tu też i inne pytania, a mianowicie:

1. Jaki wpływ na pokolenie wywierało własne środowisko społeczne i związany z nim system wartości, a jaki szkoła, organizacje społeczno-polityczne, kulturowo-oświatowe, czy też religijne?
2. Jaki był udział młodzieży w życiu publicznym?
3. Jakie było oblicze ideowo-polityczne młodego pokolenia?

Z dotychczasowych cząstkowych badań Mieczysława Markowskiego wynika, że w okresie międzywojennym nastąpiły korzystne zmiany w położeniu młodzieży robotniczej wynikające z instytucji prawa pracy, z rozwoju szkolnictwa zawodowego i świata robotniczego.

Należy tu zaznaczyć, że przy tej problematyce informacjami pełniejszymi dysponujemy tylko o jednostkach i mniejszych na ogół elitarnych grupach społecznych. Poza ich własną spuścizną pisarską (publicystyka, pamiętniki, wspomnienia) można

---


tu wykorzystać sprawozdania władz państwowych, samorządowych, organizacji społeczno-politycznych.

Na zakończenie niniejszych rozważań chciałbym zaznaczyć, że Janusz Żarnowski w postulatach badawczych dotyczących społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku wielokrotnie podkreślał znaczenie badań regionalnych w tym zakresie. Pisze on, że nie może być historii społeczeństwa, wiernego opisu zjawisk historycznych „bez wypełnienia abstrakcyjnych formuł generalizacji żywą treścią regionalną”\(^\text{15}\). Badania regionalne mają również bardzo ważne znaczenie w kontekście współczesnej Polski, a zwłaszcza wyrównywania różnic regionalnych po dołączeniu do wspólnoty europejskiej.

\(^{15}\) J. Żarnowski, *Historia społeczna: nadzieje, rozczarowania, perspektywy...*, s. 34.