Autor – widmo

Polski powieściopisarz, nowelista, publicysta, dramaturg. Urodzony 14 X 1864 r. w Strawczynie, zmarł 20 XI 1925 r. w Warszawie. Znany pod pseudonimami: Maurycy Zych, Józef Katerla. Ze względu na swoje zaangażowanie społeczne nazywany ,, sumieniem narodu’’. Uczył się w gimnazjum kieleckim, potem studiował w Warszawie w Instytucie Weterynarii. Z powodów finansowych i zdrowotnych porzucił studia i zatrudnił się jako guwerner w Nałęczowie. Pracował też jako pomocnik bibliotekarza w Muzeum Narodowym Polskim w szwajcarskim Raperswilu oraz w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie. Odbył szereg podróży zagranicznych, na stałe zamieszkał w Warszawie.

Jego marzeniem były studia medyczne. W szkole miał kłopoty z naukami ścisłymi, dwa razy powtarzał klasę. Z powodu kłopotów zdrowotnych nie uzyskał matury. Miał dwie żony i dwoje dzieci. Syn Adam zmarł na gruźlicę wieku 19 lat, córka Monika była autorką wspomnień i ilustratorką jego utworów. Był czterokrotnie nominowany do literackiej nagrody Nobla. Jego wielką miłością były Góry Świętokrzyskie i Nałęczów - gdzie znajduje się muzeum jego pamięci.

*Tomasz Judym z Cezarym Baryką wyruszyli o zmierzchu do puszczy jodłowej. Szli brzegiem wiernej rzeki, wiał silny wiatr od morza, jak to zwykle na przedwiośniu. Szukali zaginionych doktora Piotra, Róży i jej uciekającej przepióreczki. Niestety, była to syzyfowa praca. Spotkali za to ludzi bezdomnych, którzy z nostalgią wspominali swoje szklane domy. Zostały po nich tylko popioły.*