Autor-widmo

Urodzony w 1847 roku w Hrubieszowie polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta, współtwórca polskiego realizmu. Myśliciel i popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej. Osierocony w młodym wieku wychowywany był przez ciotkę Domicelę. W wieku 17 lat trafił do więzienia za udział w powstaniu styczniowym. Po zwolnieniu ukończył lubelskie gimnazjum i rozpoczął studia w Szkole Głównej w Warszawie. Trudności finansowe sprawiły, że przerwał naukę. Próbował różnych zajęć, dzięki którym mógł zarobić na życie - był między innymi: fotografem, ulicznym mówcą, ślusarzem, w końcu został dziennikarzem i pisarzem. Prowadził stałe rubryki m.in. w „Niwie” i „Kurierze Warszawskim”. Zmarł na atak serca w wieku 64 lat. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim, na pomniku umieszczono inskrypcję Serce Serc.

Cierpiał na agorafobię - lęk przed przestrzenią, obawiał się gór, mostów, pięter. Z tego powodu starał się podróżować koleją nocą. Jego ukochany starszy brat Leon udział w postaniu przypłacił ciężką chorobą psychiczną, pisarz opiekował się nim aż do śmierci. Nazywano go kronikarzem Warszawy, przez ponad 30 lat publikował cotygodniowe kroniki, zapis wielkich i małych wydarzeń z życia miasta. Ukochanym miejscem wypoczynku i wyjazdów - nie tylko wakacyjnych - był Nałęczów. Dziś znajdują się tam pomnik, ławeczka i Muzeum Pisarza.

Magdalena Brzeska i Izabela Łęcka, dwie znane emancypantki warszawskie, po wakacjach wróciły do swojej placówki szkolnej. Na pensję pani Latter uczęszczały już trzeci rok. Wkrótce miały ją opuścić. Z wakacji przywiozły dla swojego ulubionego nauczyciela Juliana Ochockiego - zwanego Michałko, katarynkę. Wygrywała ona morską piosenkę - *Powracająca fala.* Powitały też profesora historii - Ignacego Rzeckiego, noszącego przezwisko Faraon. Oddały mu pracę wakacyjną – „Z legend dawnego Egiptu”. Stanisław Wokulski -wychowawca dziewcząt, ubrany w elegancką, pąsową kamizelkę przypomniał o nadchodzącej maturze. Ostatni rok szkolny mógł się rozpocząć.