Pora opuścić gościnna gminę Huszlew i ruszyć w dalsza wędrówke po innych ciekawych i malowniczych miejscach.

Swoje kroki kieruje teraz do Gminy Olszanka położonej w potudniowo-zachodniej części powiatu tosickiego.

Pierwsze wzmianki o osadnictwie na tym terenie siegaja przełomu XIV i XV w. gdzie to zostaty zalożone przez osadników przybytych tu z Mazowsza. wsie Pietrusy, Szawty, Bolesty. Nazwa Olszynka, należy do nazw tzw. pochodzenia topograficznego, która wskazuje na osadę założona w pobliżu lasu olchowego. Ziemie dzisiejszej gminy należały do Wielkiego Księtwa Litewskiego, a od 1520 r. do utworzonego przez króla Zygmunta Augusta województwa podlaskiego.

Atrakcja turystyczna gminy jest czyste i zdrowe powietrze, a także ciekawe zabytki, z których wymienić można kościót drewniano-murowany wzniesiony na przetomie XVII i XVIII w. w Hadynowie $i$ dawna cerkiew prawostawna $w$ Mszannie, obecnie kościót rzymskokatolicki.

Parafia ta (parafia Mszanna), przechodzita w swojej historii burzliwe koleje losu. Krwawa karte prześladowań rozpoczynaja lata 1867 i 1868, kiedy to parafianie z Mszanny byli ukarani kontrybucja i więzieniem za polskie śpiewy i odmowe przyjęcia obrzędowości prawosławnej. W czerwcu 1871 r. parafianie z Mszannej i okolicznych wsi nie chcieli wpuścić do cerkwi nowego popa. Doszło do starć między żandarmami a unitami. W wyniku akcji pod nahajkami zmarly cztery kobiety, wielu innych unitów pobito do nieprzytomności. Wszystkich parafian obłożono kontrybucja pieniężna, musieli też przez miesiąc żywić trzy roty piechoty i 200 kozaków.

Nastęna falę przemocy przynióst rok 1875. Ju̇̇ 12 stycznia przybyto do parafii 200 kozaków. Przez tydzień prowadzili akcje nawracania. Polegata ona na tym, że we wszystkich wsiach parafii każdy unita powyżej 16 roku życia bez względu na pleć i stan zdrowia otrzymywat od 50 do 300 batów. Następnie wszystkich mężczyzn wystano do więzień. Zostaly kobiety z dziećmi, lecz tym także nie dano spokoju. Ze swej kwatery głównej we wsi Dziadkowskie naczelnik żandarmerii wydat rozkaz dostarczenia wszystkich dzieci, aby poddać je obrzędowi prawostawnego chrztu. Okazato sie to bardzo trudnym zadaniem. Kobiety ze swymi dziećmi pozamykaty się $w$ domach jak $w$ fortecach, pozabijaty od wewnatrz okna $i$ drzwi. Oprócz tego, zabezpieczono wejścia do chat barykadami zrobionymi z wszelkiego rodzaju domowych sprzętów. Aby dostać się do środka, wojsko musiato użyć toporów i bali, którymi niby taranem rozbijano drzwi. W końcu żotnierze dostali się do środka, lecz nie byt to koniec oblężenia. Kobiety ukryty się w najbardziej niedostępnych miejscach, jakie udało się znależć w chłopskich izbach. Aby wydrzeć dzieci, musiano wydostać je z pieców, dymników, piwnic na ziemniaki, kurników. Wszystko to odbywato się niezwykle brutalnie, a żotnierze nie szczędzili razów i kopniaków. Wiele unitek ucierpiało od kijów i nahajek. Niektóre z nich, wywleczone wraz z dziećmi z kryjówek, zagrozity, że prędzej własnymi rękami podusza dzieci, niż dadza popowi do ochrzczenia. Wywarło to takie wrażenie na siepaczach, że pozostawiono je w spokoju. Spośród wspomnianych mężczyzn aresztowanych w parafii Mszanna kilku zmarto $w$ więzieniu, a 16 zostato wystanych $w$ głąb Rosji. Za to, że wierni nie przyjęli prawosławia, parafia Mszanna musiała zapłacić droga licytacji 60000 ztp kontrybucji. Tak wspominali to wydarzenie Maciej Maliszewski i Grzegorz Melik w swojej książce „Unici Podlascy".

Obecny kościót murowany wzniesiony zostat w 1914 r. jako cerkiew prawostawna. Funkcjonowata ona do 1920 r., kiedy to przejęta zostata na rzecz kościoła rzymskokatolickiego, poczatkowo jako kaplica filialna parafii Hadynów, następnie od 1925 r. jako kościót parafialny p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.

Światynię tę o bryle wieżowej wzniesiono z czerwonej cegty, od zewnatrz fugowanej, a od wewnątrz tynkowanej. Catość budowli osadzono na kamiennym cokole. Na szczególna
uwage zastuguje wieżowa dwukondygnacyjna fasada z portykiem głównym odsłaniajacym zwieńczone odcinkowo wejście główne. Boki elewacji frontowej opasano narożami, które ujęto lizenamia. Catości fasady głównej dopetniaja prostokatne mate okienka i wieża z pótkoliście zwieńczonym otworem w profilowanej opasce. Elewacje boczna światyni wykończono mocno profilowanym gzymsem. Na środku ściany korpusu nawowego jego elewacji bocznej wkomponowano duże pótkoliste okno w profilowanej opasce i dwoma rzędami matych kwadratowych ptycinek pod oknem. Zakrystia z matymi prostokatnymi oknami oraz wieża z otworem prostokatnym i dwiema ptycinami dopetnia zewnętrzna elewacje boczna. W elewacji tylnej (wschodniej) cecha charakterystyczna sa partie zakrystii i prezbiterium z pótkoliście zwieńczonymi oknami w opasce. Te wszystkie szczegóty architektoniczne tworza swoisty charakter zewnętrzny kościoła.

Wnętrze światyni to przede wszystkim nawa główna nakryta sklepieniem kolebkowym doświetlona dużymi, rozglifionymi otworami okiennymi naw bocznych. Otwarta została pótkolistym tukiem na prezbiterium oraz pótkolista arkadq na chór muzyczny poprzedzony petna balustrada. W ottarzu głównym osadzono pare pótkoliście zwieńczonych okien, które wraz z oknami elewacji bocznej rozświetlaja pótmrok tej światyni.

Kolejnym zabytkiem, który chciatbym przybliżyć, jest dawny kościót parafialny p.w. Jana Chrzciciela w Hadynowie.

Pierwszy drewniany wzniesiony zostat ok. 1410 r., a już w 1413 r. nastapita erekcja parafii, potwierdzona w 1421 r. Kolejny (drugi) kościót drewniany, przy czynnym udziale mieszkańców okolicznych wsi, powstat w 1510 r. staraniem rodziny Szañkowskich (Bogustawa, Marcina, Piotra, Stanistawa). W latach 1778 - 1870 zostat filia parafialnego kościota w Łosicach. Obecny kościót wzniesiono w XVII - XVIII w. prawdopodobnie z fundacji bpów tuckich właścicieli wsi.

Ta barokowa, z eklektyczna fasada światynia rozczłonkowana została na części drewniana i murowana. Czesść drewniana wykonano z bali sosnowych zwiazanych ze soba tyblami. Konstrukcja ta usztywniona została lisicami i pionowo oszalowana. Całość wieńczy dwuspadowy dach z więźba drewniana krokwiowo-stolcowa i sygnaturka na środku. Partię murowana tego zabytku sztuki sakralnej złożono z trzech prostopadłościanów, które nakryto dachem dwuspadowym z wieńczaccym z jednej jego strony krzyżem tacińskim, z drugiej figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Cecha charakterystyczna tej części światyni sq również wieżowe hetmy umiejscowione nad partiami bocznymi w formie splaszczonego ostrostupa zwieńczonego latarnia z wysoka iglica.

Obecnie kościól ten, glęboko wrośnięty w krajobraz Hadynowa świeci pustkami, gdyż funkcję kościoła parafialnego przejęła nowa światynia wybudowana w latach 1994-1996.


Dariusz Stasiuk

Kościót parafialny p.w. Jana Chrzciciela w Hadynowie.


Kościól parafialny p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mszannie

