PROGRAM PRAC KOSERWATORSKICH

PRZYDROŻNYCH KAPLICZEK KAMIENNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY RAJCZA.

**KONSERWACJA PRZYDROŻNYCH KAPLICZEK KAMIENNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY RAJCZA.**

**POGRAM PRAC OBEJMUJE KAPLICZKI**;

* kamienna kapliczka słupowa Jezusa Nazareńskiego w Rycerce Dolnej obok posesji nr domu 267 z 1864 roku,
* kamienna kapliczka słupowa Serca Jezusowego w Rycerce Górnej „U Słowiaków” na posesji nr domu 6 A z 1880 roku,

**DANE DOTYCZĄCE KONSERWACJI**

* Inwestor: Gmina Rajcza, ul. Górska 1, 34 – 370 Rajcza
* Zleceniodawca: Gmina Rajcza, ul. Górska 1, 34 – 370 Rajcza
* Autor opracowania: konserwator dzieł sztuki mgr Tadeusz Kalfas

**DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTÓW**.

KAMIENNA KAPLICZKA SŁUPOWA JEZUSA NAZAREŃSKIEGO W RYCERCE DOLNEJ Z 1864 R.

* miejscowość: Rycerka Dolna
* miejsce przechowywania: na posesji nr domu 267
* rodzaj i tytuł obiektu: kapliczka słupowa z figurą Jezusa Nazareńskiego
* czas powstania: 1864 r.
* autor: nieznany
* materiał i technika: obiekt wykonany bloków piaskowca, obrobionych dłutami kamieniarskimi, połączonych ze sobą metalowymi kotwami oraz zaprawą piaskowo-wapienną, pierwotnie nie polichromowany, obecnie przemalowany farbami olejnymi
* ogólne wymiary obiektu; wys. 3,45 m, obw. 1.9 m
* inskrypcje: data „1864”
* opis obiektu:

W Rycerce Dolnej przy drodze głównej prowadzącej do Żywca ,stoi kamienna kapliczka słupowa Jezusa Nazareńskiego. We frontalnej ścianie kamiennego słupa u samego dołu widnieje data wystawienia kapliczki 1864, nad nim widnieją wyrzeźbione z kamienia postacie Świętej Rodziny, Trójcy Świętej, Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, Oko Boże oraz kamienna figura Jezusa Nazareńskiego. Kapliczka zwieńczona jest łukowatym blaszanym daszkiem , który podtrzymują cztery metalowe pręty. Całość otoczona jest drewnianym płotkiem.

(opis D. Butor)

KAMIENNA KAPLICZKA SŁUPOWA SERCA JEZUSOWEGO W RYCERCE GÓRNEJ „U SŁOWIAKÓW” Z 1880 R.

* miejscowość: Rycerka Górna
* miejsce przechowywania: na posesji nr domu 6 A
* rodzaj i tytuł obiektu: kapliczka słupowa z figurą Serca Jezusowego
* czas powstania: 1880 r.
* autor: nieznany
* materiał i technika: obiekt wykonany bloków piaskowca, obrobionych dłutami kamieniarskimi, połączonych ze sobą metalowymi kotwami oraz zaprawą piaskowo-wapienną, pierwotnie nie polichromowany, obecnie przemalowany farbami olejnymi
* ogólne wymiary obiektu; wys. 4 m, obw. 2,2 m
* inskrypcje: obecnie brak możliwości dokładnego odczytania inskrypcji
* opis obiektu:

W Rycerce Górnej w przysiółku u Słowiaków stoi kamienna kapliczka słupowa. Podstawę obiektu stanowi kamienna baza i dwukondygnacyjny postument. Na frontowej ścianie pierwszego członu widniej miejsce po zniszczonej tablicy, na której prawdopodobnie widniał napis. Powyżej na drugim członie znajduje się kamienna figura Matki Bożej Bolesnej, nad nią zaś widnieją głowy aniołków. Całe dzieło zwieńcza naturalnej wielkości kamienna postać Serca Pana Jezusa nakryta łukowatym metalowym daszkiem umocowanym na czterech metalowych prętach. Kapliczka ma charakter wotywny, wystawiona w 1980 roku przez Władysława Wolnego na pamiątkę śmierci syna, który zginą w tym miejscu.

( opis D. Butor, dziecie z ZS w Rycerce Górnej)

**STAN ZACHOWANIA.**

Kapliczki zachowały się w bardzo złym stanie. Do największych zniszczeń kamienia opisywanych kapliczek, możemy zaliczyć zniszczenia spowodowane m.in. procesami wietrzenia (mechanicznego i chemicznego), procesami deterioracji oraz szkodliwą działalnością człowieka, widoczne są one na całej powierzchni obiektów.

Wietrzenie mechaniczne to bardzo powolny naturalny  proces fizycznego rozpadu  kamienia pod wpływem nasłonecznienia, dobowych zmian temperatury, wody zamarzającej w porach i szczelinach kamienia, działania organizmów. Wietrzenie chemiczne - to bardzo powolny, naturalny proces chemicznego rozkładu kamienia pod wpływem wody zawierającej rozpuszczone substancje aktywne (tlen, dwutlenek węgla, amoniak, tlenek azotu, chlor, substancje humusowe, kwasy organiczne) oraz pod wpływem bakterii wytwarzających wolne kwasy, aktywnie działające na związki mineralne. Deterioracja to bezpośrednie działanie zanieczyszczonej atmosfery polegające na reakcji z kamieniem aktywnych, nieorganicznych związków (agresywnych pyłów, gazów, kwaśnych deszczy), zmianach wywołanych w skałach przez mikroorganizmy (bakterie, grzyby, glony i porosty). Czynniki te zmieniają skład chemiczny, parametry techniczne i wygląd zewnętrzny kamienia (odbarwienia, zmiana kontrastu, powstawanie wykwitów gipsowych, nacieki, naskorupienia, pokrywanie się czarną, szarą lub brunatną patyną, stopniowy rozpad, rozluźnienie struktury kamienia, łuszczenie się). Należy podkreślić, że o ile wietrzenie jest procesem bardzo długotrwałym, to deterioracji kamień ulega o wiele szybciej, wzmagając i potęgując efekty naturalnego wietrzenia. Istotnym i bardzo ważnym faktem jest również to, że stopień destrukcyjnej działalności  w/w czynników na poszczególne rodzaje kamieni naturalnych w dużej mierze zależy od parametrów skał takich jak porowatość, nasiąkliwość i skład mineralny.

Zdecydowanie najwięcej zniszczeń zostało spowodowanych działalnością człowieka. W XX w. Na cokoły i rzeźby kapliczek zostało naniesionych kilka warstw farby olejnej. Spowodowało to szczelne zamknięcie porów kamienia, co zablokowało proces „oddychania kamienia”, który nie mógł oddawać nagromadzonej wody. Doprowadziło to do znacznej destrukcji kamienia pod szczelną powłoką farby olejnej.

**WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE.**

Ze względu na wartości kultowe kapliczek oraz stan zachowania obiektów, uznano za konieczne przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej oraz estetycznej, która przywróci pierwotny, możliwy do osiągnięcia, autorski charakter dzieł. Ze względu na fakt iż wszystkie zabytkowe obiekty zostały wykonane z tego samego materiału tj. z piaskowca i ich stan zachowania jest podobny, zostanie przedstawiony jeden program prac konserwatorskich dla wszystkich obiektów. Oczywiście w trakcie trwanie prac konserwatorskich, każdy z obiektów będzie traktowany indywidualnie co do sposobu odczyszczania, zdejmowania przemalowań, impregnacji. W ramach konserwacji estetycznej obiekty zostaną zdjęte wszystkie późniejsze nawarstwienia obiektów tj. przemalowania, pobiały, uzupełnienia cementowe i gipsowe. Wykonane zostaną uzupełnienia ubytków kamiennej formy rzeźbiarskiej. Konserwacja techniczna obejmować będzie zabieg odsolenia piaskowca, zabieg impregnacji wzmacniającej strukturę kamienia, hydrofobizację kamienia.

**PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE.**

1. Oczyszczenie obiektów na sucho z brudu i kurzu przy użyciu szczotek i pędzli.
2. Usunięcie przemalowań olejnych metodą chemiczną i mechaniczną ( metoda zostanie wybrana na podstawie prób wykonanych na obiektach) .
3. Usunięcie starych kitów i cementowych spoin poprzez mechaniczne wykucie.
4. Odczyszczenie piaskowca z brudu i ciemnych plam, metodą wybraną na podstawie prób (mechanicznie i przy użyciu chemii konserwatorskiej np. firmy Remmers, Fassadenreiniger Paste) .
5. Odczyszczenie piaskowca z zabrudzeń biologicznych np. (Remmers, Grunbelag-entfemer).
6. Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska. Zakładane będą okłady z pulpy celulozowej lub ligniny nasączonej wodą destylowaną i pozostawione do powolnego wyschnięcia. Zabieg zostanie powtórzony trzykrotnie.
7. Wzmocnienie strukturalne osłabionego kamienia spoiwem krzemoorganicznym np. KSE 300 E f. Remmers.
8. Sklejenie ewentualnych pęknięć dwuskładnikową żywicą epoksydową z zastosowaniem (w razie potrzeby) bolców z włókna szklanego lub klamer ze stali nierdzewnej;
9. Wykonanie zbrojenia z drutu nierdzewnego pod rekonstrukcje i ubytki formy rzeźbiarskiej.
10. Wykonanie rekonstrukcji brakujących fragmentów rzeźbiarskich obiektu, gotową masą mineralną do uzupełnień piaskowców np. Funcosil Restauriermörtel f. Remmers.
11. Uzupełnienie ubytków kamienia gotową masą mineralną do uzupełnień piaskowców, np. Funcosil Restauriermörtel f. Remmers.
12. Opracowanie uzupełnionych powierzchni (nadanie faktury) narzędziami kamieniarskimi.
13. Uzupełnienie spoinowania gotową, uelastycznioną masą mineralną, np. ECCFugenmörtel f. Remmers lub zaprawą tradycyjną z dodatkiem wapna trasowego.
14. Ewentualne scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia na uzupełnieniach na spoiwie
15. silikonowym np. Historic Lasur f. Remmers lub silikatowym, np. Restauro-Lasur f. Keim.
16. Hydrofobizacja kamienia preparatem, np. Funcosil SL f. Remmers.
17. Wymiana pokrycia zadaszeń kapliczek.
18. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (pisemnej i fotograficznej) z przebiegu prac konserwatorskich.