**Jarolím Stanislav Pavlík**

narození: **22.9.1865**, Starý Jičín

úmrtí: **23. 12. 1938,** Rejvíz

Katolický duchovní, působil jako farář v Rejvízu. Psal nábožensky laděné lyricko-epické básně např. Novic (1888), Na Hostýně a vlastivědné knihy např. Reihwiesen (1929 - německy). Publikoval pod šifrou J.S.P.

**Můj Starý Jičíne**

*P.Jarolím Pavlík, farář a spisovatel v Rejvíze u Frývaldova,*

*starojický rodák z čís.3, psáno pro kroniku v r. 1932*

„...Můj Starý Jičíne, ty perlo cenná

mé drahé vlasti budiž velebena,

že ve tvém lůně jsem se zrodil

a po tvých cestách, ještě mlád chodil.

Zdi hradu tvého zpustošil zlý osud;

než na Kravařsku vévodí on dosud,

a jako maják vzdorující moři,

on pne se K nebi ze stinného boří

a hlásá, že tu kdysi rušno bylo,

a mnohé srdce udatné tu bilo.

On strážce české mluvy, českých mravů

on, na hranici, baštou bodrých Slávů.

Chrám Jičínský s tou rázovitou věží

i pravou víru předků našich střeží.

V něm svatý Václav před trůn Boží vznáší

své prosby za nás, milovaní braši.

Jak kuřátka, jež ke kvočně se tlačí,

že pod svá křídla sotva vzíť je stačí,

se deset osad tulí v ladném kruhu,

že patří do Jičína, jde jim to k duhu.

Ó vítejte mi, úrodné vy lány,

hory, lesy, Valašska to brány!

Ty Svinci, jenž si stánkem Boží Matky,

vy malé chaloupky i velké statky,

vy zahrady, jenž plny sladkých plodů,

vy smaragdové luhy na obvodu,

vy jste mi drahé nad vší krásu světa;

K vám mysl moje ve vzpomínkách vzlétá.

Když K vám se blížím, řku: Teď noho, stůj zde

půda drahá, zde jest domov můj...“