**Postimees (1886-1944), nr. 174, 30 juuni 1928**

**Wanem Eesti laulupidu. Laulupüha Iõhwis 1865. a.**

2. juulil 1865. aastal, see on neli aastat enne esimest Eesti üldlaulupidu Tartus, peeti Iõhwis tolle oja kohta suurim. Peaaegu maakondlises ulatuses korraldatud Wiru-Alütaguse lauljate esinemine, milline ka selleaegses ajakirjanduses .Jõhwi laulupüha" nimetusega äramärkimist leidis. Mainitud 1865. a. Jõhwi laulupüha oli jkawatsetud ette wõtta weel suuremaski ulatuses, kilid mõnesuguste takistuste pärast ei saanud üks naaberkihelkond laulupeost osa wõtta. Arwesse wõttes rahwa selleaegset kultuurilist ja hariduslist tasapinda ning silmas pidades walitsewaid sotsiaalseid olusid ning puudulikke Inkumiswõimalusi (raudteed ju siis ei olnud), tuleb Jõhwi laulupüha 'siiski kui tähtsat ja erinewat sündmust meie tolleaegses waimlises elus ära märkida. Jõhwi laulupeole kogus 119 lauljat mitmest Wirumaa kihelkonnast (Jõhwi, Lüganuse, Wiru-Nigula j. t.). Laulupeo üldjuhatajaks osutus kohalik tegelane, suur lauluharrastaja ja muusikamees, kihelkonna koolmeister-käster Joosep Saar ja soojalt, näis asjast osa wõtma ka kohalik Jõhwi kirikuõpetaja praost Fr. Meier, keda üheks tüscdaks haridustegelaseks Jõhwi kihelkonnas tuleb lugeda.

Ajalehtede kirjutusist selgub meile, et lauljad, eriti aga just kaugematest kihelkondadest, ilmusid Jõhwi juba õige warakult, et „katsuda proowi". Tundes mõningate laulude laulmises „,wiggasusi", olla lauljad tubliste harjutanud ja möllasid künni wiimaks heaks said". Eelõhtul korraldati üldjuhataja Saare juhatusel peaproow.

Rahwas wõttis laulupeost rohkearwuliselt osa. Laulupeolised ilmusid ligidalt ja kaugelt, nad ilmusid küll hobustega, küll jala. Juba hommiku wara langes rahwast kui murdo kokko".

Kui lauljaile erimärgid ..kui aurahad" rinda olid asetatud, hakkas kirikukellade helina saatel lauljate rongikäik ~119 waimo" praost Meieriga eesotsas, kiriku Poole liikuma. Korraga olnud kirik nii täis, et ka „kirhul polnud enam ruumi".

Kuna laulupüha kirikus korraldati, siis olid laulupeo eeskawasse muidugi suurimailt jaolt waimulikud laulud wõetud. Laulupüha eeskawa on õige mitmekesine olnud. Laulupüha arwustaja märgib ära, et peale ühiskoori ettekannete esinesid üksikud koorid eraldi oma lauludega. Kuid lauldi ka kihelkondade kaupa". Nii wõistlesid kihelkonnad omawahel ja oli Mõimalus teatama kihelkonna laulmise wõimiste wõrdlemiseks. Ärwustaja jääb üldiselt ettekannetega rahule. Üksikute lauljate kohta tähendab siiski,et ,„neil pissikesed wead sees olid", kuid wabandab seda sellega, et lühikese ajaga oli wõimata neist, Ikes „küla karja taga üleskaswanud, haid laulikuid tehha". Kõigist käepärast oli ewatest laulupüha kirjeldustest selgub, et see Jõhwis toimepandud laulupüha rahwa peale ütlemata masendawalt mõjus. Olles täielise uudisena, awaldas see esmakordselt nii suures ulatuses korraldatud laulupidu ärarääkimata wägewa mulje WiruAlutaguse lauljaskonna peale. Kuid nimetatud laulupüha mõju ei piirdunud mitte üksi kohalise tähtsusele. Ta mõju lained lewinesid Alutagusest ja Wirust hoopis kaugemale ja ulatusid koguni teistesse maakondadesse, pakkudes neile ses suhtes eeskuju. Jõhwi laulupüha puhul kirjutab LõunaEesti leht „Pärnu Postimees:" „Meie peame ka hoolega hakkama omma nore wendade ja õddede seast neid wälja otsima, kellel kennad healed ja terraw kuulmine, ning neid õppetama, et ka laolo pühhasid wõiksime pühhitseda".

Eelöeldust selgub, et Jõhwi laulupüha ka kaugemal sooja ja wastuwõtlikku pindala leidis ja jäveltegemist esile kutsus. Kuid laulupühal wiibijaile Pidi laulupeost saadud üldmulje seda suurem olema ja südamesse tungima „wana Meieri" hoogne kõne, milles ta rahwast üles kutsus tulewikus laulmist weel hoogfamini harrastama, sest see olla kuldne side, mis rahwa tõsises armastuses kokko seob". Selle kõne rahwuslik toon leidiski wastuwõtliku kuulajaskonna ja juba nelja aasta pärast, kui Tartus esimest Eesti üldlaulupidu pühitseti, julgesid ka „Jõwwi laolo seltsi" lauljad oma lipuga teekonda Tartu poole ette wõtta. Tartu sõitsidki nad suurtel plaanwankritel ja sealt tagasi pöördudes tõid kaasa auhinna, millise said hea laulmise eest, olles seekord wist ainumad Põhja-Eesti kihelkondadest, kes auhinna wääriliseks tunnistati.