# KURYER RZRBZOWSKI 




 iea objgtoici jodnego vieraza drohoym drakiem (petit). Rekiamy "rubryce "Nadestans" poit ch. od wiersza. - Rocko

## Rzeszów czy Dembica?

Sprawa kolei Rzeszow-Rozwadów lub Rzeszów-Nadbrzezie weszła obecnie na tory, które nie dają możności dokładnego oznaczenia, w jakim właściwie kierunku i kiedy ta kolej budowaną będzie. Dotychczas przyjęto jako fakt dokonany, że kolej ta będzie miala jako punkt wyjścia Rzeszéw i rozchodzito się tylko o kierunek, w którymby miała dojsé do granicy Kongresówki. Pomimo, ze interes czysto strategiczny przemawial za linią Rzeszów-Rozwadów, gdyż w taki sposób w razie wojny ujście Sanu strzeżonemby być mogło i nadto linia ta o wiele byłaby krótsza od linii Rzeszów-Nadbrzęzie - przecié̇ zaszły okoliczności, że rząd nie. mógł spuścić z oka ewentualróści budowania tej ostatniej linii. Mianowicie zaważyła na szali kombinacyi uchwala sejmowa, wedłag której kraj zobowiązal się jedynie w razie budowania linii RzeszówNadbrzezie doplacić 150.000 złr. $\frac{z}{2}$ funduszow krajowych.

Nawiasowo mówiąc, przeszkadzały także ostatecznemu załatwipniu tej spra-
wy zabiegi pojedyniczych osób interesowanych i doszliśmy do tego, że obecnie znajdujemy się na tem smutnem stanowisku, że Rzeszow i natenczas zupelnie móglby być pominiętym, gdyby nawet jak najrychlej przyszło do budowy kolei w kierunku północnym, ku Nadbrzeziu.

Doszła nas bowiem z Wiednia zatrważająca wieśc, że tylekroć wspomniana kolej ku Nadbrzeziu ma mieé jako punkt wyjścia - Dembice, miescinę, o ktơrej z pewnosciliq nikt, na seryo sprawa tą się zajmujący, nie marzyl. Co za korzysci dla samej Dembicy z podobnej linii wynikna, trudno rzeczywiście określić. Zamiast Rzeszowa, Glogowa, Kolbuszowej, Majdanu i t.d. ciągnąłby korzyści $z$ tej linii chyba blotnisty Mielec z nieznanymi dotychezas światu wyrobami swymi i nareszcie kolejowy restaurator w Dembicy, po którym już i tak z daleka poznać można, ze ma się wcale nie tye.

Po bliższem atoli zastanowieniu się nad prawdopodobieństwem tej wieści, trudno nam dać jej wlarę, pomimo że źródlo, z której pochodzi, zresztą weale jest wiarogodnem. Zdaje się, że ca-
ła ta sprawa była chyba treścią luźnej jakiejs pogadanki we Wiedniu, lub też wynikiem zabiegów o linię Dembi-ca-Nadbrzezie ze strocy innych znowu interesowanych osobistości.

Nie nożemy bowiem pojq̊e, w jakich sferach decydujqucych mogłaby jak na teraz zapaść nagła uchwala zmiany pierwotnego kierunku a wreszcie nie zgadzają się $z$ tą rzekomą zmianą i inne okoliczności, o których nas dochodzą calkiem pewne dane.

Jest rzečą wiadomą, że budowa linii Rzeszów-Rozwadów -albo RzeszówNadbrzezie stanowczo ma býć powierzoną kolei Karola Ludwika' a sprawa ta będzie traktowana na ogólnem zgro-, madzeniu akcyonaryuszow tej kolei, odbyé się mającem $w$ dniu 1. maja b. $r$ Kolej Karola Ludwika wstrzymana dotychczas słotami, polecita, by jak najprędzej wysłano inżynierów do zbadania trasy w obydwofl kierunkach a nigdzie nie ma wzmianki, by mianobadać trase - DembicaNadbrzezie. - Wiemy także, że ministerstwo wojny (z pominięciem malej partyi przemawiającej za linią Dem-

## 0 SOBIESKIM.

## Vaticinaa

## PRZEPOWIEDNIE DĄBROWSKIEGO

profeson Akadenii Jagielloaskiej v Kntovic.

(Dokończenie.)

Co widzial wtedy Dạbrowski, niemożna $z$ pewnościa powiedzieć, bo dowiadujácemu się póżniej o to Sobieskiemutak odpisal:
.Sprawy Boskie wyznawać, rzecz poczciwa, mówi Archaniol Pański. Ale tu widno inna była wola Boga, kiedy niedala pamiẹci nic zatrzymać."

Sobieski zaś jedyny wówczas świadek, nic niewidzial, slyszal tylko wykrzykniki Dąbrowskiego, wydobyte wrazeniami, jakie na nim robily widziane obrazy, a jak czas póżniejszy wykryl, przedstawiajace mu przyszlost. Z slyszanych w6wczas wykrzykników, nastẹpna utworzyla się przepowiednia:

Jeszeze tylko triech kroli - triech Augustów.- Trojkol ty znów'zakończasz
rok i w setnạ rocznicę $z w$ yciẹztwa chocimskiego. - I trzy razy się powtórzy!

Tyle jest słów tej przepowiedni, bo $z$ wymówieniem ostatniego, zaległ starzec bezwładnie loże. Oczy się jego zamknęly i tylko ust konwulsyjne drzenie bylo cala oznaką zycia.

Król Sobieski, chcąc ratować zemdlatego, zawołal $z$ sionki chłopaka, lecz ten mu powiedzial: Ej! to nic. Dominus profesor tak często zasypia i śpi po parę dni, tylko mu siẹ wlewa w usta 2 polecenia doktora po troszę mleka.

Zaspokojony ta odpowiedzia Sobieski, klęknạ przed stojącym krucyfiksem, pomodil się a potem wychodząc dal chlopakowi kilka dukatów, mówiąc: To zadatek, dbaj! a dbaj o swego Pana, to ci dam i dobrạ zasługe.

W siedm lat po tem zdarzeniu, król Jan III. spiesząc na odsiecz oblętonemu przez Turków Wiedniowi, przyl do Krakowa i stanal w palacu Lobzowskim. Tu go doszly najsmutniejsze wieści o niebezpieczenistwie Wiednia - tu oblegli go deputowani Szlązka, Morawii i Rakuz, blagający ze tzami o ratunek. Cierpialo
szlachetne serce tego króla, iz przygotowania do tej wyprawy zatrzymywaly go w Krakowie, bo chóociaz̀ zapal ogarniajacy naród $w$ każdem podobnem wielkiem i świetnem przedsięwzięciu gromadzil skwapliwie szlachte pod choragwie narodowe, jednak niepodobnem bylo spieszniejsze uorg̉anizowanie nowozacięznych pulków i przygotowanie potrzeb wojennych.

Sobieski cale dnie i niemal noce po swem przybyciu do Krakowa poswięcal rozmaitym pracom. Rozpatrzywszy się i rozwažywszy plany Wiednia, opisy oblęzenia i obrachowawszy czas pochodu wojsk swoich, skreślił plan walki tego dnia wiekopomnej pamięci, plan, który przeslany wodzom wojsk niemieckich pod Wiedniem, dal im poznac odrazu w Sobieskim genialnego czlowieka.

Tymczasem nadciagnal hetman polny Mikolaj Sieniawski 2 kewalerya pod Skawinę, gdzie król udawszy siẹ po zrobionym przeglądzie, ruszye jej naprzód w dniu 6. sierpnia rozkazal. Nadciagnal i hetman wielko-koronny Stanisfaw. Jablonowski $z$ glówna silą i zalegl obo zem pola o pól mili od Lobsowa.
bica-Nadbrzezie) żywo sie zajmuje li tylko linį̨ Pzeszów-Rozwadów a jak sie w tej chwili dowiadujemy, odebrala znaczna osobistośc naszej okolicy wiadomosé z Wiednia, że budowa linii Rzeszów-Plawo (koło Rozwadowa) największe ma szanse.

Chociaz wiẹc nie tracimy nadziei, ze kolej ku granicy krolestwa polskiego w każdym razie mieć będzie Rzeszớw jako punkt wyjscia, przeciez̀ pochwalić musimy kroki poczynione w tym tygodniu, tak ze strony komitetu kolejowego jak i rady miejskiej, by usunąc wszelką możebnose pozbawienia Rzeszowa korzyści, wyplywających z nowej kolei

Cchwalono 18. b. m. w radzie miejskiej, a to wobec naglaceej sprawy okólnikowo, by wyslać radnych p. Drobnera i Unsina do hr. Mycielskiego w Wiśniowej $z$ prósbą ze strony miasta, by zechciar się przyłł̨czyé jako członek do deputacyi, mającej się niebawem udać do Wiednia.

Milo nam, że między członkami deputacyi znajduje się także p. Dr. Alojzy Rybicki, po którym $z$ pelnem zaufaniem dézekiwać możemy, że dołoży wszelkich starań, by sprawa tą pokierowaé jak najkorzystniej dla naszego miasta, które mu i tak już wiele ma do zawdzięczenia.

Oprócz tego możemy się podzielić z czytelnikami wiadomoscią, że i nasz burmistrz pan Kalinowski nie zasypia sprawy, gdyż listownie udal się do bardzo wysoko stojącej a jemu życzliwej osobistości we Wiedniu z prosbą, aby swymi wplywami wspierala nasza deputacye.

## Sprawy powiatowe.

## Rzeszów, 6. kwietnia.

Na ostatniem posiedzeniu Rada powiatowa zatwierdzila rachunki funduszu powiatowego i drogowego za r. 1882.

Z rachunków tych wyjmujomy nastegpujace cyfry:

W funduszu powiatowym. Dochody : Otrzymane dodatki do podatków $21 / 2 \%$ 3823 złr. $42^{1}{ }_{2}^{\prime}$ ct. Kary przez naczelników $\operatorname{gmin} 7 \%$ r. Zwroty udzielonych zaliczek 203 zhr. 48 ct. Pozyczka zacig̨gnięta w funduszu drogowym 904 zr. 80 ct. Razem $4938 \mathrm{zrr} .70 \frac{1}{2}$ ct. Wydatki: Czynsz najmu lokulnosci 150 ztr 3 ct. Opad, swiatto i urządzenie biura 87 zr . Placa urzędników i slug 1932 zlr. Potrzeby kancelaryjne 172 złr. 37 ct. Zwrot poz̀yczki funduszowi drogowemu 355 ztr. ,541/2 ct. Zapomoga dla pogorzelców w Świľ̌zy 500 zr . Bóżne nadzwyezajne 1741 zfr. 76 ct. Razem 4938 zrr. 70 $1 / 2$ ct.

W funduszu drogowym: Dochody: Zapas kasowy z r. $1881,5002 \mathrm{zrr}$. 52 ct . Dochód z myt w Wygnańcu $2961 \mathrm{zkr} 77 \mathrm{ct}$. , w Babicy 1673 zrr . 93 et., w Strzyżowie 842 zrr. 98 ct., w Godowy wraz z przewozem 1118 - 2 rr .49 ct., w Ty czynie 2841 zrr .68 ct., w Michułowce i Kgkolowce 1614 złr. $321 / 2$ ct., w Staromiesciu 3108 złr. 54 ct., w Rudny malej 2142 zhr. 48 ct. Nadzwyczajne dochody 633 zkr .91 ct. Zwrócone zaliczki 679 ztr . 63 ct. Dodatek powiatowy 9098 zr. 75 ct. Zwrócone długi 355 ztr . $541 / 2$ ct. Razem 32074 2rr. 55 ct. Wydatki: Pensye, remuneracye i koszta podróży inżyniera i 8 drózników 4152 ztr. 48 ct. Konserwacya dróg: Boguchwalsko-Strzyżowskiej 3168 zkr . 33 ct., Domaradzko-Strzyżowskiej 545 ztr. 85 ct., Głogowsko-Stykowskiej 2301 złr. 76 ct., Glogowsko-Widelskiej 204 zkr 88 ct., Rzeszów-Ujazdy 3976 złr. 95 ct., Nowe bu-
dowle i reperacye na drodze BoguchwalaStrzỳtón 2288 zr. 22 et., Domaradz-Strzytóm 798 ztr. 51 ct., GKogow-Stykow 1226 zhr. 96 ct., Rzeezzow-Ujazdy 2088 zrr. $381 / 2 \mathrm{ct}$. Roboty pomocnicze dla drożników i wydatki na rekwizyta 488 zkr . Utrzymanie gyt 58 zkr . 65 ct . Zwrot z myta dla powiatu Jasielskiego 643 zkr . $21 / 2 \mathrm{ct}$. Zwrot długów 3632 zzr. 94 ct. Udzielone zaliczki i pozyczki_1160 zır. Nadzwyczajne wydatki dróg i zarzq̧du 1972 2 xr . 861/2. Utrzymanie dróg przez Cyganówkę 371 zrr. 58 ct., TyczynJawornik 556 z rr . 40 ct. Reszta kasowa z końcem r. 1882 , 2438 złr. 75 ct. Razem 32074 izr. 55 ct.

Przy tej sposobności podniesé tu musimy, zo jakkolwiek cięzkie są owt dodatki, jakie na potrzeby drogowe opłacamy, to jednak choé w ezęści na korzyśé nam wyehodzą, gdyž od pewnego czasu drogi powiatowe w dosyd dobrym stanie się znajduja a whadze autonomiczne niepoprzestająe na istniejących juz̀ polepszeniach dróg krajowych i powiatowych, wydały rozporzqdzenie, z którego wyjmujemy co następuje:
${ }^{7} \mathrm{Z}$ relacyi intynierów wysyłanych na rewizyq̨ dróg krajowych i powiatowych, Wydział Krajowy powziął przekonanie, ze sposób używania kamienia konserwacyjnego prawie wszędzie nie jest zupełnie własciwy.

Yraktykowana jest powszechnie na drogach krajowych metoda ryczaltowego rozsypywania szutru. Zwykle przez rok całg mało używa się ę szutru do naprawy drogi. Późñ̨ jesienią zaś lub $z$ wiosną zapas kamienia, znajdujg̨cy się na drodze, bywa odrazu rozsypany.

Metoda ta jest zaq i znaczna ilose kamieni staje się przez to nieuzytecinas.

Dla tego tet zwraca się uwagę na ten sposób konserwacyi, dotąd prawie powszechnie praktykowany i zagda sie, aby konserwacya pokładu kamiennoego na drogach krajo-

Wojska te, które okazalością oręza, świetnościạ ubioru i pięknościa koni w zadumienie potem wprawialy sprzymierzonych po wystạpieniu przed królem, w dņiu 8. sierpnia udaly się pochód pod Wiedeń.

Dopełniwszy tak obowiązu wodza, oddal się Sobieski dopełnieniu obowiazków katolika. We wtorek dnia 10. sierpnia odprawiono uroczyste nabozeństwo w kościele zamkowym, w tym przybytku naszych pamiątek, naszych wspominień ; - jakże one przywodząc pamięci tylokrothe tu odbywane podobne nabożeństwa i tylokrotnie wytebrane niemi u Boga zwycięztwa, podwyzszaly zarliwośś gorących modłów ludu napełniającego tą świątynie.

Przed wielkim ottarzem mieszczącym wyobrazenie Chrystusa, odprawil mszę-s. biskup Malachowski. Jan III, a pray nim 16-letni syn jego Jakób, co szedł pierwszy raz walczyt obok ojca, stuchali tej mazy kiecząc przed grobem Fryderyka kardynala. Po skonczonej mszy kardynal Pallavicini, nuncyusz papiezki ubral sie preed ottarrem w bogaty kape i takat infule Lipskiego, blysucryç na tle wy-
szytem $z$ perel tysiącem przeszło drogich kamieni i tak ubrany udzielir błogosławieństwo papiezkie królowi.

Podczas ceremonij duchownych aktowi temu towarzyszących, klęczal król na stopniach ołtarza, trzymajac przed sobą wzniesioną w górẹ pradziadowską karabelę, którạ już tylekrotnie torowal drogę do zwycięztwa.

Uroczysty i wspanialy ten obrząd zakończyła pieśń nasza; .Kto się w opiekę podda Panu swemu." Zaczą ją sam król, a glosowi jego wtorujace głosy wszystkich zgromadzonych poruszyly powiewające na ścianach tej świątyni mnogie choragwie, zdobyte na wrogach naszych, a między któremi po uplywie miesiąca powiewala jut choragiew wielkiego Wezyra, zdobyta przez Sobieskiego pod Wiedniem.

W trzy dni po odebranem blogoslawieństwie, a to wiątek dinia 13. sierpnia, Sobieski 2 toņ̨ i synem Jakóbem; postanowil odbyt pobotna pielgrzymke do siedmiu kościotów i polecie w nich kraj i siebie Najówiętsej Maryi i ṡs. Patronom Polski.

Najprzód z Lobzowa przyby 1 do kościola Nawiedżenia N. Maryi na Piasku i tu w kaplicy klęcząc przed jej cudownym obrazem zakończyl modly swoje temi slowy:

- Jezeli opieką twoja Matko Boga mojego, zostanę zwycięzcą nieprzyjaciól syna Twego i zyw $z$ rycerstwem mojem z wyprawy powrócę, kościól w stolicy królestwa Chrystusowi trumfujacemu wystawięioddam synom Franciszka św. Podobnie tu ślubowala modlaça się obok niego zona, ze wystawi kościól dla Zakonnic św. Benedykta w Warszawie.

Druga stacyą w tej pielgrzymce, byl kościól OO. Franciszkanów, do którego jut przybyli na czele licznego ludu gromadzącego się ze wszech stron, aby wraz $z$ swym królem slać modly do Boga. Tu klęcząc na stopniach oltarza, na którym ku czci wiernych wystawione spoczywają zwloki księzniczki świętej Salomei, blagal jej, aby pomnąc na śmieré swego królewskiego malionka i na doznane wtedy boleści, wstawila się do Boga, aby miecz Muzukmanina nie odebral mu takte tycia
wych i powiatowych odbywaka się ciaggle przez caly rok.

Wazną równiez jest rzeczą przy konserwacyi dróg wielkośc thuczonego bamienia. Prawie powszechne istnieje przekonanie po-
 zawsze brac kamien grubszy jak cieństy. Przekonanie to jest blędne. Im kamień bywa twardszy, tem drobniej powinien byd tuczony, a wtenczas prędko się zajeżdża, wchodzi w pokład drogowy, przekształca się prędko w ebiţ̧, twardą i gładką powłokę drogowq, gdy przeciwnie, jeżeli jest zbyt grubym, niedaje się ujeżdzic rozrzucany bywa kopytami kónskiemi, prędzej się séciera, a jezeli i wejdzie w pokład drogowy,- tworzy chropowatą powierzchnię.

Istnieje bardzo wiele przepisów i instrukcyj, na czem polega w ogóle konserwacya dróg, jak równiè̇, jak należy postẹpowac $z$ uzyciem kamienia. Niema jednak $\begin{aligned} & \text { à- }\end{aligned}$ dnej takiej instrukcyi, któraby bezwzględnie duła się zastosowac choeby tylko dla jednego i tego samego okrequ drogowego kraju.

Wobec tego, zadaniem jest kaidego inżyniera drogowego poznac naturę swyeh dróg, stworzye sobie zasady ich konserwy, pouczyé o tem konduktorów a ci dróz̃ników, i pilnowad, aby to było wykonanem. ${ }^{*}$

Spodziewad się więc należy, że wydział powiatowy i nadal nie spuści z oka spraw drogowych, ule nadto postara się o przeprowadzenie poprawy dróg ğminnych, które juk wiadomo, sa zke a przez ulatwienie komunikacyi zbliž̨̨ rzeczywiście ku sobie okolice jednego powiatu i tem samem dozwolą z wzajemnych płodów i wzajemnych usiłowań zobopólne ciagnąd korzyści.

## leścią.

i nie napełnił serca jego małzonki bo-
Od grobu świętej udal się na zamek do grobu świętego, Stanisława biskupa, otoczonego grobami królów i bohaterów naszych i z tego cmentarza obrońców chrześciaństwa slal modly do Boga o blogoslawieństwo dla ich nastẹpców.

W dalszym pochodzie nawiedzil w kościołach Jezuitów i Dominikanów relikwije Stanisława Kostki i Jacka Odrowąza i prosil, aby swem wstawiennictwem wyjednali pomoc boska wyrnawcom katolickiej wiary, która niepokalana została nam w najdroższej puściźnie po ojcach naszych przez prace i poświęcenie ich zakonów. Szóstem z kościơón z zwiedzanych, byl kośció! Wniebowzięcia Panny Maryi w rynku krakowskim. W nim odśpiewano w kaplicy Loretańskiej litartą do N. Panny, przed Jej obrazem wskazanym Krakowianom jako obraz zalecający sié laskami przez światlosé widywaną ponad ta kaplica.

Sobieski po modkach odprawionych w siódmym kościele s. Anny, przy gro bie s. Jana Kantego, pozegnal tone :

## Amantury stadenckie IT Warsaarie.

W dniu. 16. b. m. ${ }^{\text {uderzyz }}$ student wartzawski Żukowič kuratora Apuchtina, w twarz. ${ }^{\text {SSeddem na audyencye, zeznad }}$ appuchtin przed sedzia, przyszedłem przed studeuti Ż̇ukowicza, ten mi podaY' prosbe z tytułem „Wasze W ysokorodie," zwrócilem mu uwage na niewłaściwośs tytułu, za co mnie uderzyt po dwakroe w twarz; kazalem go aresztowad, wezwawszy policyę. ${ }^{4}$ Z powodu tego wypadku 17. b. m. około 12. godziny zubrało się blisko 200 studentów, rozmuitych wydziałów, w pułacu Uniwersyteckim w uuli Nr. 4, i zużqdali przybycia rektora p. Błahowieszczenskago, w celu oświaderzenia mu, ze się solidaryzuja z postępkiem Żukowicza. Blahowieszczeński nie wyszedł; - poskano inspektora; tego z sali wyprosili. Wówezas wezwano policyę o godzinie pier nszej z poludnia, a o drugiej cztery kompanie piechoty gwardyi i pluton zandarmów konnych. Uberpolicmajster Buturlin, kilkakrotnie z prosibą i groźba wchodzi1 do auli, proszzqe o rozejscie się. Studenci zgodzili się na salwowanie sesyi. Wówezas $z$ zamkniettej auli wypuszezono ich, nie wprost jednak przez kurytarz, ale w poprzek, przez szpaler soldatów, do sali sąsiedniej, gdzie siedzieli czynownicy, zapisujący nazwiska obecnych.

Z Yetersburga do Albedyńskiego w drodze urzeqdowej telegraticznej nadszedł rozikaz rozwainego i lagodnego postępowania, a z winnymi kazano odniesé ssię do drogi sqdowej.

W tej sprawie wysido nastequujace ogłoszenie:

Z powodu wyniklych nieporzqdków - Cesurskim warszawskim upiwersytecie pomiędzy studentami, oznajmia się niniejszem, it wszelkie zbierania sie na ulicach bezwarunkowo wzbraniaję̨ się i publiczność tak piesza, jak i w powozach nie powinna tamowad cyrkulacyi. Za niestosowanie się do tego winni podlegajaz szzzególnie surowej odpowiedzialności. Warszawa 6. (18.) kwietnia 1883 r. Ober-policmajster m. Warszawy, Orzzaku jego Cesarskiej Mosci jenerał-major Buturlin.

Korespondencye „Zurfer Rzesambla. Błazowa, 18. kwietnia.
(Niegdyí i teraz. - Pismienny i niepisimienny burmittr. - Bogobojna rade. - Historyn silkawki do gaszenie ognin.)
(§§) Kto mial przyjemnose znac Blazowe prred dwudziestoma laty a komu pan Bóg pozwolix jeszcze do dnia dzisiejgzego brnąe po blotach tego uroczego miasteczka, ton musi przyznad, ze górski nasz gród nie postąpit ani na centimeter naprzód. 0 wszem zdaje się, ze Błazowianie od tego to czasu uszli juz spory kawal wtyl, pomimo, te rada często zmienia swego zwierzchnika, pomimo, te z naszej szkóki mają się rozchodzic elektryczne promienie oswiaty ludowej. Znajdziesz moze tu i owdzie chłopaka, który umie „eytac na ksigqce ${ }^{\text {u }}$ - ot ioswiata. Pan ¡burmistrz zaś B. ponoś i w tej sztuce nie jest bardzo biegłym, a poniewà̀ z kunsztem pisania weale jeszeze nie porobil znajomosci, zawezwał w̧yrugowanego naczelnika gminy pana S. aby był tak grzecznym prowadzic pióró w interesach gminnych. Na taki więc sposób dostał się znowu pan S. do steru autonomicznego rządu, ten sam S . którego nasza inteligencya zaskarzyła do rady powiatowej $i$ bodaj czy nie do prokuratoryi o niehonorowe czyny, z których to zarzutów jednak posądzony się oczyścit. Spodziewamy się, ze pan S. lub inny jaki pismienny, zechce kiedýs nápisá pamiętnik czynnosci naszej rady gminnej a potem będe i ja w stanie zuznajomic was z tą materyą. Dzisiaj wypada moz̀e zuzaaczyé tę okolicznosé é, ze nasza rada nie chee sprzeciwiad się rrządzeniom niebios. Bloto cieszy się zatem nietykalnością osoby, zagwarantowaną ustawą zasadniczq, ciemności noche nie bywają sztucznymi środkami rozjaśniane a jezeli ogniowi podoba się pochłoną̧ jaką chałupkę, to mu tam nikt nie przeszkadza. Minąłbym się
wszystkich, a sam przeszedlszy przez thum ludu rozstẹpujaacego się przed nim, wszed! do Kollegium Jagiellońskiego. Przed tym przybytkiem nauk, ciekawoś́ zatrzymała wszystkich, bo każdy chcial się wywiedziec, co kròla tam powiodło. A chociaz wkrótce cale zgromadzenie wiedziało, ze wszed! do mieszkania profesora Dạbrowskiego, jednak nie rozeszlo się i czekało na wyjscie krola.

W znanem nam juź pokoiku zastal Sobieski klęczącego przy oknie Dạbrowskiego i usłyszal te slowa jego modlitwy: Boze! gnicw Twój rozbraja lza pokory, wyjrzej $z$ nieba na tych lez zdroje i daj zwycięztwo idacemu walczyé w Imię Twoje! W Imię Ojca i Syna i Ducha ś. niech się tak stanie.

Zegnajacc się Sobieski powtórzyl glosno ostatnie jego slowa, czem zawiadomiony starzec o bytności kogoś, obejrzal się a zobaczywszy go zawotal: .Ciebiez to królu mój i panie, Bog zsylal' I chcia! uścisnąe nogi stojącego przy nim króla, ten go powstrzymal, mówiac:

Ja to do nóg tego upaś powinienem, ktơry mi i w tej chwili dał dowód,
ze zostaje $w$ stanie laski Boga! Ja przychodzę z prośbą o modlitwẹ i blogosławieństwo a ty niesłysząc mej. próśby, nie widząc mnie, modlisz się i blogoslawisz. Przyjm dzięki za to bogobojny męzu, powstań i usiądí. Co gdy 2 pomoca kröla stalo się, tak do niego mówil:
-Niewiem mikościwy krölu, jakiemi slowy slać dzięki za te odwiedziny, jakiemi slowy pozegnac. $W$ pamietnem odwiedzeniu przed siedmiu laty blogoslawilem. Wam królu w imieniu matki naszej akademii, dziś w jej imieniu zegram znanemi slowy matki Spartanki: Z tarcza albo na tarczy.
„Duch matki mojej, rzek! Sobieski, przemówil do mnie waszemi ustami, powtórzyliście drogie slowa, ktoremi wskazując mi tarczę herbową, tegnala mię najdrozsza matka, kiedym szed pierwszy raz walczyctlo - I w kazdem oku jego blysla lza a w kazdej kropelce tych dwóch lez widzial Dąbrowski dwa swiaty, teraźniejszy i przyszly. Westchnad serdecznie do Boga, a po kilku chwilach wymownego milczenia tak mówil:
atoli 2 prawde, gdybym twierdzil, ze nie mamy sikawki. Mamy nawet nowiusienke sikawke od Knausta, ale.... W Rzeszowie ! Historya tej sikawki jest kilkoma slowy następujęca: Przed ndobrym kawalkiem" czasu sprowadzil wydeial powiatowy w Rzeszowie dla Blazowy porzadną maszynę do gaszenia ognia za 160 zhr. i dal tymezasowo $z$ wlasnej kasy 60 ekr. zadatku. Gdy nadeszla owa maszyna $\&$ Wiednia, zaprosil wemiankowany wydrial kilku naszych ojców miasta do Rzoszowa w celu, aby sobie zabrali sikawkę do domu. Wydelegowano tedy dwóch dygnitarzy do Rzeszowa, klórzy tot niebawem przystąpili do zbadania cnót tej to maszyny. Oglqdali sikawkę $z$ przodu $i$ i tylu, badali kola, obmacywali dyszel iskrzynkę, próbowali nareszcie sile . wytryskującej wody, ba, pokosatowali nawet inne plyny i odeszli do domu 2 pozostawieniem sikawki w Bzeszowie, gdzie do dnia dzisiejszego spokojnie stoi w wozowni pans 5. Prawda, jak tam pan Bóg zochce, to i tak nie spali się Błazowa, gdyby zá́ przecié u nas wybuchl jaki pozar, natenczas moglibysmy spokojnie spaé w blogiem przekonaniu, ie mamy sikawke w Rzeszowie!

Glogów, 13. kwietnia.
(Najlepszy posiew swawola niweczy. - Ryba cuchnio od glowy. -- I chlopaki rozam nie thy. - Smatna prayezloic.)
(§) Wiele to zdrowia i pracy nauczyciela ludowego kusztuje, zanim dziecie, skarb ojca i pieszczotke matki wprowadzi na droge wiedzy $i$ karnosci. Ile to trudu i mozolu potrzeba, zanim ten mlody obywatel poczuje się ogniwkiem wspólnego tańcucha machiny społecznej i poskromi w sobie wrodzone jui całowiekowi wady. Zaledwie atoli zaczyna cieszyo się spracowany nauczyciel, ie przysporzy rzemiosku dzielnego pracownika, gminie dbalego culonka, ojezy-
znie prawego obywatela, wnet rozwieja się jego piękne marzenia. Na wychodnem ze szkoly, czeka naszego ucznia zgraja rozpustników „analfabetów", których jedyna przysełośd, pogọń za psotami, papieros, kieliszek wódki a może i coś więcej...

Uezen, ktory wyszedł z codziennej nauki jeszeze przez dwa lata na kursie niedzielnym, - o ltory majstrowie, nawiasem mowiąe, nie wiele dbajq̨ - jako tako opiera się tym zewnętranym zhym wplywom; w kohcu wmieszany w ton kakuèy brudu matomiejskiego, moralnie ginie na dingo lub na zawsze. - Zkad to zle pochodzi?
${ }_{n}$ Ryba cuchnie od głowy" - powiada przysłowie. Bezsilni sq̧ wobec czlonków rzemieślniczych teraziniejsi cechmistrze, bez najmniejszej troski 0 moralną wartośe czeladnika są majstrowie, zadną powagą dzis nie jest czeladnik dla terminatora. - Zdawałoby się, ie wszystlyo czeka, aby chybs ks. Pleban szedl od domu do domu i trzymal popuszczone wodze bywalej za Ojeów naszych karności. Doś, ze cala maszynerya rzemieślnicza małych miast, wygląda jak bezkarna zbieranina ludzi niedbałych o moralną stronę, ani o honor rzemieślnika polskiego a wymyślająca na wszystko, en nie jest blotem lub śmieciem moralnem.

A tem, $z$ dnia na dzién gorzej, ze wielu $z$ falszywego wstydu boji się wykluczyo $z$ tej zwykkej reguly dzisiejszego rzemieślnika, lepsi tylko w cichości wymyślają na obecne zepsucie a nikt elemu nie zaradza.

Dla tych, co roztom swój zwykli przeceniad, choc jeszcze w zyciu nic uwagi godnego nie zrobili, przytoczę dosłownie doniesienie z gazet, naśladowania godne: Z Wizny, w Augustowskiem, donoszq do Echa Łomíyńskiego, iz na mocy uchwał gminy miejscowej: „ ${ }_{\text {n }}$ Kto 2 młodzieńców nie posia-
${ }_{\text {n }}$ Id $k$ krolu $z$ ufnosciq w Bogu," $z \cdot d o-$ brem sercem, uperoniam Cię imeniem boskiem, ze zwycięzysz to poganstuo otomahskie a zuyycieztwo Twoje, o jakiem wieki przeszle nigdy, nigdy nie skyszaky, pokožy koniec ich potedze. Ale.... "

Naglem tem zamilknieniem wywolana myśl, ze wstrzymal się z ogloszeniem smutnej dla niego przepowiedni, skłońiła króla do powiedzenia:
-Ale zwycięzto okupisz zyciem. Wszak to chcieliście powiedziés."
-Nie królu, śmierć taka niebo otwiera, więc czegózbym ja taik.-Modlitwa ta zamknęla usta moje dziękowalem Bogu z2 objawienie mej śmierci. Ja się juz króIu zwycieztwem Waszem cieszye nie béde. Dzień waszego zwýcięztwa będzie dniem mojej smiercil A kiedy w Wiedniu calowac beda szafy Wasze, wolat: Ojcze! Wybawicielu! Największy 2 króLow li ja bede, na sądzie Botym wokac: Zmituj sie, nademnag Bote, wedlug wielkiego milosierdzia Twego.

Sobieski w smutku i z rozczulefiniem chwycil jego rękę i ucałowal a ręka ta zrobila nad niem znak krzyıa ś. To byla ostatnia ich rozmowa, ostatnie pozegnanie, bo przepowiednia sprawdzoną zostara, w dniu zwycięztwa Sobieskiego pod Wiedniem, umarł Dạbrowski.*)
") Portret kn. Wojciecha Dąbrowskiego, doktora f. Teol. i profezora, Dziekana kollegiaty i. Floryana, Rektor Uniw. Krakowakiego, olejny, malownny przez Tricyusza, snajduje sies $w$ urchiwum Senatu akademickiego Uniw. Jagiol. Portret ten 112 ctm . wysoki, 75 ctm . szerokl, tak zo wagledu wyiwornej roboty pegdzla", jako toi zo waglọdu historycenego, jest rabythiem bardzo cenaym. Ks. Wojeiech Dạbrowaki urodsi sip duia 11. marca 1603 rokn, amart divia 12. wrieofnia 1689.

dajgcych lat 18 będzie dostrzezony z papirusem, ten zaplaci za pierwazy raz rubla. za drugi dwa, a gdy się jeszcze nie poprawi, to za trzecim razem pójdzie do hareśtu na niedziel dwie. Pieniagdze, jakie się z kar uzbierajz mogą byc obrócone na zalozenie a nastẹpnio na rozszerzenie czytelni." 1 chlopski rozum czasami nie aly! - Czyżbysmy, posiadając samorzą nie mogli przy sposobności cechowych, gminnych i innych narad, podnieśd kwestye wytępienia ${ }^{n}$ zhego. u podrostków?

Jakimi są bowiem terminatorzy, taką będzie czeladí, - takiemi będą majstrowie. Jezeli ludzie dobrej chęci w spoleczenstwie nie dolożą starań nad moralnem prowadzeniem mlodziety rzemieślniczej, nadaremną będzie praca kósciola i szkoky, a sq̨dząc po wielkiej części zepsutej toj miodzieży terminującej, možna na pewno rokowad, ze stan rzemieślniczy w makych miasteczkach jeszcze na dYugie czasy pozostanie W tera\&niejszych stosunkach weale nie do pozazdroszczenia.

Leziajsk, w kwietniu. (Sprostowanie.)
W Kuryerze rzeszowskim z dnia 24. marca 1883 Nr. 6. jest zamieszczona korespondencya z Leżajska, w której szanowny korespondent mija się z prawdą, co się tyczy faktu, który przytacza na poparcie, it pp. oficyaliści skarbu kańcuckiego zanadto gorliwie polnią swą sluz̀bę.

Gdyby korespondent lepiej byl o tej sprawie poinformowany, bylby się dowiedziad, ze miejsce, gdzie ten fakt napadu ${ }_{n}$ z nienacka ${ }^{4}$ się odbyk, nie jest zadną drogę, tylko ściézą dla pieszych a poniewaz w tym miejscù i następnie zręby otwarte zostaly, zpowodowany byłem do wstrzymania tamze udających się ludzi z Malinisk przez poprawę granicznego rowu i zakopania tamée rogatki, ludziom zas osobno się glosiło, ze wskutek otwarcia zrębu, ściezką tą przechodzie nie wolno.

Wspomniany Marciniak poprzedniego tygodnia był na tej samej écieżce przez dozorcę lasu Panka upomniany, ze tędy chodzic nie wolno, lecz poniewaz Marciniak przechodzil rów graniczny, nie wracal go juz dozorca ze ściézki.

Tą raza rzecz się miąka przecionie. Gdy Marciniak postępywał wzbronioną ściezka, dozorea lasu podbieglszy ze zrębu, wolut głóno: ${ }_{n}$ Człowieku, wród się, tędy chodzió nie wolno, tam masz rogatkę zastawioną." Ale dziwne! Zapewne jut wtenczas ze ${ }^{\text {stra }}$ st chu niepraytomny" Marciniak nic nie" shyszal, tylko jostępywal dalej tą ściežkg wtenczas dozorca zabieglszy mu droge, wskazal, te na inną scieźkę lub publicziş droge udaé się pu naleity, ale dlaczegoz Mareiniak nie powiedziawszy dozorey Pankowi nhistoryi o dziadku i pradziadku " ełapal go pod szyje i uderzyl pięscia tak silnie w twarz, ie mu at czapka spadła a następnie dalej go pięścią okładał; przyezem chcial mu wydrzes laske $z$ ręki.

Ja zajęty byłem wtenczas szacowaniem fur. $z$ opalem, a spotrzeglszy to, zo Marciniak uderzyl zaprzysięglego straznika rewiru, i ze temuz stawia dalej silny opor, pobieglem chesce ich rozbroic i dozoree ratowac;-leez tente Marciniak rzucił się ins mnie, zlapal mie pod gardio, rozdart koszule i ndergyi silnie w twarz, ja wiee bronilem sie laskg, która po dwóch uderzeniach mi sie zlo mala, ady mie Marciniak dalej trzymai, zagrozilemtemutrewolwe
rem, ze jezeli mię nie puścito uzyjebroni. Sqdze, te i szanowny korespondent nie będąe $w$ stužbie leśnej, gdyby byl w podobnym wypadku, bylby się bronil od napadu czlowieka.

Zajécie to miało miejsce w dqień, a świadkami tego bylo duzo ludzi, którzy wywozili produkta léñe ze zrębu a z pewnościs ani jeden świadelz w zeznaniach sadowych nie poda, te Marciniak byt bity przezeminie pietinempoglowie. Jakkolwiek dozorca lasu broniąc się uderzyr Marciniaka woko, trudno! broniący się nie üwaza gdzie ma uderzenie nastąpic, moge jednak zapewnic p. korespondenta ze Marciniak juź dawno jest tompletnie zdrowy.

Stanistaw Graff<br>adjunkt lasowy i administrator rewiru L-iajakiego.

## Kronika miejscowa i samiejscoma.

* Nabozeństwo załobne za duszę f. p. Aleksandra Tarłowskiego odbyło się w środę d. 18 b. m. w. kościele 00. Bernardynów.
* Samuel Ebersohn, tutejszy doktor medycyny i lekarz sądowy, zmark 16. b. m. wskutek choroby piersiowej ${ }_{\text {W }}$ 50. roku zycia. Ebersohn, rodem z Krakowa, ukończyl medyezne studya na wszechnicy. Jagiellońskiej $w$ roku 1857 i byl jednym $z$ najlepszych uczniów profesora Dietla. Przez długi szereg lat wykonywat praktyke w Rozwadowie, gdzie zaskarbił sobie ogólne uznanie jako wskróśs uczciwy cztowiek, jako obywatel szezerze kraj miłujacy i jako lekarz rzadkich zdolności. Cięziza i imudna praca zawodu lekarskiego, stała się niestety u Ebersohna powodem zabójczej choroby piersiowej, której początki zjawily się u niego przed kilkoma jeszcze laty i spowodowały go zaniechać praktykę na partykularzu. Przesiedlit się tedy do Lwowa, a potem do Rzeszowa, gdzie jako miły kolega i szanowany lekarz spędzil cicho i spokojnie ostatnie dni swego żywota. W Ebersohnie tracimy współobywatela, któremu obce były ujemne dążności dziewiętnastego stulecia. Przez cały cigg swego życia powodowak się męz ten li tylko prawdę. Jako wysoko wykształcony lekarz nietail się z tem, ze wiedza ludzka tylko skromną bywa i unikal blagi jako wrzodu hańbiącego zawód lekarza. ${ }_{n} \mathrm{Ja}$ nie handluję zdrowiem, niemam też składu świeźych dusz" zwyk byt mawiac do swoich przyjaciół. Leczę chorych wedle najlepszej wiedzy i wiem, że wszelkie zabiegi poczynione, aby blyszczed nowymi zrodeczkami, są tylko wynikiem próznej blagi i chęci - zysku." Ebersohn niebyl tot ambitnym, a gdy go zeszlego roku wybrano do rady miejskiej i nasza opozycya ni ztąd ni zowad przeciw temu wyborowi zaniokla rekurs, nieuwaial za stosowne wystapid przeciw zarzutowi nielegalności, który zajśd mial przy jego wyborze. ${ }^{2} \mathrm{Nie}$ ja tracę...." mówil i zaiste stra -ila a tylko rads miejska przez wyrugowanie Ebersohna z poczetu ojésw miasta. Zeszlego roku wybrano go dyrektorem nowo zalozonego to warzystwa kredytowego dla handlu i przemysku, a Ebersohn wywiązywal się tet chlubnie z obowiązku naí wlozonego. Cześ jego popiołom, niechaj ziemia będzie lekkg mẹ. zowi, któremu pamied nie wygasnie a tych, którzy go blizej znali.
* Wspomnienie pésmiertne. Zapewnie nie kaidy znal owego starusika o zapadlych i wyschlych policzkach, który powolnym kroriem przechadzal sie w czasie rimowym, a w dni wiosenne i letnie pracowal w swym ogrodlru na tak zwanej ${ }^{\mathrm{F}} \mathrm{F}$ siewiesówce. ${ }^{4}$ Starugkkiem tym byl.s. P. Ste-
fan Sàs Dobrzański, emerytowany nau czyciel szkór ludowych, zmarly d. 2. kwietnia b. r. W. 83. roku zycia. Urodzony w Sanoku, ukonczel studya $W$ Rzeszowie i poświęcir się zawodowi nauczycielskiemu. Po 45-lotniej gorliwej służbie, osiadk w Bzeszowie, a odświeżając w swej duszy wspomnienie twardego iywota nauczycielskiego, poświęcil resztę lat życia wychowaniu czworga wnuków i tym sposobem chlubnie spełnil zadanie pielgrzymki doczesnej. Cicha była jego praca, cicho té i spokojnie przeniosk go śmieré w świat pozagrobowy. Liczne nauczycielstwo wszysttich szkór tutejezych i młodzież seminaryum nauczycielskiego, odprowadzająe zwloki tego pedagoga na miejsce wiecznego spoczynkn, oddato mu ostatnią usluge, a przezto dało wyraz czei i szacunku swemu zawodowi nauczycielskiemu.
* Wiadomości osobiste. Krajowa dyrekcya skarbowa zamianowaka tutejszych praktykantów podatkowych: Aleksandra Drozdowskiego i Piotra Juszczyka adjunktami podatkowymi, pierwszego w Chrzanowie, drugiego w Nisku.
* Teatr. P. Woźniakowski, jak zapowiadaliśmy juz w styczniu, przybył ze swoję trupa do Rzeszowa. Szereg przedstawień rozpocznie dzisiaj: Moskal na kwaterze, czyli kochad i kochae, komedya w 4 aktach J. Chamskiego.
* Zabawy w kasynie. Dnia 19 b. m. odbył się w kasynie tutejszem koncert muzyki wojskowêj, który wypadł świetnie pod każdym względem. Publicznośó zgromadzils się nader licznie; między innemi wzbudzilo szczególny efekt i rozweseliło stuchaczy potpourri p. Patzkego ,EEin Tag in Linz" - Szereg koncertów zapowiedziany jest w następne czwartki począwszy od 26. b. m. az do polowy maja.

Dnia 28 b. m. odhędzie się tombola, po której nastąpią taćce. Jak slyszymy, wybiera się bardzo wiele osób, gdyz z powodu świąt nie będą przygrywać jak zwykle "iydkowie", lecz uprzyjemni nam zabawe ulubiona nasza muzyka wojskowa. Okoličnosé ta jest rękojmia, ze zabawa swietnie wypadnie a to tém więcej, ze moze juz̀ po raz ostatni grá nam będzie do tańców, gdyz jak powszechnie mówį̨, wkrótce nas ma opuścic.

* Strach, który miak w murach domu pod 1. 98 jęczyc, zaikk nareszcie i przerazeni mieszkańcy tej kamienicy oddychają̨ swobodniej. Po ścistem zbadaniu stanu rzeczy, przekonano się bowiem, ze tym strachem byly - - skrzypiące drzwi w piwnicy, a gdy je dobrze thuszezem zapuszczono, znikło nzte ${ }^{\text {u }}$ i nie ma juí potrzeby odcinad mu glowy.
( $\times$ ) Nowy przyrzad kolejowy. Na stacyi kolei Karola Ludwika Perkinie pod Jaroslawiem, ustawiono przyrząd, za pomoca, którego może urzędnik ruchu ustawié zwrotnice wjazdowe na odpowiedni tor, z punktu przed budynkiem stacyjnym. Z przyrzadem tym są polączone odpowiednie sygnaky, które nadchodzącym pociagom i stacyi sygnalizuje, na jaki tor ustawione sq 2 wrotnice, t. j. na jaki tor nadchodzagey pociag ma wjechab. Przyrzad ten jest jui zupelnie gotowy i wejdzie wkrótce w utycie. Ze wzgle du na to, ze większa czeqgo wypadków kolejowych pochodzi ze zkego ustawienia swrotnie - prayrząd taki jest bardzo pozagdanym i prawdopobnie na innych stacyach ustawiony begdzie. Podobne prayrzady istniejs za granicg od niedawns - u nas jest to próbs pierwbza.
* Skenc 1 enlcrowrarnie. Jeden stutejszych preedsiębiorebw adal się do p. Skenego \& propozycye, ezyby niechcial it okolicy Rsessows salotyé eukrowařnig, skoro objawil chęd rajmowania ifif na wielky akale
wyrabianiem cukru w Galicyi, mianowicie w okolicach Bogumilowic i Przemysla. Pan Skene oswiadezyl na to zapytanie, ze nie zaloìy w okolicy Rzeszowa cukrowarni, gdyi weale niemial zamiaru wyrabianis cukru w Galicyi!
- Burda. W nocy z 19. ns 20. b. m. gdy w sluźbie policyjnej będący kapral pol. Reicher wszed? do kawiarni Klappholza na Nowem miescie, dla wykonania swyeb obowiagzków skóbbowych, zostal kijem w pleey uderzonym przez tamze bawiącego się wojskowego, tak silnie, iz ma znak na ciele. Przy tej sposobnósci dostało się także muzykantom bez najmniejszego powodu.
* Wiadomości polieyjne. Policya miejska przyaresztowala następną iloś́ osób od dnia 1. do 20. b. m. : Za pijaństwo 24 osób, za kradzié 18 osób, między tymi Grzogorza Drozda za kradziez sztuki flaneli i innych drobiazgów, wartości do 15 zr . $z$ wozu na Nowem mieście, na szkodę Efroima Karpa z. Zołyni, które to rzeczy odebrano od Drczda i oddano poszkodowanemu, Drozda zaśs odstawiono c. k. Sqdowi. - Za oszustwo 2 osoby, t. j. Józefę Jędrzejowską za wyłudzenie od Jachwety Hornungowej kwoty $z$ złr. i pót kilogr. kawy - i Jędrzeja Malaka za wyludzenie od Árona Neufelda chustki $z$ ziołami, wartości $80 \mathrm{ct}$. - Za wlóczęgostwo 10 osób, za zebranie 9 osób, za awantury 6 osób, 24 szyblą i nieostrozna jazdę $w$ mieście 6 osób, za obrazę warty 2 osoby. - $W$ nocy 219 . na 20. b. m. niewiadomy sprawca, wybiwszy okno w kaplicy św. Trójcy na ementarzu, wlave do tejize kaplicy, gdzie przeszukal wszelkie szafki, znajdujace się za wielkim oftarzem, nareszcie rozbix skarbonkę blaszana przybitag do slupa pod organami i skradł z niej kwotę 18 do 20 ct. $\rightarrow$ Za wykupno jaj i masha na targu w pistek 20. b. m. przytrzymala policya przekupniów: Beile Birnfeld 289 sztukami jaj, Chaskla Knellera 2 maskem i 83, Leisera Bosengartena z 86, Jakóba Kupfermana 227 szt. jaj.
* Wybory Sejinowe. Komitet przedwyborczy, Sokołów-Lozajsk-Lańcut; polecil na posiedzeniu, odbytem w Sokolowie dnia 16. b. m., jednogłośnie kandydature p. Staniskawa Jędrzejowicza, właściciels Jasionki.
(!) Sędziszów, 20. Kwietnis 1883. (Zabójstivo). Wstrzemiężliwośd z wiosna liwawym zakwitla kwiatem. W Wolicy lugowej (pod Sędziszowem) -wlościanin Daniel, lubiar cy przekraczaé siódme przelazanie i gorliwy 2 wolennik niewstrzemięźliwości, wydal byl swa córkę za wlościanina M. i darowal im dom. Ile razy się upit - a powtarzal to dosyd często, bo zwykle parę razy w tygodniuzachodzil do mieszkania zięcia i dopuszezal się przerótnych wybryków. - Wieczorem 14. b. m. przybyl tez w nietrzétwym -stanie do swoich dzieci, grotage im wrraceniem. Zięc namacalnie zaczepiony, dal tesciowi podobno raz tylko wakiem $W$ glowe, mimo to jednak D. w tej chwili zakonezyl zycie. Ziẹcin M. uwięziono a 19. b. m. Komisya rządowa odbywszy sekcya, skonstatowak zabójstwo jako wynik pijaństwa.

Nisko, 18 kwietnia. (Niesscusslivy wypadek. Samobojstwo.) Lesny Wojeiech Kata $z$ Przyszows idace lasem potkng̣ się o krzak $i$ upadl. Przy toj sposobnósei wypalita strzelba, która mial na gobic tak niessese sliwie, te zostal ugodsony wyatreskem i na miejsen ducha wyrionat. - We wii Stainan prayento tymi dniami mig̨dy kolonists Moisem a arnemi tegot do RStai, Itora tal Tondratnila starego Kleta, to uniecianio obvieat rie $w$ atodole. Znaleaiono go jus nieky wego.
(J) Radelochdor, $14-2$ miotaits (Giary pan mbody.) Oryginhling ithb odble the
w naszom miasteczku dnia 8. b. m. między przesulo 70-letnim panom B., urzednikiem kasy zalicrkówej i panną A. telegrafistka, młods osobą. Cale miasto oczekiwalo z napręzoną uwagą dnia slubu, którego odgadnąo nie moznac bylo, gdyz zapowiedzi, księdz tutejszy widocznie umyślnie tak zawere po cichu wyghaszal, to ich w zaden sposób zrozumied nie można bylo. Domysłów i plotek, ot jak $w$ mulem miasteczku, obiegako dosyd a mianowicie między plcią pięknot, gdyz stosunek między ta para datowal się dosyc jaskrawo od lat kilku. W tem nagle rozesrła się pogloska, iz álub odbędzie się dnia 8., t. j. w niedzielę wieczorem o godz. 9. Zgromadzona publicznosé pilnowala tu i owdzie przy drodze prowadzącej do kościoła chwili, kiedy panna młoda pójdzie do slubu, bo pan młody (?) sam juz̀ od godziny oczekiwal swojej przyszłej mułżonki, spacerująe pod kościołem. Wreszcie ukazało się w dali światelko a za chwilkę i panna młoda, idąca spiesznie z latarką do kościoła; tuż za nią jakby z ziemi powyrastali, spieszyli zo wwzystkich ${ }^{*}$ stron Iudzie ciekawi zobaczye obrządek. Lecz dziwna rzeez, drzwi główne od kościoła zamknięte a pañstwo młodzi wpadkszy z księdzem i organistą do zakrystyi, zamknęli to drzwi za sobg, nie puszezając nikogo. Publicznose przed kościołem tak nagle zostawiona na lodzie, zaczyna coraz głośniej objawiad swoje niezadowolenie, rozpoczyna sie szturmowanie do drzwi, pukanie do okna itd. Powstaje chaos a tymezasem ksiądz spieszy się z ślubem tak, że culy obrzagdek nie trwal ani pięe minut. Wreszcie wychódzi 2 zakrystyi $i$ powiada, aby ise przed główne drzwi, ie zaraz publicznose zostanie wpuszczona. I rzeczywiście drzwi się otwierają, wybiegs panna młoda i okrywszy się szezelnie chustke, ucieka, jak gdyby coś bardzo złego popelniła, za nią wychodzi z powaga „pan młody" pośrod kociej muzyki weselnej, którą mu wyprawiła zawiedzionu publiczność a w końcu daje się styszec klaskanie i głosne vivat

- Kowal zegarmistry, o ktj́rym oryginalną wiadomośé pierwsi podaliśmy w num. 6. Kuryera z d. 24. marca, wędruje po wszystkich gazetach krajowych. Zapomniano atoli o dodaniu najważniejszej rzeczy a mianowicie, ze Kolaczyce nie kupily tego zegars i ze jest jeszcze do nabycia u whasciciela.
* Ząbkowanie na starośc. Pewnej pani w Odessie, mającej, powiedzmy to w sekrecie, lat 56, wyros'y po raz drugi zęby trzonowe, których przez lat trzydziesci pozbswione byly obie jej szczę̧i. Szczęzliwej posiadaczee now yeh emaliowanych skarbów, będących prawdziwym fenomenem, życzymy smacznego apetytu, aby często i z poiytkiem uitywat mogla podarowanych jej powtórnie przez naturę ordöb.
- Oburzający fakt. W Żytomierzu zapragnelo towarzystwo polskie 13. murca b. r. potaiczye, a te piknik wymaga suczególnego poswolenia policyi, przeto jeden z obywateli, poczcimy i prawy czlowiek dal firme. Więc byl bal niby u paístwa R. Niestety, balujacy zapomnieli, is przed dwoma laty zamordowano w tym dniu cara, Moie i kfo pamigtal, lecs nie praypuszczal, by wiecznie ta rocznice zalobat obchodzió naletalo. Na drugi dxié gócie balowi po kolei zostali gtawiani przed gubernatora, gdsie katdemu, nie wylqerajac i paí sienych, dosé dostalo sig, alow obelijwych monkiowskiego @loroskane Petereburge, wywieriono gdrié pod Ural perradiliem adminintracyíym. Liame rodinine popedio n redse. Cos podobanego tylko $w$ Eogyi zdarzye de moté.

kolegow szkoinych w pewnem miescie kraju Texas, w Stanach zjednoczonych. Jeden z nich jest reporterem wyehodzagcej tamze gazety i uczeir pamiętny ton dzien kilkoma butelkami wina. Kolega pił dzielnie a chcąc się wywdzięczyé, rzeki: ${ }_{\text {Prıyjdz }}$ dziśs wieczorem do hotelu, w którym mieszkam a dam ci wyborna wiadomośc "lozalng̨" do twej gazety". Dzieunikarz nie opuścir naturalnie nadarzonej sposobności i otworzywszy drzwi do pokoju przyjaciela, zobaczyl go - obwie szonego na ścianie! - Do surduta przyczopiona byla kartka a na niej następujące lakoniczne slowa: „Oto wszystko, co dla ciebie zrobic moge".
- Rzetelnośc tandeclarza. Pewna uboga szwaczka w Hedyolanie, kióra przez druizszy czas nie majạc roboty, znalazla siẹ w nędzy, zdecydownla siẹ sprzednc obraz, przedstawinjagcy scenę $z$ iycia in. Antoniego, jaki po awej matce otrzymała w spusciznie. Udała się $z$ nim do tandeciarza, który dul jej za takowy 2 franki, mówigc, ie jedynie sluiyć moze do zalkünia komina. Sprzednjąca przyjện owă niskă cenq, gdyi potrzebaig!od zmasznly ją do tego. Jakiei bylo jej zdziwienie, gdy trzeciego dnia xjawia się u niej ow tandeciarz i khadzie przed nią pefna garsict banknotów! Pokazalo się, ie obrar byl wysokiej wartosci, ie tandeciarz sprzedal go nadspodziewanie za wysokạ cenę, wiedzạc zaś o nẹtry tej, od której -go nabyl, czuł się wobowiązkn dania jej polowy tej samy - za jakq pozbyl obraz rzeczony.
* Leczenie wścieklizny. Ks. Zagiell z Wilna twierdzi, żę wynalazt srodek leczący stanowezo struszną chorobe wodowstretu czyli wścieklizny i że go zastosowal w 86 wy padkach $z$ pomysilnym skutkiem. Tym środbiem ma być korzen czyli raczej cebulka rośliny znanej na Litwie pod nazwiskiem "pasiutas" (wściekły) a w botanice juko „spirea filipendula". 0 ile wiemy, zawiera spirea f. w sobie sulicynę i kwas garbnikowy i daj Boże. aby i ten cudowny srodek nie zawiódı nadziei, jak to ju\% nieraz miało miejsce przy innych okrzyezanych środkach przeciw chorobie wodowstrętu.
* Praktyczny człowiek. Fryderyk W. skazany w Franklinie (Texas) na powieszenie, sprzedal swoje zwłoki z góry jednemu z lekarzy za 25 dolarów i za nie wesoło przepędził ostatnie dni żywota.
* Mody wiosenne. Pomimo szkaradnej pory, mamy juz̀ wiosnę w kalendurzu i mody wiosenne, które niestety gotuję nam powrôt krynoliny, szezę́ściem, ze jak na teraz bardzo umiarkowanych rozmiarów. W każdym razie stal odgrywa wielką role w tualecie kobiecej, dlugie stany, sztywne bawety, wymagają silnych brygiel w gorsetach a stalki wszywaja się znowu w suknie i spodnice. Zakiety i paltoty. będa tej wiosny duzo krótsze nizz zeszlego coku, okrycia formą dolmanową takize przestaną sięguó kostek, a długie plaszczyki zachowają jedynie charakter neglizowy. Parasolki zato będą mialy potworne roumiary, ich grube reaźbione raczki, będą wybornie mogly skuzjó za laski, a nawet za broń. Kapelusz, owa najważniejsza częśé stroju, bo ma bezpośredni związek z twarzą i może zarówno przygasié jak podnieść jej wdzięk, nie poddaje się juz od pewnego czasu zadnej stałej formule; anarchia panujges w dziedzinie kapeluszy widoczing jest w modelach wiosennych, w których spotykamy najkaprysniejsze fasony, począpszy od wielkich malowniczych kapeluszy ${ }^{2}$ Chasseur" (myśliwskich) ze spadającem strusiem piórem à do maletkich rapotek i najfantastyczniej pogiętych lab podniesionych skraydel. Sükie wiosenne z indyjskiego kaszmira i lekkich thanin welnianych;
 lorowymi; do sukien wieczornych dzety, peris i hafty, titywane więce nit kiedytrotriek Modnemi es nown traniny mie nigee i to nie tyllo jodwabne ale 1 wetnia-
ne. Kolory najpowszechniejsze wiosennych kostiumbw, sa popiekate w odcieniu jasnem i ciemniejszem, zwane kolorem mysim, niebieski ma takze rozmaite barwy i stósownie do tego, zwie się elektrycznym, hozarskim, telegraficznym lub mydlanym (bleu savon), prócz tego modny jest kolor zielony, miedziany i palisandrowy.


## Kalendarz.

21. Anzelma B. 22. Set i Kaja m. m. 23. Wojciecha B. 24. Jerzego M. 25. Marka E. 26. Kleta i Mar. m. m. 27. Peregryna W. 28. Witalisa M. 29. N. Piotra M. 30. Krzji. Katarzyny S. 1. Mnj Krzyi. Filipa i Jakóbn. 2. Krzyi. Zygmunta. 3. Wniebowstap. P. 4. Moryana M.

## Z IZBY SADOWEJ. NIEDBALSTWU.

Tymi dniami odbyła sie przed tutejszym Trybunałem rozprawa główna przeciw Janowi Domine i Maciejowi Borkowi, oskarzonym o wystagpek z §. 335 nst. kar. popełniony przet to, iz wskutek ich niedbalstwa przy budowie mostu kolejowego na rzece Mleczce pod Gorliczyną, Krzysatof Janos, robotnik przy tej budowie zatrudniony w dniu 12 . maja 1882 życie utracił.

Maciej Borek, przedsiębiorca kolejowy, obję w r. 1882 budowę wspomnionego mostu na Mleczee i zatrudniająe przy tej budowie wielu robotników a nie mogąc sam dopilnowad wszystkich robót, wyręczal się innymi, którym dozór nad robotami i robotnikami poruczył. Takim dozorcą przy robotach murarskich był Maciej Domino, ju\% oddawna pracujący przy podobnych .budowlach kolejowych i zalecony przedsiębiorcy Borkowi przez innych. Borek bywał przy budowie zwykie codziennie, czasami rzadziej i wgladul we wszystko sam - w jego nieobecnosci zas - dozorcy: Domino przy murarce, Hajdo przy ciesiokce i t. d. zarządzali robotami swego fachu i by̆li wobec Borka za wazystto odpowiedzialnymi.

Pomiędzy filarem mostowym a brzegiem ziemi skopanej, znajdował się dót glẹboki, dose długi i szeroki, przez który urządzono komunikacya $w$ ten sposób, iz pokozono deskę spartą jednym końcem o brzeg dołu a drugim o filar mostowy, po której robutnicy przechodzili i przewozili materyaky. Zwykle znajdowała się tylko jedna deska do tego celu, czasami dwie i trzy. ale czy desek rzeczywiście brakowało, czy nie bylo porządku, - bo jak robotnicy
 most składal się zwykle z owej jedynej deski, wą̨ziej, niczem nie umocowanej i níeubezpieczonej. Jak komisya sqdowa następnie naocznie sprawdziła, deska ta gięla się, gdy po niej przechodzono, a cóz dopiero mówić, gdy wożono po niej taçki, naładowane cementem lub innym materyalem budowlanym I Byl to pomost prawdzi--wie karkohomny - a ten jego przymiot widocznym byl dla kaidego, znanym i Dominowi, który ten pomost ustawic razal i Borkowi, ktory po tej desce chodzil a nawet intynierowi kolejowemu, który codziennie na miejseu budowy bywal; robotnicy zwracali uwage Domina na nieberpiecteńBtwo grozace robotnikom, ktorzy po tej desce przechodzic i materjaly przewozic musieli i tqdali usunięcia slego - lecz naida remnie; wazystko zostalo po dawnemü.

At nareazcie dnia 12: maja 1882 popoludníu, gdy robotnik Krzysztof Janas, wiogec cement na tackkach, wstapil na owi fatalna deakę i jut dotart do filaru - etracil raptem równowage i spadl 1 deak do doti ar nim mpadly takte tacki y cemen: tem. Niemsegasliwy padl nn pale wbite u
spödu dołu, taczki go swoim ciężarem przygniothy - i pognieciony, doznawszy złamania kilku zeber i mostka, na miejseu ducha wyzionąt. Gdy śmieré Janasa widocznie wskutek wadliwego i niedbałego ustawienis pomostu nastąpiłn, pociaguięto do odpowiodzialnośei sądowej : dozoreę Domina, przedsiębiorcę Borka i kontrolujgcego roboty inzyniera kolejowego. Ten ostatni, zastawiwszy się kontraktem, zawartym między koleją i przedsiębiorç̨ budowy - według którego Borek prayję na siebie wylączna odpowiedzialnośc takze za bezpieczeństwo robotników i wylącznie miał prowadzid budowe wywinģ sié szezęsliwie od odpowiedzialności; inni dwaj musieli natomiast staņ̨e przed trybunakém i thumaczye się z swego tak fatalnego w skutkach zaniedbania. Kazdy z nich starak siẹ wine z zwalic na drugiego; Domino Zastawiał się brakiem desek, których mu Borek rzekomo nie chcial dostar ${ }^{-}$ czye i starał się przedstawie w skromnym charaktorze prostego murarza, ulegającego tylko rozkazom przedsiębiorey; Borek znów uwazal Domina za wylącenie odpowiedzialnego za śmieré Janasa, gdỳ do niego naleìal kierunek robót murarskich i dozór nad robotnikami.

Do rozprawy stanęła również wdowa zmarkego Janasa, matka 4 drobnych dzieci, jako strona interesowana. Zmarky byl jedyuym wyżywicielem jej i dzieci - bo nie posiadali zadnego majattku; obecnie nie mogạc na wyiywienie dzieci zapracowac, musi ona szukad pomocy mikosiernych ludzi. W sledztwie zazą̨dała wynagrodzenia za śmieré mę̨ża i ojea swych dzieci w kwocie 5000 zhr. w. a.; przy rozprawie żądula przyznania jej petnego zarobku męża w kwocie $50 \mathrm{ct}$. w. a. dziennie oprócz wynagrodzenia kosztów pogrzebu, na które „zastawid sié" i wysprzedac z ruchomosei musiaka. Nieboszezyka iałowala bardzo, mówiąc, iz̀ wolałaby 10.000 zhr. niz̀ męża stracid.

Trybunak doszedlszy do przekonania: że obydwaj oskarżeni mieli obowigzek czuwania nad bezpieczeństwem robotników przy budowie mostu zatrudnionych, ze tego obowiązku nie dopełnili i karkołomny pomost bez ubezpieczenia pozostawili, chociaz wedkug swoich fachowych wiadomosé i doświadczenia a nawet zdrowym rozumem niebezpieczne skutki takiego urzadzenia przewidzied byli mogli a wskutek togo ich niedbalstwa Janas życie utracil - uznał obydwóch oskarżonych winnymi zarzuconego im występku i skazak ich przy zastosowaniu ololiczności łagodzących na karę 14-dniowego, dwurazowym postem obostrzonego aŕesztu, tudziez na wynagrodzenie Zofii Janasowej straty wskutek smierci męza poniesionej .W kwocie 600 złr. w. a.

## DZIAL EKONOMICZNY.

* Ruch przedjarmarezny zapanowal juz w naszem mieście na dobre. Stajnie prawie wszystkie zapełnione se doborowymi końmi. Znaezna częsé kupeów z Wiodnia i Prus przybyła juí. Wystawa bydla obiecuje bye także bardzo ożywioną, gdẏ zgłoszenia wystatíców mnoż̨̨ się ciągle. Do piątku. dnie pogodne wplynęly bardzo korzystnie na fizyognomię jarmarczna.

Targ drzewny. Stosunki wywozowego handlu drzewnego w lesistyeh okolicach nad Dunajcem i Wislokg, jak donosi w ostatnim swym zeszycie lwowski Sylwan, zmienily sie znacznie przes kolej zolama Tarnowsko-Leluchowskq Glówny przedtam kierunek drogs wodng ku Gdańskowi gpads jut dzís do podrzednego enaczonia. Wprawdsio ide jesscse splawy Dunajcom i WisloKiem do Schulits i Gdadska trativiami, lees sajmuis się jut dsis nimi prsematnic po-
mniejsi handlarze, a splaw ogranicza się na kragly i zgrubsza tylko obrobiony budulec jodlowy i sosnowy. Produkcyee z większych kompleksów leśnych z okolic Kamienicy, Jazowska, Starego i Nowago Sączats, Rytra at ku Grybowu, owladnęły większe firmy niemieekie, które wyrabiajaze materyaly tartaczane, wysyłają takowe koleją zelazną do Niemiec, Węgier, Czech i Austryi. Okolica Grybowa dostarczala wi zeszlym miosiącu materyałów do zakładu budowy wagonów w Semering. Do budowy kolei transwersalnej' znajduja juz odbyt jodłowe progi czyli podktady pod szyny: Zs sztukę 8 stóp druga, 6 cali grubat, osiaggną̧ mozna 62 do 68 ct., sasnowe progi tych samych rozmiarów płaçą po 50 do 60 ct. za sztukę. Normalnas szerokośe wynosi 10. cali, a grubośe 6 cali; przyjmują jednak i sosnowe 5 cali grube a 9 cali szerokie, po cenach 42-56 ct. od sztuki. Klepki bukowe wyrabiane w tej okolicy, a pobierane do Niemiec, mianowicio do Frankfurtu, Opola i innyeh, podrożały w tym roku. I tak, płacono w zeszłym roku kopę franco stacya Bochnia lub Słotwina (kolej Karola Luḍwika) 1 zlr. 75 ct. do 1 zhr. 86 ct., teraz już 2 złr. 5 ct. do 2 ztr .25 ct. .za kopę. ${ }^{2} \mathrm{Kle}-$ pki to wyrabiają się $w$ następujących wymiarach: 52 cali długośd, $3 / 4$ cala grubośe, a 4 niekiedy do 5 cali szerukośé, na jeden wagon można ładowaé $110-120$ kóp. Ministerstwo handlu zarządziło zbudowanie przy stacyi Stary Sącz wagi pomostowej, co ułatwi znacznie manipulacyę; dotąd bowiem materyały Iadowane na tej stacyi musiały iś na wagę do Nowego Sącza Kolej wę-giersko-galicyjska w porozumieniu z koleja naddniestrzañską zniz̀yłł cenę frachtu drzewa kopalnianego z Sambora do Borysławis na $13 \cdot 2$ ct. od 100 kilogramów wagi przy minimalnej wysyłce 100 wagonów w drodze zurotu. Równiez zniżoną zostalas cena frachtu od surowego drzews kragłego ze stacyi Lisko-Kukawica od Olizarycy na $5 \cdot 8$ ct. od 100 kilogr. Kolej Arcyksięcia Albrechta zniżyła fracht od budulca z Kałusza do Rolechowa na $16 \cdot 3$ za 100 kilogramów przy wysyłce 100 wozów, w drodze zwrotu.

W sprawie podatku gorzelnianego porozumienie między rzadem przedlitewskim a węgierskim jú prawie nastapiło. Zgodzono się, ze te tylko gorzelnie mają bye uważane jako rolnicze, w których objetośe kadzi zacierowej nie przenosi 45 hektolitrów. Dotychezasowie opodatkowanie będzie nieco tylko podwyższone. Natomiast gorzelnie produkujące naraz większą niz̀ powyżej wymienions ilose, zaliczane będa juí do przemysku fabrycznego i jako takie opłacad będę̨ inny podatek, obliczony wedivg skali znacznie podwyzszonej.

Na targ w Wiedniu dnia 16. b. m. przypędzono bydła rzeznego ogółem 2948 szt. wołów, między tymi 592 galicyjskich. Przebieg targu byl ofywiony, płacono za woly galicyjokie po $51 \cdot 50$ 2hr. do 57 zr . od 100 kilo martwej wagi.

## Folegraforas hiss \& Widias s dis 20. ITrithis 1883.

Akcye kredytowe 313.60, Akcye kolei Karola Ludwike 310- Akcye kolei Lwowoko-Czerniowieckiej 171--, Renta papierowa 78 33, Renta, arebrna 78.90, Benta zlota $98 \cdot 15$, Gal. obligacye indemizacyjne $99 \cdot 60$, Gal. Listy zastanwe 101.75, Gal. Listy hipotecane 102-40, Dukat 5.65, Marka 58.55, Rubel papierowy 11825.
Spratorlaie tyghioto v Ressoris his 20. Ividuis 1889.


## DZIAL LITERACKO-NAUKOWY.

## (X) Niemey O Modrzejewskiej

 W leksykonie Meyera, tomie - 20tyal za rok 1882/3, w zeszycio 11/12, wydanym 29. marca, b. r., znajdujemy o, Helonie Modrzejewskiej następujący artykuî:, Modjeska Helena, z domu Benda, slawna polska artyotka drematyczna, urodzonx w Krakowie w 1844 roku. jest corka muzjka i siostra dwoch snanych polskich artysiow dramatycznych. Wykezturciwszy sie u Jasinskiego, reiysera teatru w Krako wie Warsxawio, wyslapiza pierwisy raz na scene w Bochni w 1861 roku, wyazeḑszy poprzednio za ma ${ }_{k u}^{2 a} 1863$ objela $z$ hrafem ietr wo 1865 osiadla w Krakowie a 1863 engeiowano ia do Warszawy jui jinko pierweza stryatk drame ia do Warszawy, jaz jako pierwsza, KGole Bramstrczna. Wyszedsszy aragi raz za mif wa Mowstanin Chrapowskiego, kuory braf ndzial whowstania, wy-
jechafa $\boldsymbol{z}$ nim do Kalifornii i practafa chwilowo wr jechafa 2 nim do Kalifornil i pracsiala chwilowo wy stepywac. Gdy przedsiqbiorstwo mẹzia nie powiodio sie, wrócira znow na scene ito na angielskg iw 1877 wystapita w San Fraacisko w roli Adryanny Lecouvreur. Tu, jak i w innych minstach Stanow zjedno czonych, zondya wsutre Court w którym jest obernio arty wh Mo $w$ teairze Coin, $w$ ram djeska mikik y gion g jej dobrz wystudyowana gra, jest porywajaç."

* Calkowite zaémienie słońca, które w przyszłym miesiącu dnia 6. nastąpi, zaliczyé będzie można do najwięzszych zaćmień $w$ tym wieku zachodzących. W Europie nie będzie można tego zjawiska dokładnie widziec, poniewaz caltowite zaemienie tylko na Spokojnym oceanie dokładnie ob serwowanem bye może. Szczególniej korzystnie do obserwowania położoną jest wyspa Karolina, 8 stopni na północ od wyspy Tahiti oddalona. Tam też wybierają się astronomowie całego świata, aby przy tej sposobności wiedzę o ciele slonecznem powiększyé i najbliżzze okolice stońca bliżej zbadad. Prócz amerykańskich astronomów, zamierzają francusey w5prawié wielką ekspedycyę na wyspę Karolinę.

Ciekawosic biblografczaa. W tych dniach nadeszla do Warszawy ciakawose bibingraficzona, mianowicie egtemplarz roma -sn japońskiego, napisanego przez poeté Takizawa Bakina, oxdobiony ry sunkami wykonanymi przez japońskiego illustratora Chigczenez, a prefươnaczonego na francuski jezyk priez p. Regamey.

* Konkurs. Komitet wydawnictwa dzietek ludowych we Lwowie ogłasza konkurs na dzielka ludowe w jeqzyku polskim lub ruskim, oryginalnie napisane i dotagd niedrukowane - przeznaczone dla ludnosci wiejskiej i małomiejskiej, z uwzględnieniem stosunków wschodniej części naszego kraju, objętości 2 do $21 / 2$ arkuszy druku. Co dotreeści pozostawia się autorom swobode wybora przedmiotu z zakresu stosunków społecznych i gospodarskich, opowiadań historycznychzalecajac przedewszystkiem formę powiastri. Za najlepsza, prace komitet wyznacza nagrodę żr. 100 a. w. Rękopisy konkursowe należy przesyład pod adresem komitetu wydawnict.wa dzielek ludowyeh we Lwowie, ulica Sykstuska 1. 33, najdalej do 15. cserwea 1883 r., pod znanymi warunkami co do zachowania tajemnicy nezwiska autora.

Korespondencye Redakeyi.
P. Korespondent w Nisks, zecheo podat blitisy swoj adre
P. W. S. w. Sokolowie - ielajemy, bylo praokiom prawie doslownie po ${ }^{2}$ Czasie"t.
P. (!) W Sqdriszowio - Dalesy ciag w pray-
P. L. W Reoszowio - Jan Kantr Wygreoleleldi
 $=$
 w neszej mocy.


# Oryginalne Singera masyyny do syccia 

## okazaly swą doskonalosé znown świetnie przez znaczny wzrost swego pokupu, w samym przeazkym roku sprzedano

przeszło pół miliona
mianowicie 561,306 sztuk, tj. więcej niz trzecię czę̧g ogolnej produkcyi maszyn do szycia na calej kuli ziemskiej.-Doskonałosé i działalnosé maszyn, praktyczne urzadzenia, przez które są one ciągle wydoskonalone, sprawily ten nadzwyczujny skutek i uczyniky oryginalną maszynę do szycia Singera tak dla gospodarstwa domowego, jak dla wszelkich uzythow prze-

myshowych jedną z najulubieńszych maszyn do szycia w świecie. Do maszyn tych dodaje się obecnie nowo wynalezione podstawki do deptania
które przed wazelkiemi innemi zazwyczaj juz po kro̊tkim czasie hałaślinie i cię̧tko idącemi podstawkami mają tę nadzwyczajną zaletę, te się nigdy nie teraja, ciagle zupełnie spokojne itak lekko pracuja, ze mogs ich uz̀ywaé także skabowite osoby bez żadnego natęzenia.

Generalna ajenoya : G. INEIDININGER w Rzeszowie, Rynelx INr. 51. 1-4



Najtaniszy bazar norymbergski i galanteryjny

## A. Jachimowiciza

## W RZESZOWIE,

polecs Szan. Publiczności
na sezon wiosenno-letni wszelkie nowośch w viellaini wyborze: kapelusze fllcouve najnowszego fasonu, krawatki, kolnierzyki najnowsze, bielizne mezkg it damskag, roboty zaczete na kanwie, obuwia (sxtyflety) mequkie, damskie t dxiecinne it. d. Wielki wybor chiniskiego arebra
po cenach najumiarkowahssych. T
Zamówienia z prowincyi załatwia szybzo i sumiennie.

## = SWIEZE RASIONA = .-s

poleca handel
J. SCIIAITYERE S SPÓdBKA W RZESZODNIE.

Na czasie! tan Nakładem i.drukiem
KSIEGARNI J. A. PELARA W RZESZOWIE wyoziy i san do nabycia:
Cymuldi W., Rejesta etomamimane, wydanie 7 me poprawne na piegknym papierze w trwałej oprawie. Cena 2 złr. 50 ct. Boneredi J., Rejestra lasone, wydanie 3cio poprawne z uwzględnieniem nowych miar i wag. Cena 1 złr. 20 ct. W tejże księgarni są do nabycia: a) Izzienniki robocizny większe i mniejsze, b) Dziennik pieniężyy, przychodu i rozchodu, c) Raporta tygodniowe, d) Raporta dzienne, e) Raporta lasowe, $f$ ) Raporta czynnosci gospodarczej, g) Assygnaryusze, h) Kwitaryusze, i) Dziennik wydaw obroków, $k$ ) oraz i książeczki dla cezeladzi folwarcznej.

## Pracownia stolarsko-rzeźbiarska



Pracownia stolarsko-rzeżbiarska
Józef Folelrga
poleca z nadchodząç̨ wiosną Szanownej Publicznoścí swoj dobrze zaopatrzony
ZAKLAD OGRODNICZY
1-? W RZESZOWIE
pris ul. Erakowakiej-

[^0]
[^0]:    

