# KURYER RZRSSOWSKI 

## DW̆UTYGODNIK SPÓEECZNO-EKONOMICZNY I LITERACKI,






WYCHODZI CO DRUGA SOBOTE.

## Pisarze gminni.

Rzeszơo, 18. października.

Piąty tydzień mija od otwarcia sejmu - sesya tegoroczna ma się juz̀ dobrze ku schyłkowi, a pomimo najlepszych chęci nie jestesmy w stanie zanotować choćby jednej uchwaly połączonej ze znaczniejsza korzyscią dla kraju.

Wielkie, może zbyt wielkie nadzieje przywiązywaño do działalności nowego sejmu, a maly może zbyt mały plon czynności jego dostał się w udziale wyborcom, o których uszy dźwięcznym jeszcze głosem odbijają się przedwyborcze obiecanki, wygloszone w szumnych mowach kandydackich

Tegoroczne obrady sejmowe przypominaly w rzeczy samej owe pięcioaktowe tragedye, w których akcya powoli się rozwija przez 4 akta, a w 5 . dopiero szalonym pędzi biegiem. Expozycya trwała długo - za długo. Bwa czy nie więcej nawet tygodni upłynęło na ugrupowaniu się posłów utartym zwyczajem w kluby na to, aby uprzedzaé
się z góry do wazystkiego, aby stać uparcie nie przy istocie sprawy, lecz przy osobie, która ja wprowadza - dalejukonstytuowaly sieg komisye, nareszcie minęly cztery tygodnie, a mówiąc slowami marszałka pkomisye żadnych sprawozdań nie przedkładajqu". W ostatnim dopiero tygodniu rozwija się praca sila elektrycznósi - przepędza się budżet, sprawy szkolne przez pytel a reszta wnioskow, petycyj tonie gdzies. w bezdennych czeluściach komisyj.

Uchwalono wprawdzie i przed piątym tygodniem już niektóre poprawki do istniejących ustaw, niewiemy jednak, czy dotyczące ustawy nie doznaly obrotu ku pogorszeniu ich doniosłości.

Wniosek p. Romera przeszedr szczęsliwie. Reprezentacye gminne i powiatowe będą nadal już nie na trzy, tylko na sześć lat wybierane. W slad za tą uchwałą wypadaloby orzec, że mandaty sejmowe powinny trwać lat co najmniej 12, a najlepiej doży wotnie. 0 szczędziloby się wiele kwasów, wiele zabiegów i wiele czasu w znaczeniu..... tak swojskiem jak angielskiem. Uchwalono jeszcze z pól tuzina podob-





## ZABAWY MKOOZIEŻY

ze stanowiska pedagogiczno-iekarskiego przez Dra A. Zagórskiego.
Zadaniem sztuki lekarskicj jest usuwanie złego i ułomności nie tylko $u$ jednego człowieka, lecz u calego rodzaju ludzkiego. Jeżeli ona pragnie działać radykalnie i polożyć prawdziwạ zaslugę, to niepowinna zaczynać od końca, to jest leczyć już rozwiniętą chorobę, lecz przewidywać i zapobiegaÉ. Gdyby praktyczni męzowie stanu, teologowie, pedagogowie i nauczyciele studyowali naturę ludzkạ, jako podstawę swego zawodu, lub gdyby uczeni lekarze zamiast od wieków pracować nad wynalezieniem lekarstw, które w $7 / 8$ nie maja zadnej wartości, zajmowali się hygiena publiczną, to dziś o wiele wyżej stałoby dobro ludów ucywilizowanych.

To zapatrywanie przewà̀a juz obecnie w nauce lekarskiej i stara się coraz więcej wyzyskac kierunek praktyczny. -

[^0]kiedy niejako czuje już w sobie zdolność do kierowania swojej istoty, popęd naturalny pobudza go do dzialania, do okazania swej sily na zewnạtrz i zastosowania jej. Zadowolnienie tego popędu sprowadza $z$ poczạtku zabawa, a miẹdzy 2 i 7 rokiem zycia zabawa wyłạcznie albo w towarzystwie innych dzieci, albo gdy dziecko jest samo. Oba rodzaje zabawy w wlaściwej odmiạnie powinny zapelniá czas w tym wieku. Dziecko lubi i szuka zabawy nie dla biernego uzywania, aby się daÉ zabawí̂, lecz przeważnie w tym celu, aby zadowolnić swój popẹd do dzialania i zabawié się na drodze czynnego pobudzenia. $Z$ tego pokazuje się ważnośé odpowiedniego wyború środków do zabawyi rozumnego nadzoru samej zabawy. Okres ten zabaw jest elementarna klasa szkoly tycia.

Chociaz naturalny popęd do dzialañia zada w wieku dojrzalości szkolnej zajęcia się rzeczami powaznemi, sluzacemi do wzbogacenia wiedzy zabawa jednak staje sie konieczna jako pewna rozmaitoŝ́ 1 wlaściwa przemiana 2 nauka, jako odšíétenié cielesne i duchowe, jako śro-
nych wnioskow a miasto wykorzenié jednem doraźnem cięciem toczącego nasze społeczeństwo raka w postaci ${ }^{\text {kwestyi pisarzy gminnych", uchwalo- }}$ no w sejmie nowele jako polowiczny środek usuwania z posad gminnych funkcyonaryuszow wiejskich, w razie gdy się staje ${ }^{2}$ nieprawidłowem postepowaniem w urzędzie, powodem do przekroczenia, lub zaniedbania obowiazków przez członków zwierzchności gminnej, lub radę gminna, albo też $\mathbf{u}$ rząd sprawuja w ogólności w sposób dla gminy szkodliws."

Krakowskie towarzystwo óswiaty ludowej dążyło do czegośs calkiem innego, przesyłając do komisyi posłów whościanskich memoryal w sprawie pisarzy gminnych.

Sprawa ta zdaje się nam być bardzo ważnă, przytaczamy więc niektóre ustepy ze wzmiankowanego memoryału w celu, by czytelnicy sami mogli przekonać się, czego nam trzeba - a co nam daja.

Każda najmniejsza gmina, czytamy w tym memoryale - a względnie Rada gminna, zmuszoną jest whasnym kosztem
dek do nabycia sily, ochoty i wytrwalości w pracy umyslowej.

Znaczenie zabaw w dojrzalym wieku dziecinnym u chłopców i dziewczat dla ich źycia cielesnego i duchowego i potrzeba ich nadzoru ze strony szkoly, stanowi wlaśnie przedmiot niniejszej rozprawki.

Szkola szczególniej powinna nadzorować zabawy wspólne, odbywajace się na wolnem powietrzu. Zadaniem szkoly jest podnieść dziecko na wỳ̇szy szczebel zycia, zrobić $z$ niego dzielnego i prawdziwego czlowieka. Gdỳ jednak natura ludzka nie da się przepolowić, ani tez polowicznie traktować, więc tam, gdzie się duch kształci, musi się i ciało równocześnie ksztalcić i rozwijać.

Poniewaz zabawy mlodziezy, jak to zaraz zobaczymy, sa nietylko środkam: wzmacniajacemi i rozwijajacemi, lecz takte oddają przyslugi, jako środki wplywające na wychowanie i ksztalcenie umyshu, szkola więc ma podwójny obowiązek czuwania nad niemi.

Jeteli towarzyskie obcowanie ludzi między sobą jest najw ydatniejszem \&iró
utrzymywać pisarza gminnego, którego bez odnossenia sie gdziekolwiek, wedlug wlasnego jedynie uznania, przyjmuje za pewnem obopolnie umówionem wynagrodzeniem. Pisarz gminny nie jest obowiązany wykazad się pewnem uzdolnieniem; wymaga sie jedynie od niego biegłości w crytaniu i piśmie, a ocenienie kwalifikacyi pozostawione w zupelnosci Radzie gminnej, a raczej naczelnikowi gminy, ktory najczéściej sam niepiśmienny, nie jest w stanie ocenić, czy kandydat w tych przedmiotach jaką takę posiada wprawe Dlatego też wielu bardzo pisarzy gminnych walczy z pierwszemi trudnościami pisania i czytania, przez co narażają gminy na nieobliczone szkody. Pisarz przyjmowany przez wojta nie potrzebuje żadnych dowodów pod względem moralności i najczę̧́ciej ci ludzie żadnej pod tym wzgledem nie daja rękojmi. Są to po największej części ludzie, którzy wykoleiwszy się w życiu, nie mają nic do stracenia, a uzyskane stanowisko pisarza uważaja za chwilową deskę ratunku od glodowej śmierci. Ludzie tacy w walce obyt najczęsciej wyzbyli-się wszelkich moralnych zasad, a troski codziennego życia topia w kieliszku, ktory tak dla nich koniecznym środkiem do utrzymania życia, iz̀ zwykle w karczmie lub w miejskiej szynkowni zakładaja swe biuro urzędowe, tuż u źródła pociechy i pokrzepienia czynnością urzędową zmordowanych czlonkow. Taki urzędnik gminy nie może jak tylko najgorszym byé dla gminy przykładem; musi narażać gospodarzy gminy na nieustanną pokuse, na stratę drogiego czasu i grosza, jeżeli już nie zdrowia, albowiem rozliczne czynności gminne tak czlonków rady jako i innych mieszkańców gminy, zniewalaja co chwila szukád pi-
sarza gminnego w karczmie, jako w ZWyklem miejgcu jego urzedowania. Wielez to mamy praykladów, iz duchowny lub imy przyzwoity mieazkaniec gminy, wybrany czlonkiem Rady gminnej, tylto dlatego nie bierse udziału w czynno. sciach Rady, iz ta $w$ milejscu urzedowania pisarza t. j. w karczmie swe urzędowe miewa posiedzenie.

Jest to przeciez ogólnie znany stan rzeczy, który krzyczaco domaga się usunięcia, jé̇eli się skutecznie ma pracowad nad podniesienien naszego ludu whościańskiego. Gminy nasze niezamożne, obarczone rozlicznymi wydatkami nie moga znacznymi funduszami rozporzq̨dzać na uposażenie pisarza gminnego; wynagrodzenie to jest więc tego rodzaju, że dla czlowieka nie majqcego innego spusubu do życia nawet na najskromniejsze wyży wienie nie wystarcza. Jedni więc radzą sobie w ten sposób, iż obejmuja obowiazki pisarza u kilku lub kilkunastu Rad gminnych, co nie przyczynia się bynajmniej do sprężystego i należytego zalatwiania spraw każdej gminy, gdy się zważy, że wójt i radni dalekie muszą odbywać podróże, polqczone ze stratz czasu i grosza do miejsca urzedowania takiego wspólnego pisarza. Nie jednego praktycznego przykładu dostarczylby nam na to Kraków, gdzie jest siedziba wielu takich wspólnych pisarzy, zalatwiajqcych sprawy okolicznych wiosek w najwięcej uczęszczanych szynkowniach

Iuni źle uposażeni pisarze gminni maja jeszcze szkodliwszy dla ludu wiejskiego środek ubocznego zarobku, a tym jest pokątne pisarstwo, które taki pisarz gminny, korzystając z ułatwionych z ludem stosunkow, umie przy pewnym sprycie rozwinąe w bardzo intratne dla siebie zatrudnienie pozabiurowe. Im wię-
cej zas gmin jako pisarz obsługuje, tem liczniejoz? staje sie jego, klientela. Jakq to klegsky dla naszega ciemnego ludu jest wzbudzone przez te szLodliwe pijawki pieniactwo, najlepiej úmialyby wyjasnić nasze sqdy, codziennie krociami pism bez sensu i celu zarzucane.

Sprawa pisarzy gminnych od tak dawna i tak obszernie przy każdej sposobności poruszana, jest dostatecznie wyświeconą. Ta okolicznosé uwalnia nas od przytaczania dalszych dowodów na to, że instytucya pisarzy gminnyoh w ten sposób jak dotąd urządzona, jest jednym z najwiẹkszych nieszczésé, jakiemi nasze gminy sq trapione.

Do zmiany więc tych stosunków koniecznie przyjséc musi $i$ im wcześniej tem lepiej. Z tego zá, co o dotychczasowych pisarzach przytoczyliśmy, wyplywa, iz pisarz gminny, któryby obowiazki swe z pożytkiem a nie z oczywistą szkodą dla gminy mogl spelniać, przedewszystkiem nasteqpujące powinien posiadać warunki:
a) dostateczne uzdolnienie, a więc powinien posiadać dokładną znajomość ustawy gminnej i biegłośé w sporzadzaniu wszelkiego rodzaju pism urzędowych;
b) pisarz gminny ma urzędować na miejscu w gminie, i to nie w karczmie lub szynkowni, ale w przyzwoitym dogodnym lokalu, gdzic by się zarazem odbywać mogly i posiedzenia Rady gminnej, które dòtąd, jeżeli już nie w karczmie, to na pastwisku gromadzkiem lub w innem otwartem miejscu bywaja;
c) pisarzem powinien być czlowiek w gminie osiadty, tam state zatrudnienie mający, dla którego pisarstwo gminue jest tylko zatrudnieniem ${ }^{\prime}$ uboczuem, albowiem utrzymanie pisarza nie po-
dlem pokarmu duchowego, najnaturalniejszym środkiem do wydoskonalenia i uszlachetnienia się, a tem samem staje się niezbędną potrzebą, to stosuje się ono jeszcze w wyzszym stopniu do dzieci. Między równemi jest dziecku najmilej. Przez to obcowanie i wspólzawodnictwo obudza się w dziecku najbardziej ukryta duchowa indywidualność. Jedno zycie pobudza drugie, podobnie jak płomień zapala płomien!! Tej ozywiającej dzialalności zawdzięczaja dzieci dowcip, wesoloste, pomysly rozmaite, energią i odwagę. Popęd do naśladowania jest $w$ tym wieku najwybitniejszy. Bramy zycia duchowego sa otwarte dla róznorodnych wplywów.

A ztąd potrzeba czuwania usuwajającego co zle, a pobudzającego do dobrego przy wspólnych, zabawach.

Dalszą praktyczną korzyścią wspólnych zabaw jest lamanie uporu dzieci preez inny równouprawniony upór. Dziecko uczy się stosowaé swoja wolę do woli drugich, przyczem, jeteli oko czuwające sqdei sprawiedliwie, indywidualna niezaletnosí pozostaje, 2 co jest ostre i nieo-
ciosane tępi się i wygładza. Jest to wielka korzyść dla przyszlego zycia.
$Z$ usunięciem uporu ustaje knąbrność, zarozumiałość, zmniejsza się drażliwość, grymasy i kobieca czulość. Nadzorowanie $w$ polączeniu $z$ taktem ma latwiejsze zadanie, anizeli gdy ma do czynienia $z$ jednem tylko dzieckiem. Lecz $z$ kola zabawy naležy oddalié wszelki ślad niesprawiedliwości, obrażania, drwin, szyderstw, zazdrości, zlośliwych zaczepek i radości z cudzej krzywdy. Wesolośt i ochota powinny byé zaćmione, zarty pozostać w granicach harmonii. Przez konsekwencyę i takt nadzoru przychodzą dzieci nader prędko do taktu naturalnego i tym sposobem nadzorowi pozostaje więcej bierna rola. Trzeba tylko starać się utrzymać w dziecku ambicyę.

Zabawy mlodzieży są jedyną sferą, w ktơrej może się wyrobic samodzielne, wolne zycie i dzialanie. Wlaśnie wspólne zabawy mają tę wysoką wartość, ze dziecko zapomina o swojem ja", ze się poddaje jakiemu ogólnemu, celowi, ze bawiąc przygotowuje się do zycia i dzialania w celach ogolnych - pobudzaja ambicye,
odwagę, samodzielne działanie, ducha wynalazczego, cielesnạ i duchowạ świezośt i zrẹczność. Dziecko zdolniejsze pociąga mniej zdolne za soba, i ostatecznie podnoszą się wszystkie przez wszystkie.

Życie w kólku familijnem nie daje tyle korzyści, zycie w szkole zadnych tych korzyści nie przynosi. A pr::eciez szkole w większej części przypada obowiązek przygotowania młodzieży do późnjejszego zycia, do zycia w świecie, do działalności w zyciu obywatelskiem.

Dotąd nic nie wspomnialem o wartości zdrowotnej zabaw. Jest to jednak rzeczą tak widoczną, ze bliskie wyjaśnienie zdaje się zbytecznem. Częsty ruch na świezem powietrzu sprowadza zręczność, silę i zuchowatość, robi wytrzymalym na zmiany pór roku, i w ogólnóści więcej $z$ tego pozytku, jak ze sztywnych spacerớw w gronie familijnem. Często slyszymy skargi na nasza mlodziez, ze jest zniewiesciala, ze nie ma zycia, ze dawniej inaczej bywalo. Jest to następstwem coraz większych wymagań w zyciu szkolnem, jako tez falszywego pojęcia o przyzwoitosci, ze zabawy igry publicznie nieuchodza.
winno zbytecznie obciążá szczuplych funduszow gminnych;
d) pod względem moralnym powinien pisarz dawac wszelka rękojmie, iz̀ świecié będzie praykładem w gminie, sta仓 na straży majątku gminnego przez scisle i sumienne prowadzenie ksiag rachunkowych i powstrzymywanie s.wq powaga organów wykonawczych gminnych od nieoględnego, lekkomýlnego szafowania groszem publicznym;
e) pisarz gminny powinien dawać rękojmię, iż nigdy ípod żadnym warunkiem nie da się użyć do prowadzenia wiéniakom procesów, ale owszem powinien w gminie umiee zajać tak poważne stanowisko, iżby samą swą powaga powstrzymywał lud od pieniactwa, zniewalajac do polubownego o ile można w gminie załatwienia spraw spornych

Widzimy zatem, że środek przez sejm uch walony jest wcale nie wystarcuajaçym półśrodkiem. Gdyby chciano nadużyciom funkcyonaryuszow gmin wiejskich tamę połozyć, wypadałoby uchwalić ustawe, któraby zawierala przepisy o obowiązkowem zaprzysiegganiu funkcyonaryuszy gminnych i wykazaniu się świadectwem uzdolnienia do załatwiania spraw administracyjnych, a w szezegolności do prowadzenia rachunkow gminnych.

Obydwa te postanowienia nie bykyby wyłomem w ustroju autonomii, boć zlożenie przysięgi i wykazanie się świadectwem uzdolnienia nieuczyni ujmy whadzy naczelnika gminy wiejskiej, przeciwnie uzyska on fachowa pomoc od osoby, która związana przysięgą będzie dawala pewną rękojmię, iz̀ zarząd majątkiem gminnym i wykonywanie przepisów administracyjnych będzie naleźycie prowadzonem.

Świadectwa uzdolnienia dla funk-
cyonaryuszów gmitinych moglyby wydawać mięszane Eómisye powiatowe z reprezentantów wladz rzq̧owych i autonomicznych złożóne.

Za kilka lat \&ędzie i ten środek niedostatecznym i spóznionym, boć wkrótce nastąpi zupełna ruina majq̣tkow gminnych, a wtenczas ludnose, która powierzyla ruandaty posłom sejmowym, odezwalabỳ się z największym żalem o ich ujemnej działalnósci, w tym najważniejszym kierunku co do zaprowadzenia ładu i porzqdku w administracyi gminnej.

Kończymy życżeniem, aby się nie sprawdziło znane przysłowie: ${ }^{\text {Madry }}$ Polak po szkodzie".

## Hr. Knbipinski i Dr. Rybicki.

## Rzeszóuc, 19. pazdziernika.

Dnia 17. b. m. zapadła w sejmie uchwała, wzywająca rząd, aby do konstytucyjnego traktowania przedstawił projektu do ustaw, któreby w celu zapobieżenia upadkowi stanu wlosciańskiego, ograniczyły istniejeqcą dowolnoṣ́ dzielenia gruntów włoscianiskich i zmienily ; prawo spudkowe, w odniesieniu do posiadlosei włościańskich. Uchwala ta po długiej dyskusyi, przy imiennem głosowaniu przeezła tylko małq większoṡcią, co jest ważną „wskazówką iz̀, jeżeli nie idzie o cel polityczny tylko czyato ekonomiczny, opinia kraju nie jest tak zudecydowaną, aby środek zamierzony, rzeczy wiście jū́ i i niewątpliwie za 'tuki uwazała, któryby krajowi pożytek przyniesie. Jakie projekta wniesie rag̨d niewiadomo, wiadomo jednak, ie wniosek do tej uchwały powstał na $2 y-$ czenie rządu. Trzeba więc przypuszezać, ze postulata, ograniczeniu prawa dzielenia gruntów i zmiany prawa spadkowego dla wło-

Scian, w uchwale zgodnie z wnioskiem wypowiedzisne, odpowiadajg intencyom ragdu, a zatem prawdopodobnie znajdę̨ się w przyszlych projektach. Pod tym waglegdem zas obawiad się nalezy, czy kierunek wythnięty nie zmierza wprost do tworzenia fideikomisów whoseciańskich, a śmiało twierdzic mozemy, ze fideikomisa najmniej odpowiadaja wyobrazeniom itradycyom naszego ludu i całego naszego społeczenstwa. Dla tego mimo, iz wniosek wyszed od naszego pierwszego męze stanu, wątpliwości powstrzymad nie moťemy, czy podobnego rodzaju obca instytucya u nasby się prayjęła. Przewidywaé raczej musimy, te taka ustawa pozostanie na papierze, ze lud nasz do niej się nie zastosuje i obawiamy się, czy nie powstanie gorszy od dzisiejszego zamęt, rozterki fumilijne i obejscia wszelkiego rodzaju, które ustawę samą w niweez obrócą. Przytem powstaje wielkie pytanie, czy kraj nasz potrafi zuziytkowac przyrastającę zwyikkę ludnosci wiejskiej, która do kawałku gruntu dostac się nie będzie mogła? Wszystko to musimy zostawic przyszlości i żyezye, aby obawy nasze nie ziscily się. Dyskusya sama w Izbie była w wysokim stopniu interesująca, a to nie tylko dla wystappienia p. Hausnera, jako znakomitości pierwszorzędnej i będacej $\boldsymbol{w}$ tej materyi prawdziwa powagą, ale takzze dla-wystąpienia hr. Eubieńskiego, posła $z$ większych własnosci Rzeszowa, który po raz pierwszy w lybie glos zabieral. Jeżeli przy wystąpieniu przed wyborcami w Rzeszowie niemial powodzenia, o to niepowodzenie powetowuł w łonie sejmu. Moz̀na się nie zgodzie na -niejedno jego twierdzenie, ale przyznac trzeba, że dul dowody nauki i wielkiej siły oratorskiej, tak, że w eałej Izbie wywarł silne wrażenie. Wyrażamy z przyjemnościa, shusznie należące mu sią uznanie i wyražamy nadzieję, że nabywszy dos̉wiadezenia i zaznajomiwszy się dokład-

Młodziez szkolna w wielkich miastach cierpi wskutek braku takich rozrywek. Ani szkoła, ani rodzice nie dbaja o to. Młodziez postarałaby siẹ sama, gdyby mogła. Lecz nie dość, ze szkoła i rodzice nie pomagaja, lecz przeciwnie sprzeciwiają się: pierwsza przez zajęcie calego czasu, drudzy przez falszywe kierowanie umysłu dziecka, przez kobiecạ zniewieścialośc i obawę lub tè śmieszną dystynkcyę. Zwierzchności gminne, zamiast starać się o dobrze urzạdzone i nadzorowane place do zabawy dla mlodziezy, skappia miejsca. Tylko niewiele dzieci ma sposobnośe do zabaưienia się $\mathbf{w}$ większych ogrodach, inne zaś, gdyby chcialy poigrać na jakim wolnym placu, moga się narazié policyi. Dla tego teraźniejsza mlodziez nie zna wielu ladnych gier towarzyskich, w które dawniej bawiono się.

Wprawdzie mamy obecnie zakłady gimnastyczne, lecz brak im większych placów do zabawy, ktore powinny byt $z$ niẹmi zlączone. Anglia wyprzedzila nas $\mathbf{w}$ tym wrgledzie. Kazda wiejska szkola posiada tak awany Cricketfield,
na którym zabawiaja się starzy i młodzi, ,i tym sposobem rozwijajá w sobie zręczność i silẹ. Dlatego mieszkańcy Anglii sa silniejsi jak w innych krajach, wyjąwszy okręgi fabryczne, które przedstawiają smutny obraźrozwoju natury ludzkiej.

Powinniśmy się starać, abyśmy mieli wolne place do zabawy i pod odpowiednim nadzorem. Nadzór ten nie ma należyç do policyi, lecz ma nad nim czuwá oko rodzicielskie, aby zapobiedz nadużyciom i niewlaściwym figlom.

Do tego wybrać należy czlowieka któryby lączyl w sobie znajomość i zamiłowanie tej rzeczy, byl odpowiedzialny za czynności na takim placu i mial pod nadzorem przyrzady do gier towarzyskich.

Nadzór taki musi szczególniej czuwać nad tem, aby przy zupelnej swobodzie w zabawie, zadnemu dziecku niestala się krzywda, i aby panowala przyzwoitość i ogólna harmonia.

Ze strony wladzy szkolnej latwą będzie kontrola jak równié udoskonalenie i uszlachetnienie rodzajów gry; lecz unikad nalety krępowania i przytlumiania ducha wynalazczego u dzieci.

Tylko $w$ ten sposób można usunąc obawy rodziców o dobro cielesne i moralne ich dzieci, bo przy takiem urzadzeniu kazdy chẹtnie poszle swe dziecko, aby brało udzial $w$ wspólnych zabawach.

Silny i harmonijny rozwój dziecinnego organizmu stanowi podstawę pomyślności $w$ przyszłem zyciu. Jest on ziarnem, z którego $w$ późniejszem zyciu rozwijać się maja kwiaty i owoce, przymioty których zależa od jego przymiotów. Od niego zależy w pierwszym momencie przyszłe szczęście lub nieszczęście. Aby jednak duchowy i cielesny rozwój dziecka był pomyślny, musi on obok nauki mieć i zabawę. Dom rodzicielski niemoze nigdy dokonać tego, co szkoła jest w stanie.

Pielęgnowanie mlodzieky jest fundamentalna kwestya bytu państwa. Tylko wszechstronnie silnie i dobrze rozwinięty czlowiek moze wypeinic zadanie swego tycia tak względem siebie, jakotet i świata i. być dla państwa tem, czem byc powinien. To jest najpierwszy i najwatniejs2y warunek calego zycia i powinien ściagaé na siebie uwage nie tylko rodziców, lecz zarządow szkolnych i whadz państwow ych.
niej ze stosunkami naszemi, stanie w szeregu pierwszych sit naszych parlamentarnych.

Hr. Lubienski wlugiem przemówienin staral sief wykazad, ze wniosek komisyi nie powinien bye prayjety. Ziemia jest u nas tym jedynym kitem, który ludnosé wiązo ścisle i stale z krajem. (Hdyby nie ta ziemia, setki tysięcy emigrowalyby $z$ kraju, a następstwa tego dobrze są znane wszystkim. Maly skrawek riemi przykuws dziś whościanina do rodzinnej wioski, a zapytae naluty, co wobec naszych stosunków, wobec braku fabryk i zaroblua, wobec braku wielkich miast, robilby wieśniak, pozbawiony nawet tego skrawku ziemi? Pesymistycznie zapatrują się ci, co twierdza, ze podzielnośe gruntów sprowadza ruinę; mowea przytacza na przyklad powiat rzeszowski, gdzie mimo podzielnosci gruntów wzmaga się doòrobyt, pracowitose i oszczędnośd. Hr. Ł. jest przekonany, ze gdyby nawet zakaz dzielenia gruntów wezedl w /ycie, to zakaz ten byłby martwą literą a zwyciężyłoby prawo zwyczajowe i tradycye; wloscianie pod formą wieczystych dzierzaw, dzieliliby i nadal grunta; Sejm nie ma zresztą prawa podcinac egzystencyi wlościan i dlatego przylascza się mowca do wniosku p. Hausnera.

Oddając hord zasłudze wedle słuszności i sprawiedliwości, niemożemy pominąé milczeniem dotychczasowej działalności sejmowej Dra Rybickiego, który potrafil swem wytrawnem i umiejętnem wystąpieniem w krótkim już czasie zwrócié na się uwagę szerszych lól politycznych.

Dr. Rybicki przemówił to samo przeciw wnioskowi komisyi. Ustawa o prawie zagrodowem, twierdzil mowea, powstaka wi Stanach Zjednoczonych póznocnej Ameryki; czy ta ustawa przeniesiona na nasz grunt wyda blogie owoce? Dr. Rybicki wątpi o tem. Juz̃ dzisiaj powstają w Niemczech przeciw pewnemu minimum, ponižej którego grunta dzielone byc nie moga, a historya nasza przemawia raczej za podzielnością gruntów. Rezolucya proponowana, przesųdza zresztą rzecz calą ; wzywamy w niej juz̀ z góry rząd, azeby ograniczył istniejącą dowolnośe dzielenia gruntów wlościańskich, a nie zastanowiliśmy się jeszcze dokładnie nad tem, czy możemy stawiad tak kategoryczne ządanie; nie zebralismy jeszcze dostatecznego matesyału, któryby przekonal wszystkich, ze wydanie podobnej ustawy byloby rzeczag pożgdanas. Nie zbudaliśmy dotychezas dostatecznie, co jest whasciwym powodem upadku wloseian i dlatego wnosi mowea: .Sejm poleca Wydzialowi krajowemu zebranie doKladnych dat statystycznych, któreby stanowity wakazówkę, czy nalety ograniczye prawo dzielenis gruntów i czy naleky, z.mienid prawo spadkowe, tyczģce się posiadłosei Wlościángkich.*

Whiosek ten rostal dostatecznio poparty - p. Hausner ó́wiadczyl się zs odroczoniom - trudna-atoli rada z klubami! Przy glosowaniu Izby ó́wiadceyla się 53 poshów za, -63 przeciw odroesenia - wniosek tromisit zostal wię przyjety. Jako fakt zasmaosonia godny notujemy, te namiestnik wetreymit ale od glogowanis. Pravdal poslowio Hr. Lubleíkli i Dr. Bybicki tym ravem nio
zwyciętyli; pocieazamy się jednak zdaniem ${ }_{n}$ Na poczattu bylo olowol"

## STOWARZYSZENIA PRZEMYSLOWE.

Rzeszóro, 18. pazdziernika.
Stósownio do polesecnia namieatnictwa przedioz̀ylo tutejsze starostwo izbie handlo-wo-przemyolowej Wrakowie odpowiedne Wykazy statystyczne oraz i programy; mające oluzyo za podstawe do \%awiązania stoWarzyszeń przomystowych w mysil postanowień § 106 , ustawy z dnia 15 marcu 1883 Nr. 39. dz. pp.

Pizedłozone programy co do nowo zawiązac się- mających stowarzyszeń, tudziez co do zmian-w istniejaceych juz stowarzyszeniach sy wyikiem poufnego porozumienia się z męzami zaufania przemysłowców kazdej kategoryi.

W Rreszowio istniejz dotychezas na podstawie dawnych, ustaw dwie tylko korpuracye przemyskowe, a mianowicie jedna dla szewców z 33 cztonkami, a druga dla 177 innych przemysłow ców najróżnorodniejszego gatunku. Wedle dotyčzyeych wykazów mamy w naszein miéscie 33 krawców, 26 rzeźników, 15 piekarzy, 9 stolarzy, po 6 szklarzy, blachurzy i szmuklerzy, 5 fryzyerów, 4 cyrulików, jednego cieślę, i t. d. i t. d. Cegielnie, wyrób octu, krupiarstwo, sę̨ całkiem pominięte, tudziez daje się czue zupelny brak wykazu tyczącego stę stanu kupieckiego w Rzeszowie.

Przenyshowcy i handlarze zamieszkujųcy miasteczka i waie powiatu rzeszowskiego nie wehodzy obecnie do żadnego skkadu korporacyjnego.

Z odnośnych wykazów dowiadujemy się wiele ciekawych rzeczy, itak man. p. Czudec 25 handlarzy a jedynego tylko krawca, Glogów ma ỏ handlárzy, 22 rzeźników, 3 kowali, 4 krawców, 8 szewców, 5 piekarzy, 4 murarzy, 1 garncarza it. d. Jawornik ma jednego kowala, jednego szewca i zadnego (?) krawca, nutomiast mieszku w Lubeni joden krawiec. W Niebylcu toz samo nie kwitną rzemioska, mieszka bowiem w tem miasteczku tylko po jednym egzemplarzu najzwyezajniejszych rękodzieluików. Masz tam tylko jednego szewca, krawca, kowala piekarza a natomiast 20 handlarzy i 4 raczników. Co do Swilezy wykazuje tabela tylko trzech garbarzy! W Strzyżowie zuajdu, e się 39 handlarzy, jeden (?) krawiec, 4 rzaznikow, 4 (?) szewców, 1 ciesla, 1 kamieniarz, 3 stolarzy i jeden rymarz. T'yczyn ma 44 handlarzy, 2 stolarzy, 4 murarzy, 9 rzoźników, 3 (?) krawców, 2 (?) szewców, 5 kuśnierzy, jednego ( $\left.{ }^{( }\right)$cyrulika it. d. W Błažowej nareszcio mieszka- 63 handlarzy, 7 rzeźników 3 krawiców, 3 szewców, 1 kowal, stolarz i cyrulik i t. d. 0 tkactwie niema mowy, Tarnobrzeg wytazuje takowe.

W ogóle nabraliśmy z tych , wyazów przekonania, $2 \theta$ nie brak nam whasym powiecie ni handlarzy, ni rzezników. Nie mass prawie wioski w którejby ich nie bylo. Na tomiast uderzs mała ilośe krawców i szewcow wykaranych na papierze, gdyt $z$ naocmego przetonania wiemy, to w reeczy-
wistosici liezba ich po makch miastecskach reeszowskiego powiatn jest daleko więksug. Wykasy przyczynialyby sieq więcej do wyjasnienia stanu rzeczy, gdyby tat zwani handlarze podzieleni byli ns kupców i kramarzy, a oraz gdyby rodzaj ich handlu byl uwidocznionym.

Wedle wniosku starostwa w Rzeszowie mają odtąd byo miejscami siedziby stowarzyszeń przemysłowych : Błazowa, Czudec, Głogów, Jawurnik (miasteczko), Niebylec, Rreszów, Strzẏów i Tyczyn. W miejscowościach tych ma się na nowo utworzyé po jednem stowarzyszeniu dla rękodzielników i dla handlarzy wszelkiego rodzaju.

Starostwolancuckie snad wychodziło przy zhozeniu swego wniosku zcalkiem innego stanowiska, gdyz proponuje, aby istniejące bractwa koscielne, jako pozostakośé dawniejszych cechów, słúyyly jako podstawa do utworzenia z nich stowarzyszeń przemysiowych.

Powiat lańcucki miałby zatem:

1. Stowarzyszenie szewców, do któregoby jeszeze przydzielio można garbarzy, siedlarzy, rymarzy i handlarzy skórami.
2. Stowarzyszenie stolarzy 2 przydzieleniem do niego bednarzy, cieśli, stelmachórw, tapicerów, rzeźbiarzy i handlarzy drzewem.
3. Stowarzyszenie rzeźników: Do tego należałoby przyłł̨czyé handlarzy bydłem, trzodą i szczecią, szczotkarzy i golarzy (!)
4. Do stowarzyszenia murarzy wehodziliby: murarze, szklarze, mularze, lukiernicy, cegielnicy, i handlarze wapnem i cementem.
5. Stowarzyszenie kowali $z$ slusarzami, kotlarzami, blacharzami, kominiarzami, zegarmistrzami i handlarzami żelaza.
6. Stowarzyszenie krawców w którego skład wchodziliby także : sukienniki, kuśnierze, tandeciarze, czapnicy, szmaciarze i introligatorowie.
7. Stowarzyszenie kupców i handlarzy, do któregoby nalezeli wszyscy przemylowey nie przydzieleni do zadnego z powyzzzych stowarzyszeń.

Siedzibą powyższych stowarzyuzeh powinnyby byc: Lańcut, Leżajsk, Przeworsk, Żolynia i Kuńczuga, jako miasta i miasteczka skupiajace w sobie ruch handlowy i przemysłowy pownego okręgu powiatu, z przydzieleniem do każdego z nich gmin najbli. żej połozonych.

Starostwo w Esańcúcie postawilo wszystkie Wnioski bez porozumienia się zo stronami interesowanemi.

Starostwo warnobraggu wywięzało-się ze swego zadania nkrótko i węzlowato." Według jego programu bowiem wypada\}uby. zawiązac dwa stowarzyszenia w Tarnobrzegu, a dwa w Boywadowie, ze waględu na zjczenie interesantów, todziez $x$ uwagi na okolicznose, ze wobydwoch tych miejscowościach i w najblizzzej okolicy znajduje się najwiękaza liczba przemy\&łowców. Bardzo wiele tych miejscowosei nie posiada ani handlarza, ani rzemieślnika.

Whioski nadmionionych starostw przedlozyla krakowska itha handlowa rzeszowshiemu crlonkowi swemu po Izakowi Holvo-
rowi (firma Matzner i Holzer) do zaopiniowania.

Dowiadujemy się, te p. Holzer widziat się spowodowanym zapruponowad niektóre zmiany wniosków starostwa reeszowskiego. W pierwszym rządzie jest tutejszy celonek izby handlowej zdania, ze ani Niebylec ze swymi 11 rękodzielnikami, ani też Jawornik z 6 rzemiélnikami nie posiadają warunków do tworzenia siedzib dla stowarzyszen przemysiowych. Miasteczka te jako w nieprzystępnych Eątach leżące, nie skupiają w sobie zadnego ruchu handlowego lub przemyokowego, a byloby do zyczenia, aby Jawornik przydzielonym został do Tyezyna, Niebylec zaś do Strzyžowa. Bówniez nie zgadza się p. Holzer z wnioskiem podzielenia wazystkich przemyolowców na dwie kategorye t. j. na utworzenie jednego stowarzyszenia dla handlarzy $i$ jednego tylko dla rękodzielników bez żadnej róznicy. Mianowicie nie wysutoby na dobrc podobne skupienie ryczultowe wszystkich rzemieślników w samym Rzeszowie. Wedle zdanis p. Holzers wychodzi starostwo łańcuckie z założenia więcej zgudzającego się z utorowanemi przywyknięciami i prawdziwemi potrzebami, a zatem wnosi, by przy utworzeniu przemyskowych, stowarzyszeń w rzeszowskim powiecie, podobnie jak w-屯ańcucie, więcej uwzględniono istniejący stan rzeczy i do niego się zastósowano. Co do wniosków starostwa w Tarnobrzegu zgadza się p. Holzer z utworzeniem siedzib dla stowarzybzeń w Rozwadowie i Tarnobrzegu, względem podziału zaś przemysłowców na dwa stowarzyszenia wstrzymuje się od wszelkich poprawek, z powodu, ie dostarczony przez starostwo materyak nie daje dostatecznego obrazu istniejących stosunków w tamtym powiecie.

Z wnioskami starostwa kuncuckiego zgadza się p. Hulzer i poleca ich przyjęcie.

## Odezwa Zarrada

## tutejszej szkoły męskiej.

Katda chocby najpiẹkniejsza mysl witedy dopiero moze okazuć się pomyslną, w skutkach, gdy dozna poparcia, gdy zajmie się nią szersza publiczzosé, czyli gdy stanie się spruwą ogólną. Otóz nauczyciele tutejgzej szboly mêskiej $z \mathrm{ks}$. katecheta, powodując się juz tylko względami humanitarnymi, powzięli mysl zaradzenia choc w ezȩ̣̣ci przykrej doli niektórych chlopeów tejze azkoly i postanowili w tym celu zupukad do ofiarnych serc zamotniejszych rodzin naszego miasta. W przekonaniu zaś, ze przedewszystkiem zacne ${ }^{*}$ P. T. Panié, których szlachetne serca budzą zawsze wspók czucie dla biednych, zajmą się skutecznie tą sprawz, udali się do kilku tutejezzych Paí z prosbbą o zbieranie datkow w kólku swoich znajomych.

Zarząd szkoly rokujge sobie pomyśne rezultaty $z$ tych zabiegów, przedkłada ze swej strony do wseystkich ofiarnych domów nastego miasta gorgea prosbee o laskawe nadsylanie czy to odziezy czy tot innych datLów dle biednych nczniów, ltórych polozenie zwlaszczia pryy nadehodzgeej porie zimowej jest litosci godne. Ceply surducik lub obuwie okryis smarzle culonki chlopexyka, na wybladem jego lieu wystepi rumieniec zadowolenia, preyewoicie ubrany ets-
nie w szaregu swfeh zolegow, a wdrieonne serduazto wawio begto dobroczynnes ręze.

Nie potriebujemi to dodawad, te tego rodzaju zusilki nie popsują i nie przyzwyczajer biednych chlopeów do lenistwa i oglydania stę na obeg domoc ; bo jak dawniej w owych zakach kratuwskich, czokajacych $z$ garnuszkiem w rę̉u u drzwi domów dobroczynnych i proszacych o ciepiz straWę, takie wiparcia nie przjemily osobistuj godności, ule i ơwszem stahly się dla nich srodkiem do ukoñezenias nauk i postutyły im do osiaggnięcia wysokich stopni w hierarchii spolecznej, tak ter T wiejoduym naszym biednym chlopen trwizgey w zarodku talent, wsparty dubroczynnosciy, rozwinie się pózniej, sputęznieje o whasnej sile i wyrobi sobie piękne stanowisko.

Zarzyd szkoly osiwiadcza wreszeie, ze ofiarowane datki chętnie przyjmuje i w porozumieniu $z$ księdzem katechetą i nauczycielami poszczególnych klas kakowe międuy uczniów najgoduiejszyeh t j. takich, któryen rodzice sy moralni i prawdziwie viedni, ruzdawać będzie. Jako objaw najlepszych chęci i szczerego zainteresowania slę sprawą niochaj poskuży ta przyjemua wiadomośc, ì ks. katecheta ofiarował 8 urc. 32 ct., a W. Pani Koziołuwa ze składek 24 zkr . 20 ct.

Pruyjmeie Szanowni w imieniu bie dnej daiatwy szkolnej serdeczue: ${ }_{n}$ Bóg zat plac! !

## Koresponiencye „सnryera Resesonstiegu".

$Z$ niedalekich stron, 9. października. (Zabawna historya $\mathbf{z}$ autonomicznego iycia malomieszczañskiego.)
(***) Nie widzę' się spowodowanym, na razie przytoczyć nazwiska naṣzego grodu, gdyz położony między Brodami a Krakowem dobrze jest znany wszystkim, z wyjątkiem chyba tych, którzy go przypadzowo nie znają. Miasteczko nasze posiada wozelkie zalety zaściankowego zbiornika mieszczan. Ma zatem i ratusz z ręką rycerza na oszpi$c^{c}{ }^{\prime \prime}$ wieży, i bloto po kolana, i mule domki a nareszcie i burmistrza. Nıegdyś mieliśmy naczelnika gminy, który dziarskościy swą spowodował ojezystego poetę do opiewania czynów jego w tomowem dziele. Dzisiaj stoją rzeczy niestety inaczej. Zamilkli poeci, nie pieje juz nawet i kogut od chwili, kiedy nami rządzi inny pan burmistrz. Zabieralem się juz̀ nieraz do zapisania na karcie dziejów historye wyborru ostatniego naczelnika naszej gminy, nigdy atoli nie moglem jakośs się wywiązad z zadania, bądź dla braku papieru w naszej miéścinie, bądż też z obawy przed niekorzystnemi nustępstwami dla drogiej mej osoby z powodu zary wania z dygnitarzami zaściankowymi. Dzisiaj biorę się nareszcie do dziela a to tem ámielej, ze wyszedkem -za miasto, a siedzac obecnie w innej parufii, piszeq jako tymezasowy nie przynaleẑny do gminy grodu, w którym się urodziłem, a w którym pelnię obowiąki bogobojnego i pracowitego ojca kilkorga dzieci.

Mielismy tedy slynnego burmistrza, ktory wakntek ${ }^{2}$ intryg netapiof musial 2 krzeoka przewodniczacego rady, tom bardriej, te ${ }^{n}$ koterya" mu nieprajiatn, wybrila innego nacselnika gminy wonobie lokarsa p. Z. Doktor jako burmintre vie jeet bynajmniej a nas $w$ kraju radkoseft byty atoli naceal-
nit gminy $p, X$, nie mogl sip pogodqio s losemy e jatio celowitic betra minty milczul th do preysikjoh wghorbwr ktore mied miaky miejece gdsiet okolo bietacego roku, a gdy ostatecznie nadeazh; nie mówil p. X. to samo wiele, lecz zabrax się do czynu.

W miasteczku naszem iyje od lat niepamiętnych lekarz pan Y. piastajagey posadas lekarzs miejskiego zs tyle a tyle guldenów rocznie. Pan X. zyjąc z panem Y. w bardzo zazylych stosonkach przyjacielskich, udul się tedy do niego $z$ prośbg, by zechcial ustąpió z posady lekarza miejskiego na rzecz lekarza p. Z. Pan Y. czlowiek wskrb́s dobry i życzliwy nie odmówił swemu przyjacielowi, tej przyshugi, zrezygnowal ze swej possdy, a rada miejska idąc wílad za tyczenien pana Y, mianowals pans Z. lekarzem miejskim, który zatem wedle ustawy wystạpic musial z rady i ustąpid z krzests naczelnika gminy.

Pomysk dyplomatyezny p. X. zostat, więc jako weale udatny uwieńczony arcydobrym skutkiem. Przy wyborze naczelnictwa nie mial się juz obawiat konkurencyi ogólnie lubianego p. Z. i mógl spokojnie wyczekiwad chwili, w której on mial wypłynąd na wierzch falującego zycia autonomicznego. Niedlugo potem zawital dzień wyboru burmistrza, jego zastępey i lawników, a gdy przeznaczona godzina wybila, przystąpili panowie rajcy z powagą iz swiadomością rzeczy do urny, z której po skrupulatnem obliczeniu glosów wyszedl jako burmistrz pan - - ***. t. j. tesé bylego burmistrza, pana lekarza Z

Kaz̃dy kto ma w sobie chod iskreq wspöłczucia dla swego bliźniego, pojmie z jakiem smakiem w ustach, zawiedziony $w$ swoich nadziejach pan X. odszed l' do domu. Najwięcej atoli dała się odezué ta nieszezesna wyprawa dyplomatyezna panu lekarzowi Y., który stracił dosyc intrutną posadę chyba kwoli tego, by utym ludziom nastręezye sposobnośé do wyśmiewania jego samego, jak niemniej przyjaciela wiecznie prağagcego buławy burmistrzowskiej.

Rudnik, 16. paźdxiernika. (Kolko rolnicze.)
\W dniu 9. b. m. zostalo u nas pod przewodnictwem p. M. Krzyszkowskiego zaYoione "Kólko rolnicze" Tow. „Oświaty i Pracy." Przy okazyi odezytu z powodu 200letniej rocenicy odsieczy Wiednia, mianego przez pryw. naucz. w Kopkach p. Józefí Stroke w Rudnikn, wpisalo ste do togo kôłka dnia 16.z. m. 26 członków, a do dris dnia weroela liczbs crlonków na 38.

Kokko odbylo juz dwe posiedrenia i postanowilo zaprenumerowae na ravie gavety Przczolka i Wienicc i broszurki Macierny Polskiej. Jak na Budnik dosjé sieq miesitnpcy th nowodcia zajmuja i umyoky juf terns otywionc obiecuis ina prayaltoś horzvitac dis miastecska nowosct Co $_{0}$ daj Bote!

## Kraika mijgcoora i zamiejcoona.

+ Historyk Henryk Schmitt, od lat 12 celonek krajowej rady sakolnej, ums' 1 w nocy 16. b. m. po drugiej chorobie we Lwowie. - Wiesé ta załobnem echem odbije się w kraju całym, bo oto $\mathrm{znów}$ ubył jeden $z$ wytrwalych pracowników na polu dziejopisarstwa ojezystego, zgask mę̀ wiel kiej prawości charakteru, niepospolitej wiedzy i niezmordowanej pracy... Pracę tę i zasługe uzua niewątpliwie cale spoleczenstwo nasze, któremu w spuściźnie pozostawil zmarky takie dziela jak ${ }_{n}$ Rys dziejów narodu polskiego" (3 tomy 1854-55); ${ }^{n}$ Matersaly do dziejów bezkrólewis po śmierci Augusta III i pierwszych lat dziesięciu panowania Staniskawa Augusta " (2 tomy 1857); ${ }_{\text {nhokes }}$ Zebrzydowskiego" (1858); ${ }^{n}$ Pogląd na źywot i pisma Kołłataja" (1862); "Dzieje narodu polskiego potoczaiß opowiedziane ${ }^{4}$. ${ }_{\text {ndeje }}$ Dzieje Polski XVIII i XIX wieku" (3 tumy) i wiele innych rozpraw iartykulow w dziedzinie zarówno historyogratii jak i wychowania publicznego. Piękna to spuścizna i niespó̀yty pomnik, który imię Henryka Schmitta wdzięcznej pamięci następnych pokoleń przekaże!...
* Wiadomos̉ci osobiste. P. Stィnisław Lange tutejszy naczelnik stacyi kolejowej przeniesiony został do Lwowa na miejsce ś. p. Kędzierskiego. Naczeluikiem stacyi rzeszowskiej mianowany p. A. Baldini ze Stotwiny.
* Nasz posel na sejm krajowy p. dr. Alojzy Rybicki zostal wybrany na zastępee całonka Wydziału krujowego. Dr. Rybicki będzie zastępywał dra Smolke w czasie jego nieobecności we Lwowie.
* Slub. Dziś wieczorem pobłogusławionym będzie w kościele farnym związeh małżeński między pannęIzabelą Bilińskę, córka tutejszego profesora gim. a panem A. J Leszczyńskion, dzierzawca dólor w Boryczówce
* Komitet dam Czerwonego krzyza uchwalił urządzic jeszeze przed Bożen Narodzeniem dwa a względnie trzy pro-menade-koncerta muzyki wojskowej w sali hotelu , „Luftmaszyna'6. Wybrany w tym celu komitet męzki pod przewodnic twem p. drą Barzyckiego ma się zająe ich urządzenien. Pierwszy koncert odbędzie sie w niedziele dnia 28 b. m. a do urozmaicenia zabuwy przyczyni się tombola kilku fantów, które ofiarowały panie komitetu. Zo względu na piękny eel Stowarzyszenia spodziewamy się, że publičnośé nie cdmów jak injjliczniejszego udziału zwłaszcza, ie cena wstępu bardzo przystępnu, bo tylku 30 ct., los zaśs kosztowac bęcizie 10 ct
* Koncert muzyki wojskowej w kasynie tutejszem zdohat nareszcie zgromadzió liczniejszą publicznosé $w$ dniu 18. b. m., która byłaby muże więcej zadowolona, gdyby program zawierał więcej poważniejszej muzyki, gdyż między 10 numerami programu naliczylismy 2 marsze i 4 tańce. Zarząd kasynowy mógł ten wieczór zaliczyć do rzędu świetniejszych, gdyz̀ kass nietylko ze nie miala zwykłego deficytu, lecz wykazala nadwyżkę kwocie kilku - , szóstek." -
- Teatr amatorski. Drugie posiedzenie komitetu teatru amatorskiego odbyło się $w$ środe 17.b. m. Uchwalono zaprosió do komitetu pp. dr. Hoszarda i Musila. Pierwsze przedstawienie danem będzie prawdopodobnie w dniu 11. listopada D. r. ne cel towarzystwa oświaty ludowej w Rzeszowie. Towarzystwo amatorskio uprzyjemni nam niejedna chwile duugich zimowych wiecrorow, gdyz przodstawié beedzie caly szereg. Selachetne cele, na jakie przeznaczonym będxie dochód przedstawion, dają rękojmię, ze ezersza publicznośé zechce popierad dobre checi inicyatorbw 1 nie odmówi swego wepordeiatania


## - Szkolke rtchunkowosci kupiec-

 kiej zamierzs otworžyd p. Glaser, buhalte domu bankowego "Matzner i Holzer ${ }^{4}$ celem udzielania nauki $W$ działach buhalteryi najpotrzebniejszych dia aspirantów stanu kupieckiego.* Nakrywaníe Mikoszki sklepieniem postepuje dosyd leniwo, a to, jak nam mówię, dla braku doborowego kamienia Roboty dojdą tego roku tylko du drugiego rogu kamienicy pp. Dinera i Kunstreicha Przy taj sposobnosici zwracamy uwage magistratu na okoliczność, ze poruszona ziemia w okolicy nakrytej dotychezas Mikoszki, za mienia się zwykle po najmniejszym juz̀ deszezu w bezdenne błoto, zagrazajayce nietylko kaloszom i butom, lecz i dzieciom niebezpieczeństwem utonięcia. Ułożenie prowizorycznego bodaj chodnika z pozostałych kamieni byłoby zatem bardzo pożadane dla wszystkich, którzy zmuszeni bywajł̨̨ do kroczenia po bagnach i trzęsawiskach nadmikuszezańskich za jatkumi.
* Obrona krajowa. Dzienuik rozporzązzen dla obrony krajowej ogłasza przepisy prowizoryczne dla kuwaleryi obrony krajowej. Z piździernikiemu r. 1883 przyjda do skutku kadry w Stockerau, Prusnitz Samburze.
* Październik. Dziesiąty miesiąc otrzymał u nas uazwisko pażdzierza, które w robocie okołu lau i korropi odpada. Po staropolsku zwie się: Pajęcznik od pajęczyn roslinnych, biture sie po polach i brouiach na ponietrzu ciaggną; po starorusku Żuuteń bo liśe zótkuie; po ukrainsku Pazdernyk. Przypomina natn też Pażdziernik wiele nieszčź̧̧c publicznych. I tak w r. 1219. dla deszczúw a 1468. r. z przyczyny nadzwyczajnej posuchy, a ztąd wielości myszy, które w polu i gumnach wszystkie ziarna wyjadły, doznawał nasz kraj ciężkiego głodu w tym miesiącu. Z tego pudubniez̀ powodu, lubo Polska dla obfituści zoúz śpichlerzem Europy była zwana, trafiały się lata, w ktöryçi ludzie niezaopatrzeni w zapasy abożowe, nieznośny głód cierpieli. Z tych były szezególniejsze: r. 1220., w którymto i w dwóch latach następnych trwat głod ciaggle, at go r. 12za. obsitym urodzajem zasilił. Podubny był rok 131:. i 13ł5. Z przyczyny zbytuie przedłużonej zimy r. 1404, a z posuchy wielkiej r. 1468. głód powszechny w kraju panował. Także i r. 1570., w któ rym wigle ludai śmiere głodowa wygubila. Kuk 1638. pamiętny jest z głodu ciężkiego; miara żyta w Krakowie sprzedawana była po 36 zhotych polskich; ludzie zzywili się chwastem, a z kory zmeltej piekli chleb. W r. 1699. podług Rzцczyńskiego miara żyta kosutowała 45 exp.; ludzio zasypiali jak muchy. W r. 1710. glód ciężzi z morową zarazą trapił kraj cały. Dzień 18. tegoż miesiąca u dawnych Polaków znanym byk Lutek i Lutko. Niegdýs uwazano w rolnictwio ten dzień jako czas najpóźniejszy do robienia ozimych zasiewów. Tak z pola gospodarstwo zbliża się do chat i przechodzi juz w gospodyń ręce. Stąd liczne mnóstwo kobiet niem zajęte i porze tej swojego udzieliko miana, jako to po wsiach nazywaja „babskiem latem."
na Emila
Babskie lato się przesila.
W październiku nie trac szyku,
Rinij pługiem po scierni,
Az się rọis zczerni.
Kończ poklady, bo na wiosnę nie dasz rady. Oziminie trza poscieli,
Jarce znów trza kgdrieli.
Gospodarze laski nieba,
A do pass będzie chlebs
Wiadomości policyjne. Policya miejska przyaresutowala W crasie od 13. do 19. pád́aiernika rb. następną ilośe osob :


0stroznģ jazdę 3 osoby, za zebrania 4 0soby, za wlóczęgostwo 5 osób, za pijaństwo 3 omoby, za awantury uliczne 4 osoby. Za wykupno sers n\& wczorajszym targu przytrzymane zostala przekupka Bızalia Kocon. Handlarzowi Lichtowi zabrano kosz ryb cuchnących, które sprzedawał dnia wczorajszego.

- Pozar. W nocy z 15. na 16. b. m. znibzczył pożar pałac ksig̨zą̨ W̌. Czartoryskich w Sieniawie. Archiwum i galerya obrazów zostały uratowne, spłonęla natomiast znaczna częśc mebli i sprzętów. a między niemi bogate bronzy $z$ malachitami, dar cesarza Aleksandra I. Pałac w Sieniawie, zbudowany przez hetmana Adama Sieniawskiego. następnie będący rezydencya, wojuwody ruskiego, zostal tymi cezasy przez Wudyslawa Czartoryskiego świezo odrestanrowanym. Nit dugiej budowli bezpiętrowej, praybudowano $z$ dwóch stron piątrowe pawilony, zastósowùjąc je do stylu gmachu. Reslauracya była już na ukończeniu, a przed miesiącem dopiero dokonilk aktu poświęcenia pałacu jeden z biskupów wygnańców. Pożar powstał wskutek nieostrożności robotników, którzy w stanie nietrzeźwym poszli na spoczyuek do jednego z pawilonów i tam zapuścili ogien.
* Dzika historya. W lasach dóbr Nisko, du Eugeniusz h hr. Kińskiego należących, rozmnoźyły się dziki, wyrządzaliąc znaczne s\%kody na okulicznyeh włoscianskich gruntach. Zarzucone shargami Starostwo przyszłu do pryekonania, że dwór sam zakazuje slużbio leśnej strzelaté w pewnych porach do dzików i oszczędza ich przychowek, skazało go przeto po uprzedniem otaksowaniu szkody na zaplacenie poszkodowanym całonkom gminy Nowosielec dość znaczuej kyoty. $\mathrm{N}_{\mathrm{a}}$ rekurs dworu uchyliło Namiestnictwo to orzeczenie, poniewaz dziki sa, wedug patentu o polowaniu z r. 1876 zwierzyną, którų tylko w zamkniętych i dobrze opatrzonych zwierzyńcach trzymad wolno, a którą po za obrę̣em zwierzyńca każdy równie jak inne szkodliwe i drapieżne zwie rzęta w każdej porze roku strzolac i ubijad muże, zaczem było rzecza poszkodowanych, ochraniać swe grunta od wdzierania się dzików i szkód ztą̣ pọchodzących. Od tego reskryptu założyła gmina Nowosielec rekurs do Ministerstwa spraw wewnetrznych, które takowy uwzględniło i orzeczenie Starostwa na w mocy utrzymało. Wskutek zazalenia wniesionego z tej przyczyny do trybunału administracy.jnego, odbyła się w tymże trybunale dnia 27. z. m. ustnia rozprawa, przy której adwokat dr. baron Haimberger jako zastępea dworu nielegalnosé ministeryalnego orzeczenia wykazad się starat, podezas gdy sekretarz ministeryalny dr. Roża imieniem rządu i adwokat dr. Ludwik Wolski imie niem gminy, legalposci tego orzeczenia bronili. Po dłuzszej niz̀ godzinuej naradzie ogłosił trybunał wyrok, mocą którego zażalenie dworu odrzucik i skazał go na zwrócenie gminie kusztów sporu.
* Stracenie. Wyrok śmierci przez powieszenie wykonany został rano w Przemyślu na Waśku Kupezaku, liczącym lat 46, zonatym i ojcu czworga dzieci, gospodarzu gminy Kniazpola, zasądzonym na tę karę za zbrodnię skrytobójczego i rozbójniczego morderstwa, popełnioną na whoscianach Stefanie Kręcie i Wasylu Cabaku, oraz za zbrodnię w spółwiny usiłowanego sktrytobójezego i rozbójniczego morderstwa, popełnions̨ na Kata rzynie Cabakowej. Aktu tracenia dokonal kat wiedeński, a śmierd delikwenta, i który do ostatka zachowal spokój i wyspowiadal sieg, nastąpila bez żadnych oznak męki.
* Ucieczka $z$ wiexienia. Zygmunt Sidorowicz socyalists ucielt z aresztu policyjnego we Lwowie w pierwszym zaraz dniu
po preoníesieniu go tamke 2 więgienis $w$ domu karnym po odbyciu kary. W niedziele po południu, gdy wiêziów wypuszezono na przechadzke po dziedzińcu, Sidorowicz niespostrzezony przez wspólwięiniów i dozorców przebyl parkan i znalaek się na ulicy, 2wylle polnej ruchu, gdzie czetal nań wspólnik ucieczki, trzymając w pogotowiu dla Sidorowicza dzielnego rumaka. Lotem blyskawicy pomknęli oba ku Zamarstynowskiej rogatce a zalresliwszy enaceny luk, uciekali dalej w kierunku ku Dublanom. Rewizor policyi, który za uciekającymi pędzil dorózką zdoła\} pochwycid Sidorowicza w Laszkach, towarzysz zaś jego, który mial szybszego konia wyprzedzil znacznie-ebiega i znikną̧. Sidorowicz niechce zlożye zadnych zeznań. Konia, na którym nciekal, oprowadzali policyanci po miéscie, liczạc na to, ie koń wskazte im droge do stajni whasciciela. Gdy to jednak nie nastąpiło, koń sprzedany zostak na targowicy przez licytacye.
* Weterani teatrów warszawskich. Alojzy Ż̇ơkowski, kończy w dniu 26 b. m. 51. rok pracy artystycznej. Jan Królikowski zaś w dniu 5 . kwietnia ukończył 45 lat zawodu artystycznego.
* Falszywy alarm. W synagodze w Ziwonce (na Podolu) fulszywie zaalarmowano podezas nabożeństwa w "sadnym dniu" 11. b. m. pobożnych woddziale kobiet, że się pali. Thum w najwiêkszym przestrachu rzucik się ku drzwiom. W natłoku 46 kobiet utraciło życie, a 50 doznało uszkodzenia.
* Oryginalny anons. W ${ }_{n}$ Showie ${ }^{4}$ warszawskiem znajdujemy następujący anons: ${ }_{\eta}$ D) p . Złodzieja, który we wtorek dnia 9 paídziernika między gadz. 12. a 2. racrzył splondrowad moje mieszkanie przy ul. Wierzbowej nr. 2 m .10 na dole. Upreszam pokornie szin. p. zhodzieja, uby ze względu na to, iz większosé skradzionych rzece!y ma li trliko dla mnie wartośc pamiątkową (medalion, zegarek srebrny, obrączka, włosy, mèdediki, spinki ete.) raczył mi je pod powyiszym adresem odeskac. Za zachowante dyskrecyi ręcze, a wrazie odbioru tych rzeczy odeszlę pod wskazinym przez p. zhodzieja adresem rs. 10 (dziesięc). Co zas du dewizki ałotej, to moge zapewnic także kochanego p. złodzieja, iz̀ dam mu za nią większą o wiele cene, niz̀ pp. handlujęcy ze złudziejami. Niech p. zZodziej raczy zawiadomie maie anonymem. czy ma ochote zowrócied mi te przedmioty i wskazad sposób przestania mu pieniędzy.":
* Polacy $\mathbf{w}$ Syberyi. Z powodu manifestu koronacyjnıgo, częśc Pulaków zamieszkalych na Syberyi wraca do kraju. Okulicznośd ta wywokika w oragnie miejscowym, gazecie Sybir, następujęcą ocenę dziaPulności loluków w tym kraju: Przeszło dwadziescia lat temu kilka tysięcy Polaków zestano na Syberys. Wielu z nich zmurio w kraju surowym $z$ nędzy i braku środków do życia, jak równiez dziẹki trudnym warunkom i otoczeniu, w których znaleźli się tutaj ci młodzi (po większej części od 17 do 25 lat wieku) i niedoswiadezeni ludzie. Nawet połowa wazystkich osiedlonych w Syberyi nie dożyła do obecnych czasów. 0beenie $z$ powodu najwyższego manifestu, prawie wszysey powracają do ojçyzny. Co oni dali Syberyi? Jaki ślad pozostawiają tutaj po sobie? Jakie wynoszą ztad wspomnienis o ziemi naszej io nas samych? ?o.przybyciu na Syberya i po uwolnieniu z wieezień i z pod ciaglego nadzorn, Polacy nie zrozpaczyli i nie rzucili się na ratwa zdobycz. W celu zarobienia srodków do zycia zaczęli oni zajmowad się handlem, rzemioGlami a nawet czasem rolnictwem. Bardzo wiele przyczynili się do rozwoju rzemiosi i ogrodnictwa w Syberyi. Student-matematyk imal się slusarki, farbiarstwa, stolarstwa, etaw il się zegarmistrzem; oby watol wyucial
siq̣ przygotowywac in:sprzedawae kiekbasy, bułki, ciastka. Wędlarnie, cukiernie i kilka innych przemysłọw wíw lgeznie tylko Polakom obowiązane sa swoję egzystencyą i rozwój następny w Syberyi. Przedtem nie bylo w Syberyi ani restaracyi, ani kawiarni, ani porządnych hotelów. Do obyczajow i stosunkow narodu i spoleczenstwa sybirskiego, przez czas swego 20-letniego pobytu na Syberyi wniesli Polacy zeskańcy polityezni niektore swe narodowe sympatyczne przymioty jako to: grzecznośc, wstrzemiężliwośd, takt i nadzwyczaj ludakie, od razu w oczy się rzucające obchodzenie się ze skuzącemi. Polacy bezwątpienia przyczynili się do podniesienia poziomu, rozwinięcia dwóch nizszych klas społecznych. Niepodobna pominą́ milczeniem prac uczonych znanych naturalistów, i geologón $z$ pośród zeskanych Polaków, np. C'zekanowskiego, Dybowskiego, Czerskiego i innych. Niepodobna zapomnied równiez wielu lekarzy rolaków, którzy zyciem przypłacili praktykę lekarskę. Nazwiska Logowskiego, Zimińskiego, Czeczkowskiego, Jarockiego i wielu innych długie czasy jeszcze Syberya pamiętać będzie. Syberya wie o tyct zustugach i umie cenic zaskugi Polaków zeskańców politycznych. Lud syberyjski i cała spokecznose będę im za to wdzięcznemi. Sybiracy na równi z Polakami witują manifest najwyzazy i na droge do ojczyzny towarzyszą Pulakom uczucia jak najżyczliwsze.
* Małżeństwo w Sachalinie. Gazeta Sibir podaje ${ }^{\ddagger}$ między innemi takie szczególy - stosunkach pomiędzy zeskanymi na wyspe Sachalin. Ażeby znaleśé się w stanie malżeńskim, więzień musi udad się osoliśeie do zarządzającego, który stosownie do prowadzenia proszącego oznacza mu na chybił trafil żouę. Jeżeli proszaycy przeżywszy dwa do trzech dui z żony, osंwiadezy, iz ze związku tego nie jest zadowolonym, otrzymuje 25 razów. Jezeli kobieta ucieknie od przezn،bczonego sobie męża, otrzymuje tę samą porcyę. Związki te. nieuprawnione sukramentem, na\%ywają się , smotrytielskiemi", a podobne postępowaníc "ludzkie" może mied miejsce tylku w świętej Rosyi!
* Proklamacya nihilistów rossyjskich, wydajace wyrok śmierci na cara, jest nasteqpującej osnowy: ${ }_{n}$ Bowolucyjny wydzial wykonawezy uchwalit jednogłośnie wydać wyrok śmierci na Aleksandra III. Termin przez nas wyzaczony zany byt Aleksandrowi III z naszego organu Narolnoj Woli, niemniej z naszych proklumacyi. Termin ten juz minął, a rząd nie uczynil dotychezaas uni jednego kroku, aby zagodzió cierpienia ludu.
* Przenośne lampy elektryczne. W Londynie ukazały się w handlu przenośne lampy eloktrycune, nadzwyczaj poządane dla tych, którzy nie mngą się doczekué ogólnego zaprowadzenia oswietlenia elektrycznego, a chcieliby juk najprędzej rozkoszowad się nowym wynalazkiem. Lampy te mieszeza, w mulym postumencie malę bateryjkę, która po napełnieniu płynem, wydaje przez szesé godzin światho o sile dziesięciu świec stesrynowych. Azeby światlo nie raziło pray pracy oczów, przymocowanym jest do lumpy odpowiedni przyrząd.
* Olbrzymie organy. Największe organy, jakie kiedykolwiek zbudowano, wystawione są obecnie w Ludwigsburgu. a przeznaczone dla tumu ryskiego. Kolossing ten instrument muzyczny liczy do 7000 piszezalek, 124 głosów i 174 regestrów, polączeń i stopni. Do poruszania potęinych miechów urządzony jest osobny mechanizm, z motorem gazowym o sile 4 koni. Organy maja wysolzości 20 metróon, szerokości 11, a glębokości 10 metrów Największs piscezałka drewniana ma 10 motrów długości i pojemności 2000 litrow, najmniejaza zas,
jakby na zart wlasnie do poprzedniej przytulona, ma dlugofei zaledwie póttora centimetra.


## DZIAE EKONOMICZNY.

## Kolej Rzeszów-Tarnobrzeg.

Jak wiadomo trasuje obecnie kolej Ka-rola-Ludwika linię Dembica-Tarnobrzeg i Rzeszow-Tarnobrzeg. Trasa $~$ Dembicy, która jest jut prawie na ukoficzeniu, idzie przez Majdan. Trasaz Rzeszowa, którą w tym tygodniu dopiero zaczęto, ma iśc przaz Glogów, Kolbuszoweq i Majdan, gdzia lączý się będzie z trasę 2 Dembicy. Linia 2 Rroszowa idzie równolegle do kolei Karola-Ludwika, az za Miłociñ, do budki strażniczej Nr. 122, ztamtąd idzie na północ ku GlogoWowi. Trass z Dembicy o ilez dotychezasowych studyów sądzic moins, będzie latwiejszą i tańszą od trasy z Bzeszowa.

Stan zasiewow ozimych we wschodniej Galicyi. Cząste deszcze, przoplatane ulewami, przy wietrze przewaznie południowo-zachodnim, przeszkadzaly ciagle robotom $w$ polu, opóżnily siejbę i kopanie kartofi, przyczyniwszy się znacznie do podrożenia robotnika i trudności dostania togoż w porę. Dla braku sprzyjającej pogody wiele zboîa schowano mokrego; zwhaszcza jeczmiona i hreczki zostaly z tego powodu uszkodzone, jak niemniej powtórny zbiór siana, czyli otawa. Kukurudzy zebrano wokolicy Ubnowa do 10 hektolitrów z morga; w okulicy Rozdotu 20 korcy, kolo Złotego Potoka 6-8 korcy, wokolicy Delatyns 400 klgr. Zresztą wszędzie zbiór kukurudzy dopiero rozpoczęty, więe wyniku podué nie moz̊na. Koniczyny nasiennej zebrano w starostwie Rawskiem około $11 / 2$ hektolitra morga; w powiecie Rudeńskim okolo 4 centnarów, pod Rozdolem po 8 kóp, pod Glinianami w Zloczowskiem 4 kopy. W okolicach Buczueza prawie nie ma nic; pod Haliczem 6 wozów z morga; zbiór bard ${ }^{\prime}$ j dobry. Po większej czę̧́ci wszakże koniczyna dotąd albo weale jeazeze niezebrana, lub niemló cona. W ogóle w tym roku bardzo pózino dościgiu. Kartofle psują się w wielu okolicach. Maiej więcej, zalezy to od natury gruntu i gatunku nasienia. Niektóre gatunki daky plon bardzo dobry, inne gorszy, albo nawet wcale zky, tak it̀ zaledwo nasienie się wróci. Kopanie, po większej czę̧́ci nie dawno rozpoczęte, postępuje bardzo powoli z braku robotnika. Jeśli potrwa słutna jesioń, trudoo będzie wazystkie wykopac. Drzewa owocowe daky w ogóle plon średni. Wiehry wiele owocu otrzęsly. Jabrka i gruszki dosyé dobrze zrodzily ; śliwki znacznie mniej. Na Podolu, tudziez kolo Buczacza, nad Soretem sady pięknie zrodzily; w okolicy Halieza nadzwyezaj obfici9, w Kołomyjskiom podobniez. W okolicy Delatyna zebrano po 150 hktl. z morga sadu. Przeciwnie w powiecie Borszezowskim plon drzew owocowych bardzo mały. Grady wiele uszkodzity. Paszy na pastwiskach jest podostatkiem. Bydlo w ogóle dobrze wygląda i trzyma sieq zdrowo, ale potanialo bardzo w skutek brate dostatecenego zasobu siana i stomy na zime. Oziminy dobrze wyglądaja, mianowicia: Rzepak dobry w ogóle. Okolo Potoka shotego, Porchowy, ladnie powschodzit, ale pojawil się tam chrzagzczyt i zepsul wiela. W Kołomyjskiem w okolicach Ceniawy nniszczyl nawet ze szczętem talk, it musiano przeorywas - podobniet okolo Jesiersan 1 w calym powiecio Borazczowskim. Pszenica wazędie bardzo dobra, Żyto w ogole dobre.
 poleca po najtañzzych cenach głowny skład wód szczawnickich J. Schaittrer i.Spoika 『 Ressamie


## MMIANA LOKALU.

Zalel Vortrefflich majster blacharski

- Ressurie, I iont Amhena Laila, obot drich ponp poleca' Szanownel Publioznosicl swoja PRACOWNIE I SKLAD
meoskich w zakres blacharstwa wchoteacych priedmiotow w wielkim wyborze, jako to:
wanny róznej wielkości, naczynia kuchenne latarnie olejne, samowary, klatki, it. d. wykonnje takze pokrycia dachów bląchạ zelazna, cynkowa i papa, i uskutecznia wszelkie naprawy starych.
WIELKI SKIADLAMP. CENY UMIARKOWANE.


## 2MIIANA LOKALU.

## Codziennie świeże WINOGRONA KURACYJNE Z VÖSLAU <br> poleca handel pod firmą 6-6



Nakładem i drukiem
Ksiegarni J. A. Pelara w Rzeszowle wyszla broszura pod tytułem
9,WVInoprones6 jako środek leczniczy w różnych słabościach
$z$ niemieckiego Dra E. SEGLA.
Cena egzemplarza 20 ct. z przesylkzz 22 ct.

## DLA APTEEK

Pudełka drewniane białe na maści (1-10


## poleca handet materyalów aptecznych

J. Schaitter i Spókka w Rzeszowie.

Zamówienia na prowincyi uskutecznia najrzetelniej. $\quad 7-8$
Księgarnia

## J.A.PEL ARA w RZESZOWIE

ma na składzie i poleca

## Nowosci z r. 1883

Bulwer, Ostatnie dni Pompeji, z 6 rycinami, broszurowane zlr. 2.25 . oprawne ozdobnie w plang. zlr. 3.Bukowski ksiądz, Dr. ologii, Dzieje reformacyi w Polsce, T. I. wielkie 80 str. 712)
Dąbrowski X. Kazania niedzielne, świąteczne i przygodne (str. 500) .
Dzieje literatury powszechnej $z$ illustracyami T. I. (str.
870) . . . .......2tr. 4.50

Gawedy w listach Jordana do
Pana Jans przez Autora
Wędrówki delegatat. . . 2tr. 225

Naktedea J., A. Pelar.-Odpowiedzialny en redakeyạ F. Nowak, Z drukarni J. A. Pelara (H. Czerny) - Zarsqdea Jan Deripper.


[^0]:    Od czasu, gdy dziecko przychodzi do pierwszego poczucia samodźielności,

