<br><br> 

WYCHODZI CO DRUGA NIEDZIELF.

## $\mathbf{Z}$ tajemnic arasztów ratuszowych.

## Rsesibno, 6: marca.

Na rynku kaźdej niemal mieściny kraju naszego, stni mniej lub więcej okazaly albo też i szpetny budynek, noszqcy miano ratusza. Po wiegkszej czę́ci stanowia te tak zwane ratusze ilustracye tylko do lacińskiego: lucus a non lucendo, gdyż zazwyczaj w takowych bardzo malo radza, a natomiast tem wiecej innemi sie zajmuja zatrudnieniami. W jednym ratuszu, jak n. p. W GlogoFie, mieśc się propinacya, wyrebbuja mięso i nauczajə dzieci w szkole ludowej, w. drugim znowu, jak n. p. w Sedziszowie, znajduje się stajnia, propinacya i nawozu co niemiara, wt trzecim ratugzu wreszcie, jak n. po w Rzeszowie, urzqdzono ostatnimi czasy w aresztach rodzaj fili szpitalnej $z$ oddziadami dla obldzanych i cierpiacych na nzewnętrane choroby skórne ${ }^{4}$......

Zaprawde ramit dobrze nie wiemy, co W ostatnim fakcie wiegcej sié przabija, czy strona śmieszne czy smutna, w kaidym jednak razie lyozy on woble tyle ży wiołu tragi-komicznego, że trudno
nie pisac satyry na chwale naszych stosunków autonomicznych.

Pewien tutejzzy starozakonny, dotkniety obłedem umyslowym, odstawionym zostal ze zakladu na Kulparkowie do tutejozej gminy, jako nieuleczalng. Biedak nie mial ni rodziny ni przjjaciof, którzyby nim opiekowad się ze: chcieli; w rzeszowskim szpitalu powszechnym podlug organicznego statutu, nie ma miejsca dla nieuleczalnych, szpital izraelicki znowu za szczuply, a $080-$ bnego domu dla waryatów w koncu nie posiada Rzeszów. Cóz więc poczq̣́ z podobnym fantem? Zaiste trudneto zagadnienie do rozwigzania, zwłaszcza, iz̀ wzgleddy policyjue na to nie poawalaja, aby obrgkany walesal sie po, ulicach. Z wierzchnoóć jợa się tedy jedynego wyjécia możebnego it ulokowała niezbyt milego goscia w areszcie magistratualnym, jako w miejscu, ktorem jakotako jegreze, swobodnie rzqdzíd noże. Takim wige sposobem ratuaz nasz wzbogaco ny zostal oddziatem dla oblakanych.

Co do oddziału dla dotkniętych skórną chorobą zewnętrzną, miała się rzecz w sposób następujqcy:




Pewnego wieczoru, ozy tam pewnej nocy. urządzila policya ze wzgleqdów sanitarnych oblave i przyaregztowals między innemi ośm nadobnjoh reprezontaytol niedoswiata, które nazajutrz odstar, do szpitala powszechnego, których jednak tamże nie przyjetg na kuracye - dla braku miejsca - tak, dla braku miejsea ! Nowe tedy klopotyznowu trudna rada ... znowu znalezienie samopomocy w ulokowaniu chorych waresztach miejskich!

Opowiadaliámy nagie fakta z tajemníg aresztów ratuszowych zapewniamy jednak z góry, że nie jestémy na tyle niegrzecznemi dziecmi, by za teto zdrȯ̇ności pociqgaé do odpowiedzialności ojców miasta.

Kto nie zna blizzej stosunkó grodu, latwo popasć może w blạd zarzucania naczelnictwo inkryminacyami My zá, którzy dobrze wiemy, ze w tym wypadka wola silniejsza jest od może bnósci wykonania zamiarów os wiadezamy, iz wr rzeczy samej trudno bylo tym razem inaczej sobie postapie, gdý zle leży po za obrębem dzialalnosci Rady miejskiej.

## DWLE 8IO8TRY,

OBRAZER Z 安YCAS
Jestto dosyc rozlegla, zamozna nawet wioska opodal Rzeszowa do którei cif drogi czytelniku zaprowadzam. Bylo. to w r. 184*. Przed ubogą shatą stanęlo dziewczé, lat okolo 14 liczące. Natwarzycz: ce jej widne ślady lez, które przed chwilą jesacze strumieniem plynęły, z glębi piersi wybiegaja ciękkie westchnienia, na licu smutek. Ma bo o czem pomysleć, ma iza czem boleć.

Przed chwila odprowadzita na ementarz z'wloki matki- a teraz powracado chaty, gdzie, zmątce jakokomonnice mieszkaly, W chatce pusto igtucho. Pusto bo co byio adobytku, poszion na chorobe i pogrash; giucho. bó tadnej wipcej tu mia poastywej istaty; - Na dworze diemndore: dmie wichar:- I pada fnieg
Zimne, nid mia kawalka patykay aby ogjeń rozniecie, bo nie bylo kotnu urbies rátw lesie. .. Dwa dni przeklęczala y zwlok maticiou $O$; ilet preepe te ridiva dai mysli proebiegto przez tiq idj biedrią godóvkel!. , Doe niedawna; jescere, pusta; wesola, inis, imyślyca a jutrie, bujajzea stobodnie po
kwiecistych ląkach i bloniach, śpiewajaca ze skowronkami po polach-pod wrazeniem nieszczéścia, które jej odebralu jedyna opiekunkę-przeksztalciła się zupelnic, dojrzala umyslowo, zaczęla myślect o tem: co pocznie jutro?

Niegdys rodzicom nie źle sie dzialo. Ojciec byl wańskich dobrach ekonomem, niewiele jednak mu pozostalo na cięzką godzinę bo pracowal uczciwie.

Dobra poszly potem na dobitke w rẹce obcych stracil miejsce; choroba po waliza go na loze, 2 którego juk nie powstal więcej. Osierocil zoné i dwie córki. Matka osiadka na komornem na wsi, zarabials: szyciem i nauczaniem dzieci wlościan; starsza córka poszla do Rzeszowa na stukbe, zomladsza pozostala $i$ poswiȩcilia siçzupelhie jei wychqwaniu. Nedza, wreszcie praca i troski wyczerpaly jei zdrowic i poszla na wieczpy odpoczynek do grobu.
Co pocznę? pytala się sierota. We wsi parastot nie mggla; bacóz tu robic bedzie?. Dq, zuthy jegzzze za mloda, za dziewke wiec inie siojidzie do gospodarza, zressta ani dq tego wychowana, ani sil jej do takiej pracy nie starczy. Umie pisac, ozytakingu, trocherro oto cala jej edukacya.

Po dluzszej zadumie wstala, związala, w węzelek trochę galganków, i jeszcze nim ranek zawital, puścila się w droge do Rzeszowa. Przeciez siostre odszuka... Tyle lu. dzi tam zyje, to i jej $z$ glodu zginąt nie dadza.. I nie omylila sie. Siostra Kata. rzyna, znacznie od niej starsza, przytulila ja przy sobie i oddala do szwaczki na nauke. Choé sama uboga, bo cóz sluga oszczędzié moze, dopomogla jej do zdobycia skromnego losu szwaczki.
Skromnego?:. Nedznego, powiedzmy raczej !.
Zarobek szwaczki w Rzeszowie, jekeli ma zajęcie, starczy na kęs chl ba i nę. dzne odzienie - a kiedy zima przyjdzie, to jut, nie stanie na plaszczyk!
I na Marye nadeszla taka chwila cietka. Od paru juk tygodui brakło jej roboty, a wiec i chleba, a wiatr jesienny przeimowa do kosci, w letnia sukienke ubrana Jedyna nadzieja w siostrze kucharce Posola wiec do niej Ale po drodze wstapila jeszcic do kóciola OO. Bernardyów, aby pomodic sie i uprosic Matke Boske of pomoc. Ikiedy wychodzila stamtad, ezua, si pokrepions, nadzicia rozpromienila, jel lics donnala prizeczucia atiegos cudu.

Wielo $\tau$ behardzo havet, wiole lute biny ropptawied homanitarymiôi fis Latropil frzesy iny jedrak pray wkoHywaniu firdy talnych waid doniogtych thah dolyty. Stad to inoohodzif, zo po Gdame proxne fixith z nspisami gomolomit bramigcy y raíczymy, zabawiamy się na korzy E ubogich, a tymozasem umieraje biedni z glodu, spieszymy z pomocq dia chorych, a tymezasem se nasze, szpitale karjkaturalnemi tylko dzielami filantropii, tak, to wobec takich zdrożnósci, humanitaryem na bok ustegpuje, by zalac sie gorzkiemi Izami.

Jużto najukochańszy nasz grơd rzéoszowski moze wszystkím innym miastom za wzor sluzye, jak szpitale nie powinny bye urzedzone.
Szpital izraelicki jest umieszczony w malej niskiej lepiance, znajdujacej zsiouna dobitke we brodku grobów starego kierkuta, a krajowy szpital powszechny miesci się po czésec w zbutwialym i walącym się budynku, niegdys dla dziadóv przeznaczonym; po czésci zaś w domu piątrowym, wybudowanym, tak rzec można, u progu - cmentarza. Zaiste chorzy tutejoi nie moga się juz̀ wcale na to nzalac, by $^{2}$ im nie demonstrowano ad oculos znikomósci świata!
Dzieje naszego grodu zawieraja zresztq spora kolekcye zabiegów, dażqucych do usuniécia oplakanego stanu sprawy szpitalnej. Ordynujacy lekarz szpitala powszechnego użalał się jeszeze 1880 r. na zdrożne stosunki w zakładzie, powierzonym jego opiece. „Gdyby bylo miejsce, pisze on w swoim memoryale, najmniej 150 chorych byśmy mieli $Z$ wielkim trudem mieszcze ich zaledwie ośmdziesięciu kilku, przyjmuje połowę o przyjecie proszacych, a wydalam chorych, żebrzacych z placzem o zostawie-

## Lud wierzy jeszcze w cuda.

Ozywiony jej wzrok spocziywal chętnie na wystawach sklepowych i bogatych strojach przechodniów.
Za nią od pewnego czasu postępowal krok w krok jakiśs mlodzieniec, który, sądząc te ma przed sobą dziewczynę lekkich mote obyczajów, przystapil do niej, powital jakby dawną znajomą i rozpoczął rozmowe.

W pogadance Marya z zupelną szezero\}cią wypowiedziala calą dolę swoją. Zapytana o adres mieszkania, w swej naịwności nie zawahala się ani chwili w odpowiedzi.
W ten sposób zawiaczala sie znajomose miedzy tym dwojgiem mlodych ludzi, jak tysiące podobnych..
Nie bylto jednak stosunek plochy.
W pare miesięcy pózniej mlodzieniec upadf do stóp wuja swego, jedynego ópie. Kuna i dobrodzieja, i'w yznal muswze milosc.
Wuj, czlowiek rozumny idóswiadczony, reecz zbadat, a przekonawszy sie, ze Marya jest uczciw, pracowita a przytem urodziwa dziewcyyt, zezwolil chetnic na zwiack, i priyift ( w dom jakby synowe. Wharye wrodtec etata sie dusen, pania domú jedyng jego ofdobz, a warazem ujubienica wuja. Figkna, wesola szezebiotika,


Już z drobnych tych ustępów nabrac można wyobrażenia o oplakanym stanje sprawy szpitalnej $w$ naszem miescie, pomimo, że przerożne zwierzchnosci w przeróznych czasach, palce sobie nadwereziyly na spisywaniu prósb, przedstawień i memoryałów, bądź do wysokiego Sejmu, bądḱ do wysokiege Wydziału krajowego.

We wrzéniu 1883 r. przedstawiła Rada miejska Bejmowi krajowemu, że szpital potrzebuje rozzzerzenia i powiekszenia ilości łóżek, że ma lokale duszne, ciasne, że niepodobna przypuścíc, aby wbrew poczucia humanitarnemu spoleczeństwa, jakby na uragowisko jego dobroczynnosci, stan taki nadal mogl bye cierpianym...

Wobec tego proponowala Rada, jako niezbedna potrzebe, wybudowanie wlasnego domu szpitalnego według zamiaru od dawna poruszonego, któryby kosztowal 38:000 zlr.

Na to, czytamy we wspomnianym memoryale, posiada zaklad szpitalny ozoło 8000 złr. i może liczye na dobrowolne datki:Kasy oszczédnosci okolo 5000 zır.*), a zatem brakłoby jeszeze około 25.000 złr. w. a.

Nie mogąc w inny sposób osiagnąc podobnej sumy, postanowila Rada miejska upraszas o bezprocentowe zaliczenie takowej $z$ funduszu krajowego, ns rachunek zwrotu kosztów szpitalnych; czyli czynszu za pomieszczenie

[^0]umiala uśmiechem swoim umilic tycie mę̨a i rozfaldować, wiekiem, praca i troską poorane czolo wuja. Lecz nie tylkó oni, ale i domownicy, czeladz i wszyscy znajomi polubili ją wkrótce, a co jeszcze watniejsia, it tak precdko umiala sighoswoit 2 swem nowem polozeniem, ze_niktby się nie domyślir jej niedawnej nędzy.

Wśród tego szczęscia jedna tylko chmurka zasępiała jej czolo - to jest: wspomnienic siostry. Kochala ją, szanowala a jednak wstydzila się jej, te byla slugạ. Pewnego dnia Katarzyna, będąc w potrzebie, bo zostala bez sluzby, przyszla do niej o pomoc. Marya przyjpla ją w przedsionku i przez shutąca wyslala jej jalmuznę jak Łebraczce...
${ }^{1}$ Biedna Katarzyna nie rzekla ni slowa, wyszla $z$ 'sercem zbolalem i dopiero na ulicy lzami się zalala...

Odtąd nie naprzykrzala się wcale wdzię. cznej siostrze...
Cale otoczenic Maryi nic nie wiedzialo - tem. Ta nieludzkose, ten brak milosci dla siostry, kitóra zastępowala jej matke, bylby bez wętpienia osiabil ten urok, jaki dokola siebie roztaczala. Wlardtee i Marya zapomniala zupelnie o

Szpitala, pohieqanegoscoreosnienodgtegel/

 tal yajac pasny bydynek niepifico
 na zawsze calq te sume, jakq mialby placic za najem pomieszczenia szpitala...

A co Bejm na to?
Oto doslowna odpowiedź: , L, 53,956. Wysoki Sejm na petycye gminy miasta Rzeszowa o udzielenie $z$ fund. kraj. pożyczki 25000 do 30.000 zlr . na wybudowanie-azpitala pow: W-Rzeszowie nic nie postanowil. 0 czem it. d. ${ }^{*}$ Dixi et salvavi animani shemtity

Pisywano przedtem i potem przerózine jeszcze prosbby - sporządzano plany, a jak nie ma szpitala odpowiedniego tak go nie ma, gdyz Sejm, majge na oku wykorzenienie ostów i kanianki dla braku pono czasu w sprawie szpitalnej "nic nie postanowil."

Czy kiedy co postanowi?
Do obecrej ch wili wiemy tylko tyle z pewnóscię, ze dla braku miejśca w tutejszym szpitala powszechnym urzędzić musiano $\dot{w}_{8}$ aresztach ratuszowych niejako ekspozyture szpitalna tak dla oblakanych jak i dla chorych niewiast niedoświata!

Nieprawdaż, nader zajmujące tajemnice $z$ aresztów ratuszowych ?!

## 

## Kraków, 5. marca.

(Wytawi projektow ne pomnik Mickiowicsa ifyaik konkursa).
${ }^{-1}$ (©) Dnia 7. lutego ofwarts sostala wreszcie wystawa projektów $i$ modeli na por
siostrze, Y̌å umyślnie nie daje znac o sobie, aby nie przeszkadzać jej szczę̧́çiu,

Falsnywem bylo to fej mniemanie. Siostra nie bylaby przeszkodzila jej szczęściu, a ten sam wuj, ktory ją przyją w. dom, bylby równies chętuie powital i Sfostrę i tem więcej ̧okochal Maryę zà jej wdzięcznost i milost siostrzang.

Tymezasem Katarzyna zaniemogla; musiano jq̨ odwieśś do szpitala. Choroba rozwinęła się dluga i cięžka. $Z$ calego dobytku, posiadala trochę odzienia i pościeli i maly pakiet opieczętowany który starannie chowala pod poduszke.

Kiedy pojednawszy sie z Bogiem, kaplan udzielit jej blogoslawiedstwa na wiecznośs, wtenczas uprosił̧a poskugaczki szpitalnej, czuwającej nad jej lotem, aby ów pakiet doręczyla podlùg adresu, zapewniając o swej wdzięczności nawet i po zgonie. Wkrótce potem zamknęla powielii... Pochowali ja.

W pokoju Maryi ogjén gore na kominie - przed toalctą palą̨ się dwie świece, ona trefi awe wlosy, usmiecha sig do siebie, - twierciadlo mówi jej bowiem, ze jest
maik dla najwigkszego wienzesa naroda poli skiego. Dzié ten stanowic bedide epbte - historyi sztuki naszej, pierwazy to bouiem raz zatadano od rzesbiarzy naszych, by atworzyli dzieło o monumeatalaym zekroju, ktoreby godasea było pamieoi wieszeza, a przytem zadoidotilo zqdania na ${ }^{\text {2 }}$ roda, ktory przez wiele lat shkial nat ton col fandngee. Trudnem tez bylo zadanie artrstóm; musieli bowiom nietylko stworzyé dxieło odpowiadajgce mymienionym wymogom, lecz, co niemniej watne, zastósowá pomnik do otaczajgoych go ram, tetore niestety nio eq na rynku naszym jodnolite, lecz róznostylowe, a nadto brak ta takze odpowiedniego tha. Pomimoto jednak, przysuad musze, przewytszyli oczekiwanía nasze, gdyz e 30 nadesłanych projektóm $i$ modeli, niejeden imponajace sprawis wrazenie. To tef thamy pabliczaości odmiedzaly myatame, praypatrujac sie projektom i szeptając sobie na domysk nazwiska twórców, przyczem zaznyczaj, jezeli głômna postád Adama podobała sie, sqd o calozci wypadal pomysing, wrzeciwnym razie przechodzono nad nim do porzadkn dziennego", chyba, ze architektonika kompozyoyi zwracała sanadto uwage, wypadkow jedoak podobnych tylko 2 naliczyébym mbgt.
Załaje, ze tak mało miejsca myznaczyliscie mi na korespondèncye, przezco, niemogqo opisać paszozególnych projektón, przechodze do wyniku sgdu konkursowego, w sklad którego weszli profesorowie: Zacharyewicz; Sokolowski i Odrzywolski, architekt Pryliński, a ze znawcóm pp.: hr. Lanckoroński, hr. Przezdziecki, Sierakowski, Römer i P. Popiel, oprócz członków zamiejscowych, tym celu zaproszonych, którymi byli profesorowie-artýsci: Guillame $\mathbf{z}$ Paryza i Zumbusch z Wiednis
Wyrok zapadł 3. marca po odbyciu dwóch sesyj i po 12 -godzinnych naradach. Pierw-
ladna.... Przywdziała strój balowy, kolce, brosze, przypiẹla kwiatek do skroni i znowu spoglaqda... Cudowna! piękna l... Juł prawie gotowa na zabawę, czeka tylko na męta.. Wtem weszla do pokoju poslugaczka szpitalna i podała pakiet.
Marya wziạwszy go do ręki, poznala po piśmic, ze od siostry i ze skwaszonạ miną zwrócila się z zapytaniem:

- Czegóz ona chce znowu?
- Ona?... ona juk niczego nie ząda...
- Jakto?
- Trzy dni temy yak umarla.

Marya pobladła ja Shustkar drıaça rẹką rozla mala pieczątke - $\mathbf{t}$ tworzy la pakiet i... znalazla wszystkie listy, które kiedykolwiek pisala do siostry... Poslugaczka opowiedziala o ostatnich jej chwilach $i$ odeszla. Marya pobiegla czemprędzej do kominka i listy rzucila wo ogien. Listy splonely, zamienily się w popióh... Po czarnych zweglonych kartkach, iskry, niby zy zmarlej przed zgonem-splywaly, gasly pomalu i pogasly na zawsze. - Marya udala siȩ wraz $z$ metem na zabawe - nikt przeciek nie wiedzial, te siostra jejr kucharka Katarzyna; zmarla!
sag nagrode ( 3000 sir) oteryinal projelt zigodiem „8witoz4, twóreq jego tratoowinnin Dykas; drugg ( 1500 shr) projekt Cot lihakiego's Warszany odrodzenie ${ }^{4}$ natrizecia ( 1000 ntr.) projett $=$ godtem , Wieszozowi narode Tadenaza Barqcza se Lwowa. Nadto otraymalo szesc innych projektow fisty uzuania.
Orzeczenie to jury wy wołało ogolme niesadowolenie, ito niebardzo nieskusane, tak mie. dzy artystami jak i publicznością. „Koło literackie* odwolało bankiet, majgcy sie odbyé na cześć nagrodzonych, a natomiast odbedzie się uczta na cześe - pokrzywdzonych. Miodziez akademicka, w liczbie blisko 400, zaprotestowala nroczýcie przeciw wyrokowi jury, a nawet powstał projett niewypłacenia 60.000 złr. złoLonych sa pośrednictwem tejze młodziezy.

Powszechnem jest mniemanie, ze na taki sqd wpłyaeli pp. Gaillame i Zumbusch, a szczególnie ostatni, którego uczniami byli wszyscy trzej premiowani artysci.... Stalo się jednak...

Opisu nagrodzonych pomnitóm nie daje, gdyı i najdokładaiejzze objánnienie bez fotografii lab lichaj praynajmniej ryciny, niemoze dać nyobrazenia o przedmiociō tego rodzaju.

Zresztq pisma nasze illustrowane pomieszcza niezawodnie wnajblizszych numerach dokladne kopie projektóm.

Napomkne ta tylko tyle, ze nagrodzony projekt p. Dykasa przspomina raczej studnie, 2 piedestału bowiem wyplywad maz przoda i z tyłu woda, przedstawiac majgca niby , ${ }^{2 d}$ drój mqdrosciu4, czerpany przez dwa u stóp pomnika umieszezone pacholęta, które zdaje zie rozmýslad, ile tez uplynie jeszcze wody, zanim wieszoz doczeka sig godnego pomnika.

## Lwow, 4. marca.

("Koorad Wallonrod" Zeleotakiogo)
(M.) Od kilku lat zapowiadana, a $z$ takę nie. cierplivoscia wyczekiwana 4 -aktowa opera Whadyslawa Zeleńskiego „Konrad Wallenrod" pojawila sig wreszcie we ozwartek d. 26 k . m. ns scanie naszej. Od mlodotci smej ngcil mistrza êliczay ton utmór Adama, nadajgcy sig tak zoakomicie za przedmiot opery. Przez przeciag 20 lat pielegnowal $\mathbf{Z e}_{\mathrm{e}}$ leíski, wygladzal i uszlachetniat ulubione swe to dziecig, at mreazcie stanal 2 niem przed publicsnoscię polska, by odniest nieswykty $\mathbb{F}$ dziejach muayki naazej tryumf, który go postavil odraxh - jednym reg. drie $z$ twórcag naszej opory narodowej, Moniuszkя. Libretto "Konrada'، napisanem 80 stalo przez WL Noskowakiego i Z Sarnookiego jeascre w. r. 1878, gdy jeden nstap „ „Koarada", a minoowicie „Alpuhara ${ }^{4}$ odegranym zostal s niezwyklem powodzé niem na koncercie © Warasawie. Autorowie libretta, traymajgo aig faifle biegu akoyi mickiowiozowakiego poamitu, ograniczyli pracg, swă do recitativów ichórón, przesco drioto syikato na wartotoi literackiej, zaohowlo bowiem caly urok poesji vielkie. go viestert

Skromne lamy pihima Waczogo nie doe zwalajq mi podae dokladnej trefici, jak rospisá rie o mazyce samej; wspomay wigol tylko, te opers nieposiads whádivej uwerz tury, leoz, rozpoozyanjed sie introdatoyy 0 smetnych i tajemniczych tonach, przecho-
 me westchnienia", którs tet zakóćcza dzieło i stanowi asjpyuzniejaze pérle w koronio calego ntworn. Nadswyozajne wratenie wywarly tet I I; akcie tercet i chór kobiet, - 2. wybór mistrza wśród towarzjezenia potgénego chórui i duet Aldony i Konrada. W 3. akcie tercet Hallana, Aldony i Konrada i chór rycerzy. W cawartym wreszcie akcie introdukcya, majace za temat burze ${ }_{n}$ której wrazenie tak silne, iz atuchaczy przechodzi zimny dreszcz. Tu się toz uwydatnił najsilniejj styl wagnerowski, który cechnje calg operg. Wieńcsy dzieło $i$ zekończe duet Wallenroda i Aldony wéród ogólnego chóra.

Całose dzieła Zoleńskiego robi impona. jgce wratenie, muzyka i tekst stanowis jednolitq calośc; to tez niebywałe powodzenie było nagroda kompozytora, którego bezustannie wywolywano, darzge burza oklaskóm. Dawno już nie widziałem takiego entuzyazmu w naszym teatrze. Locz nie ns tem koniec. Wazystkie warstwy spoleczeństwa Iwowskiego starają sig wyrazić wdzigcznose twórcy, to tez uczta po ucscie nastepaje na cześ Zeleńskiego, a w obtatniej chwili dowiaduje sig, ze dwie sceny zglosity sig jut do niego $z$ chgcia mystamienia ${ }^{\text {„Konrada Wallenroda", a mianowicie war- }}$ szawska i pragska,

Lancut, 3. marca.
(Wyjend hrobstwa Potockich do Berlina, - Stub hr. Romana. - Townrzyatwo amatorakiego teatra. - Poklosic harnawniowo).
(J. Z.) Hrabia Roman Potocki wras z hr. Alfredową Potock i i hr. Józefem, udali się do Berlina na aroczystości zareczynowe. Slub odbye sieg ma w ezerwen starotytnej siedzibie Radziwillowskiej, Nieświezu, poczem mloda para spedai czas dłatzzy w Julinie pod Eaícatem, gdzie temu lat kilka br. Roman wystawil wapanialy palac mýlivaki.
Lańcut zaczyna się ozywiad́l Dawno projektowane zawiqzanie towarzystwa amatorskiego teatru, przyazko do skatku pomimn dwoch .6cierajqoych sie 1 soba pogladow. Jedni bowiem zyczyli sobie, sby na poczqtel zawigsact towarzystwo wszosuplom tylto gronie blitszych i dobryah snajomych, wedtug zdania zaś innyoh, które aresstq̆ zuryoig tylo, uohwalono, aby zaprosić anaczną licesbe amatorek i amatorów i przyprowadzió do skutku azereg przedstavieg, w program lito rych wchodzityby znacsniejose astuki. To toz inicyator toatru i toj mystl p. S. K. wjat We swą regeg ster i organizaoye towarzjetwa; na wielky i roslogig, jak as nasze stonanki, skalg, - qui virra verra, osilo organizaoys ta wejdzie - tycie li ery praynionie odpovieduie do maviaxik owroce 1 Lu
 - tym roku nio posotal cetutrim pofeba
mpch rómiefaitor. Nie byld mpramdsie caijjidnego balu publicznego, ale c domach beviona sis ochocmo, asasemi nowet do 8 . raso, byly takte dwa wiecsorki kasynowa Oproce toge aport tytromj' preen cally sime bylkultywowany.

##  <br> Nienadowlen, 20 lutego: <br> (Zniluigele rechinkow (minaych)

Daia 8. lútego a rana zgromadsito sie tutojase K6Hto rolnicse w badynku sakolnym oolem odbycis posiedzenia. $W$ ciagu obrad nadessli do szkoty radni a panem naczelnibiem i sekretarzem. Kolkn przerwalo swoje obrady, a cofnawney sig $\approx$ tyl, - ustapilo miojsca panom rajoom. P. setretarz oznajmir nastopnie, te sdaje mu sieg, it Rada niekompletna, wylano wię do karczmy, czy tamte resztę radnych do tompletu usbieraé nie begdzie mozna, a gdy nie zdołano więcej radnych zgromadzić, wythómaczono sobie, te i tak byé moze, poczem p: pisarz oznajmil, te dsisiaj odczyta Radzie roczny rachunek gmingy 28 r. 1884.
Rzeklazy to, odczytal tez niebawem z dzienniks kasowego, niekoniecznie w poreqdku chronologicznym, dochody i wydatki, i to tak szybko, ze rzeczywiście trzebaby mied szczególnas pámigd i wysoki stopień wyzzztaicenia, by choó czefét tych dochodów $i$ wydattów sapamiegtac. Po ukończeniu swego wykladu, oznajmil, te jak co roku, tat i teraz przyjdes ci radni, którzy co roku rachunki podpisuj\%, do jego mieszkania i podpisza, bo w tej chwili nie ma czasu csekać. Co do obrachowania sieg z kasa potyczkows gminna, dodal, te nie ma jeszeze rachunków gotowych. Pózniej przeprowadze ruchunek, zapewnil p. pisarz.
Radni kiwnswasy głowami, proyjeli tak jasno im przedstamiony rachunet do wiadomosci.

Obecny temu przeprowadzeniu rachunków jeden z członków Kótza rolniczego, adwaty\} sig odeswab, te wydaje mu sie, jakoby ten sposób przeprowadzania rachunków był niewlaściwym, gdył według §. 70 ust. gmin. nie dziennik kasomy ${ }^{2} \mathrm{jak}$ to teras ma miejsce, lecz zestawiony rachunek roczny, wedtug prsepisanego formularza bzozegófowo znsprawiedliwieniem i dowodami kazdej pozycyi, ma byé przedłozony i do przejrzenia i sprawdzenia radnym dozwolony; te nie vidsial tu ani jednego przedłotonego lub powolanego dowoda, nsprawiodliviajacego dochód lub rozchod. Dostal tez zs to poraydng odprawe od p. pisarza, gdyt ten podniónieny pigíd do gory, obaypal go takiemi slowy, jakich mota $a$ calem swem 2yain nie shyssel.
pit violky polkors sapytal sie powtornie 6 oklonel, osy i pojedynoxym cilonkom gminy bgdrie wolno atiedy do wylotonego na 14Thdi rachunku zajrzed, th na co zaDftolomak pan pigars se on nikomn nie ponmala na wtrqeapio nosa do rachunkbow, i sa migdy rachunti do publicmato pregirsenia whlledane m gminio nio: byly, toi tego rolen mio mosyai Na tahio sanyrohorranie piase do Gimingt - nioktorny radni, osobisci
 Hentali ms owego biadith, Wikrylujqo te
colkonkowie K Sika robis bunt ganinie i poos ragdets illad grainio samacajos ajedon raduy. mawdaiamay magierke na glowe, wyskocsyl ne lamke askolng, a podaióndeny silns pravice abenatal tego trgbuna ludu i meatwal do roaditcia aig, bo rachunek wkohcsony of a gdy jeden a powatnych gospo4 darzy, radny, usilowal ich zatrzymać, zostak zakryjosany i outatni ze swiessonis glowa wyazedl zz sali obrad. Panowio zá radni, Itoray 2 urzedu co roku rachunki podpisuja, wraz 2 nacselaikiem gminy udali sie do miesskania p. selkretarza, by rachunek ryczaltom pryjjety saopatrayo awymi podpisami.

Byłoby mote nie od rzeczy, aby wydxial Rady powiatowej w Kolbuszowej zechcial - ta sprawe blitej wglądaq̣ói pisarza gminy pouczyd, te wedlug ustawy katdy ma prawo we wlá́ciwym czasie zajrsec do rachunków gminnych, i te zamkniecie takowfoh nieco inaczej jak dotychozas powinno się odbywab.

## Krooika mijesconta i zamiejscoma.

## Ressión, 7. marca.

* Zaręozyny hr. Romana Potockiego odbyly się w palacu ksiątą! Radziwildów w dniu 3 bm . 2 księ̧niczkg Matyldy Radziwiktowną. w Berlinie. Księziniczka Matylda Marya Elzbieta jest córką ks. Fryderyka Wilhelma Antoniego Radziwiłla, ordynala na Olyce, Nieświetu i Mirze, członka pruskiej Izby panów, generala przybocznego cesarza niemieckiego, i Maryi Duroly Elżbiely, córki margrabiego Henryka Castellane i ks. Józefy Pauliny Tayl-lerand-Périgord Na uroczystosé tọ przybyli o godzinie wpof do 10 wieczorem cesarzewicz, ksiąze Wilhelm (syn cesarzewicza), ks. Hohenzollern, wszyscy z madzonkami. Opróoz tego byla obecno cala arystokracya; generalicya i dygnitarze dworscy. Cesarz Wilhelm, z powodu lekkiej niedyspozycyi, nie móg swoja obecnością zaszczycić uroczystosci. W dniu 24 byli narzeczeni na przyjẹciu u cesarza, cesarzowej i zlotyli wizyte księciu Bismarckowi. Dniá 25 odbyi się wielki wieczór u dworu.
- Konferencye rekolekeyjne ks. Stanislawa Zalękiego T. J., odbywaly sieq w ubiegiyal lygodniu pray nader licznym wspofudziule sluchaczy obojge plci. Blitsze sprawozdanie z tych wielce budujacych i piẹknie wygioszonych konferencyj filozoficzno-religijnych podanem będzie obszerniej w najblizsxym Prsegladsie Rsessowshim.
*Towarzystwo Dobroczynnosci Dam. Niektóre panic, zachęcone slowami ks. ZaTęskiego, powziẹly zamiar zalozenia w Rzeszowie Towarzystwa dobroczynności św. Wincentego à Paulo. Pierwsze posiedzenie odbyło się u staroseiny p. Tustanowskiej a przewodniczyli mu ks. Zaiaski iks. Kanonik Gruszka, który oświadczyl zaraz na wsteqpie, io cake kroola pienięzna, zebrana ze skiadki urządzonej w kosciele Parnym w czasie konferencyj, wynosżqua przeszlo 200 zif., obrócong beqdzie na kamien wegielny tegok Towaraystwa, majacega na celu wsparcie ubogich i chorych. Prezesowa jednogiunnie obramo pania hr . Wallisowa, a po otrzymanin statutow, Gtore p. E. Jedrzojowiczowa podjọ/a się sprowadzic od Towarzystwa dobroczynnotoil \& Przemyfla, nastapi wybor wydziafu dain $14 . \mathrm{bm}$. 111 godz. przed poliudniom, - bigrze Towarzyetwa rolniczega,
- Uwiccenia rezerwT. Do tegorocsinych Cwiczet rezerizy powofani będg ofiberowio rezerwowi, asénterowani w latach 1880,1878 i 1876, dalej wisayscy olicerowie,s byli jo
daopoczni ochotaicy, z innych lat asentom runhowych kiórzy dle róznych powodów maioj jas jat 7 lat sfuzye muja, $i$ htórzy wakutek. togo jeszcze w restancyi sat z odbyciem d́wiozel obowigakowych; nastẹpnie of cerowie rezerwy, kidray uxupelnic maja dwiczenie a roku 1884, a wresscie wszysci niserwifici ssenterowani

$\bullet$ Komety rokn 1885. W pierwszych dniach marca widzialna bgdzie kometa, noszaca nazwe astronoma Encke'go ; w Kwietnix jodna $z$ peryodyczafch komet Tempela, wreszcie w lipcu lats sierpninkometa, $w$ rake 1858 odkryta przez astronoma Tulllo'a w. Cambridge. Rok bietgcy przelo w calem tego slowa znaczeniu jest ,komecianym", a tem samem wediug tradycyí powinien być dobryme dia gospodarzy winnic.

Koncert. W prayszlym tygodnia, prawdopodobnic we środę lub czwartek, odbeqdzie siẹ w sali kasynowej koncert Bromistasoa Derynga, solisty skrzypka zo wspofludzialem panny Emamy Kornitser i Emila Derynga, b. dyrektora warszawskiej szkoly dramatycznej. Koncert skfadać się begdziez 12 numerów, htóro jako ze wszechmiar dobrane, przyozynieq sieq niolada do przyjemnego spẹdzenia wieczoru. Zwracamy przy lej sposobności uwage na okolicanośd, ze p. Bmil Deryng, jako wielce zasiutony weleran sceny polskiej, siusznie liczyé moze na chętny wspóludzial publiczności.

- Śmiała kradziek. W tutojezej Radzie: powiatowej od niejakiegos czasu wydarzaja: sie peryodycznie wypadki ${ }^{\text {ámialych kradziedy. }}$ Przed niedawnym czasem, jak wiadomo z biórka 8. p. Niziofomskiego, skralzzionq zostala kwota 300 z/r. Mimo wszelkich poszukiwań i sledztwa karnego, które dotychczas jeszcze jest we toku, nie zdolano wyszukac zbrodniarza i sprawa zostaßa niewyjásiong. - - W dniu 3 b. m. znowu rozeszla się wieść, ze z podrẹcznej kasy tamlejszej zginę̧a kwota 842 zfr. Pieniądze te 0 godz. 11 rano tego dnia zlotone zostaly do kasy i zamknięte starannie, z przestrzeganiem wszelkich ostroz̀ności. Popofudniu spostrzezono brak takowych. Zawiadomiona o wypodku tym policya miejska niebawem rozpoczẹla dochodzenia, skutkiem których wozny tamlejszy Wajgel natychmias! przyareszlowanym zostal, na podstawie pewnych poszlaków. Obecnie oddana została sprawa ta w rẹce c. k. prokuratoryi, Wajgla w areszcie óledczym tutejszego sagdu osadzono. Z powodu wdrotonego śledztwa nie mo-. temy wdawac siẹ w blitsze szczegóły, na razia nadmieniamy tylko, te areszlowanego rzeczywiscie obciązajq silne poszlạki. Sledziwo sqdowe wyjaß́ni prawdopodebnie wkrótce te sprawe i jest nadzieja, 20 przy tej sposobnosci i sprawca poprzedniej kradziezy wykrytym zostanie.
* Ostatniz Lencznerów. Przed 10 do 12 laty wiele mówiono u nas i slyszano o zbójeckiej bandzie która pod dowodztwem siynnego Lencznera przewainie wokolicach Malawy, Krasnego i Kraczkowej nieszczẹsug swą działalnośc zaznaczala mordami, pozoga i rabunkami. Dzig̨ki bezustannym zabiegom sprawiodliwości zdołann oprysitów wyłowic i osadzić za lsratami w Wiéniczn. Największa czȩ̣́ć tej bandy wyginęig w murach więziennych, nie wyjmajac samego Lencznera, jeden tylko przetrwal 10-letnie więzienio, a jest nim Samuel Hochdorf. Z kohcem ubieglego lata uzyskal̉ wolnosid, bynajmniej jednak nie poprawiony, lecz zdaje siẹ z zamiarem popelniania nowych zbrodni, gdẏ juz wkroftoe po odzyskaniu wołności podpalif tuk̀ pod Sẹdxiszowam stodolg. Schwytano go wprawdzie, loas udefo mp siq czmychngé z wiequienia cledczego. W Tarnowie, poczem nkazal sieq w naszej okolicy, niepokolge jut samem zjawieniem sie miosakticow whe wspomnianych wioseks, Watelkie dolychczisowe usikowania celen prsyareszlowania niebezpiecznego indzwiduum, rawiodly.
niestoty, gdyi jat nam opowidadag, przyniowale on odgrataniem sief, do milcusonia wstysthich, ktoray sie $z$ nim spotykaja. W intoresie dobra ogola byloby bardzo do tyezenia, aby to tchoriostwo ustala i aby kilku meqtnych praytraymafo zfoczydic9. Zdje nam sie, to ruzpisanie nagrody na jogo giowe, unjpredzejby doprowadzilo do celu. Nietylko bojath, leca ichẹ́ niesprawiedliwege zysku powodaje bowiem niektorych, te zalajajg mieisce przem bywania Samuela Hochdorfa, W abiegdymtygodniu areszlowano nawel niejakiego F. $z$ Kraczkowej, htórego o to podejraywaja, to dawad przytufek temu abrodniarzowi.
* Kalendarz prayelowiowy. Pan Karol Rychter, inżynier i administrator dobr br. Wallisowej, wydal (drukiem J. A. Pelare) dla szkớ ludowych swego zarzagu 12 tablic kalendarzowych, wedle miesiecy, zawieraiacych w wybitnym roiznokolorowym druku przypowiésci i reguły wlościadsskie, odnoszq. ce sie do gospodarstwa rolnego $i$ domowego, a zestawione $z$ tradycyi zrodel, sieggajqcych nawet XV winku. Tablice to wywieszajq siq wedle miesigca po kolei wizbie szkolnej. Tam je dziatwa odczytuje samem spojrzeniem i wpaja sobie w pamiéc piqkne i azyteczne prawdy. Wydawnictwo to uważać nalezy za bardzo potyteczne i niewq!pliwie znajdzie ons, szersze 2 czasem zastósowanie, jak sobie zrazu autor zamierzyl. Kalendarz takowy opiewa na miesiag marzec: Leszczyny, osiki i wierzby switną; na iwie narastajg kotki; éniedki i ranne cebulki kłuja sieq 2 pod plésni. Wszelkie ptactwo bfotne i wodne, wracajgce $z$ cieplic, ciggnie wlasciwie tylko nocq, kiedy wiẹksze plactwo sznurowe i klaczne i na dzién wędrówhẹ swoja niekiedy przecigga. Suchy marzec, mokry maj, - bedzie zboze jako gaj. - Kto sieje groch w marca, bẹdzie gotowal w garcu; a kto w maju-w jajn.-Pojednana przyjatuí, by marcowy lod (nie trwała.) - $W$ marzec, niejeden zadrze brode starzec. -4. Na świẹtego Kazimierza, pokoj ̉owcy $i$ zwierza. - 10. Czeerdziestu mẹczennisów jakich, czterdzieści dni po nich takich. $-12 . \mathrm{Na}$ swietego Grzegorza, idzie zima do mor 1 a. Swiẹty Grzegorz wielki splawnik, nad wszystkiemi rzeki \awnik. - Grze juzz wiẹcej; lodki pfaczą, rzeki warczą, brzegi 2naczя. - 19. Swiẹty Józef oblubieniec! klóra panna, przypnij wieniec! - Wzejda kwialy, a wíród wiosny jut motyli pẹd milơosny. - 21. Swiẹty Benedykt w pole z grochem, Woiciech $z$ owsem jedzie, Stanisław z Inem, Filip tatarke wjwiezie.
$\dagger$ Kornel Piller, whaściciel najstarszej polskiej drukarni we Lwowie, zmarl'w ubiegigm tygodniu po 10 letniej chorobie. Zmariy pozóstawia po sobie pamiçc gorliwego wydawcy $i$ prawego obywatela. Pogrzeb odbyd siẹ dnia 4. bm., a nad mogilg przemówil goraco p. Platon Kostecki.
*,Gazeta Narodowa"c, dotychczas wlasnoséc pp. Dobrzahskiego i Gromana, 2 dniem 3. bm. przeszla w inne rẹce a mianowicio nabyl ja dr. Czerwienski, wfaściciel zalkadu wodoleczniczego Fürstenhof (w Styryi), załozjciel i byly wydawca Reformy. Obowinzki wydawcy, tudziez naczelnego redaltora zostaly poruczone p. Platonowi Kosteckiema. P. Jan Dobramíski wyiechal do Mentone dia poralowania zdrowia.
* Wradyslaw Zelenski, twórca opery , Fonrad Wallenrod" urodzir sị w r. . 1837 Wrodkowieach pod Niepofomicami. Wr. 1846. widziny go w Krakowie, dokgd przeniosla sị matike jego, utraciwszy wo pamieqtoym tym roku - męta. Woześnie jut pieleggnowaß Zoleáski munyke, do której niezwlite zdolaosci okazywaf, powatniejeze jednak studya datuja siẹ od czasu utofoczenie giminasyume w - ktorrymto peryodzie ksztâeir sie pod kioTunkiem Mireckiege, ateron opery $n$ Nocleg $w$ Apeninach": W czasie tym robil czeste wy-
ciocski do. Wiedaia i Dresdra, a odtr. 1859 przobywd w Pradze ówiozq̣o tie wimusyce pod pręewodnictwem Krojci' ego, Itóremu. glównie zawdziquase kruntownose swogo wykeztakcenia. Od r. 1806 de 70. miesakef $w$ Paryiu, gdzie dohoticayl siwyeh studyow muzycznych; majac za maucyycieln Danictego.
Twórozof ל̇elehskiego skiania sie try liry zmowi, W piéfinch jego, z których naj
 Jaruichy' ze Etaraj Baf́ai Eraszewskiego przewata sifl t. zw. szeroki, a kompozytor ma aa uwadze przedowszysiliem calost muzycznę. Utwory jego solowe na fortepian i skrzypce nosen sflady wplywu obcych mistrzów, a preewainie Schumanna. Byf tez Zelehaki czynnyuin na polu literatury muzycznej, taty u aas ubogiej, a owocem tej pracy jest ,Nauka harmonii", napisana wspolaie $\varepsilon$ Roguskim. Obecnie talent Żelengkiego zablysugh w calej polni, dowodem ozego przedstawienie opery jego 4-aktowej ,Konrad Wallenrod", titórs wienczy go sfawą pierwszorzędnego kompozytora.

Zblegly kantorzysta. We Wiedniu zbiegl kantorzysta Weymann. Ile dotad stwierdzié zdofano, oszukal swoich klientów na 100.000 zfr. Ze soba mogl wziad 10 do 15 tysiẹcy zlr. golówki. Weymann jesscze w roku zeszłym zalrudnial w swoim kantorze 28 osób, których place roczne wynosily 25.000 efr. Ostroznie wiec z zakupnem losów nai raty od ${ }^{\text {ms }}$ "windlerów ${ }^{\text {E }}$ wiedenskich.
*"Gordon, wódz angielski w Afryce, zabily w Chartun, wedle opisúv gazeciarskich mial byc mady, chudy i niepokazny.-Patrik Gordon "Sobieski," który przed trzydziestu kilku laty na jelenie polowal w kniei hr. Dzieduszyckiego na Beskidzie szerokim, ijl słusznego warostu, silnej budowy, bardzo przystojny $\mathbf{i}$ okazaly Szkot o bujnych kasztanowatych, lekko kręconych, ślicznych wiosach diugich, ulotenia wytwornego a nie przesadaego. Jako ówcześnie przelozony działu rycin i obrazóm Zakładu Ossolingkich we Lwowie, przyjmowalem go tain, gdy prayszta kolej na mnie. W księge gości zapisal się z przydomkiem "Sobieski", objaśniujac iz ród jego pochodzi 2 wnuki Jana III. Wişc mu pokazywalem prócz obrazow, takze rodziny Sobieskich ryciny, zbioru ś. p. Alexandra Batowskiego, który Tacznie z zbiorem Ossolińskich stanowil rzeczony dzial, Muzeum zwany. Niepomailu zdziwiła mnie dokladna znajonoséd dziejów polskich a najdokTadniejsza dotycznio Jana III i rodziny calej. Tylko moze jeden Fr. Liszt, slawny pianista, wyrownal mu w tem, a obudwaj mogliby byé nauczycielami niejednemu zarozumialcowi naszemu. Wracajac 2 tolomyjskich lowów, byl wielce uradowany te powalił jelenia ogroinem dorówny wajqcego chyba amerykanskiemu 1 szkockiemn. W yprane lowiecką podjal dla klubu mýsliwych, ktory wówczas w Edymburgu mial urzadzac' wyslawe sfiqlową jeleni. Twierdzif, te jego jeleń polski zupelnie dotad nieznaiay begdzie ozdoba wystawy. Jako oficer gwardyi goralów szkockich ,hiklenderów", na wieczór w doma hr. Dzieduszyckiego gospodarza swego, wystapil w mundurze pelinym i wywolal rumience na licach, bo mundur gwardyi szthockiej datuje się jeszcze z czasóm Rzymiaa, taki nieprzymierzajac, jak to maluja \&w. Floryana. Czyby to byl ten sam Gordon?

## Ssczesny Moravosh:

- Straceniez przeazkodami. Ookroprien zajáciu podozas tracenia zbrodniapza dowosza 2 Bxeter w Anglii. Niejaki Juhn Lee; kíory zamordowal swh ohlebodawez ynię, straconym byd mial dnia 23. Iutego. Ruszlowanie jêst zwyozajan angielakim tak urzgdzone, te sbrow daiarz elojgey pod subienica, z zaletonym nadisyje stryoskien, w chwili krytyozaej zepada siẹ $w d O f$, welhatet otworzenia sie pod niw drawiczelo. Otworzenie to nastịpuje prses usunigcio malego poprzecraego belka. O16s zdarajlo sitgi io drawiozki w. dinej chwili
 zostal pray ijefu: Odppowidytino ge wipo io tridai, aby tymerasem msuagh proesaliode, ald sbrodniartowi widootnio asceithio spolifinitas gdyt prty powtóriepa a mawel i trsociememioy szaniu drawiezki ani $\ddagger$ \#ess siç olvorayd. Choiamb po ras cewarty praystapió do ogzokucyi, leek obecny escoryf nie posirolt ne to erdal wit do Londynu i wyjednol Leema plathationic od kary \&mierci, ktora opoding woli troflowej zamienioną ma byé na tara wiqzionnă.
- Najdroigra kolqhika. Z hodicen ze. szlego roku licytowano wondynio bibliateke Sir Hayforda Thorolda. Zeby dać poigcie o nadzwyozajnej rzadkosci jak niemaie tusztownosci tego ksiggozbiorn, doté pray toczyc, te jedno tylko drielo sprzedano po diugim targu $2 a 3.900$ funiow szlarlingews t. j. przeszio 40.000 zir. - Niedziw jon daak! Bylato „Biblia Sacra Vulgata", najpigkniejasy pomnik satuki drukarstiej, pierwsza ksiega, drukowana cacionkami ruchomemi w latach 1450-1455, przuz Gutenberga i Fusta w. Moguncyi. Sliozny krój czcionet i odcisk sam zachwycié moges znawców, lecr kaidego zdumiewa polystr, jaki czernid\{o dotychoent jeszoze, po latach przeszlo 400, zachowala Biblia ta znena les w áwiecie naukow ym, czezogólniej francuskim, pod nazwiskiem Biblii Mazaryniego, do czego powód dafo odkrycio jej w wiekn 18. w bibliotece Mazaryniego w Paryzu, dokonane przez bibliografa Debure
- Ogromny postep oywilinacyil Now brod wynolad Ameryknin Heram Mazio. Jeatto rodzaj armaty rewolwerowej na trojn noga, kartaczownicy. Utraymuje, to dziaio tukie, raz nastowione, samo strzela bez przerwy, dopóki tylko dostarczaja mu Padunków. Ladunki utwierdzone sa na pewnym rodzaja laśmy, nawiniẹtej w magazynie dziâh. Gdy amunicya jednej takiej tasmy zostunie zuzyta, Lrzeba tylko nowa taime do konca starej przyczepic, a ogieńn moze idé bez praبtrwy. Do obsíugi tego "cadownego instrumentut wystarcza jeden artylerzysta, klơry iloéd strza\ów moze posuną́ do 600 na minutẹ, - Ce za postẹp cywilizacyi!

Rekojmie pokoju europejekiege bardzo pokazinie wyglądajg. Na stopie pokojowej znajduje siç pod bronią $3,400,000$ ludzi, a w razie mobilizacyi cyfry te wyrastaja do $11,320,000$ z $15,000 \mathrm{armal}$. Utrzymanie lege zastępu obrohicow pokoju kosztaje rocznie 3,840 milionów franków, co razem ze stratio mi , ponoszonemi trisutek nieprodukcyjnosici zolnierza, wyniesie okragig. sumle 10,000 milionów franków. Wobec takiej asekuracyi, mozna spad spokojnie!

* Samobdjstwo jako przemysk. Rzeas dziejo sie w Parytu. Wiectorem na ulicy Pierre Charron, thom ludai oloczyl czlowiekm, który w rozpaczy mówî monosylabami. „Krysis zniszczyła mnie do szczętu... \&ona... dziedi.. glod... dwa dni... lepiej umrzect" Wyịi rewolwer, zmierzy? do siebie i pad na miejscu. Zaniesiono go do pobliskiego domu i rozple:to na nim ubranie - koszula cala zaltrwawiona, oddech ustat jut prawie. Jeden z obecnyolt opatrzywszy go, przemowil do serca obecnycly, aby pamiẹtalio zyjaçch, teórych pozostavin? Wezwanie osiagnęo stutet, posypila sict drobna monela, a i pięciofrantówki do té pelusza. Policya! tios sig odezwâ a Mumit: Wyraz ten jak iskra elehtryczna oddzialal na zbierajacego skiadte i-zmarlego, gdyz obaj zemkneli w mgnienia oka.


## TEATE HASOCKIEGO

Balkak, prededa mionia niedaielordnia
 witlu cieta wyoh sala byla asczeline rapel. miona, do drego prijorynil aig niomito lucisay satiop gofici sotalicy. Opergets mjetamions

bythotci i jas dormozas oceniliśmy poniekad aidtyotycene wily biorgce nioj ndsial. I drié zeatom powtórzyó musimyi to calobé -ypedta stosunkowo weale dobree. Wr roli tytufowaj tyme razem wystapita panns Ryglewckai: Potiewnt wiemy, te to by l ppierwzzy jej debiut naddeskach teatralnyoh, zatem niewlatoviwa byłaby hrytyka bes pownej poblatliwoEvi; skreslona piórem i shyt ostro zacietem:

Artyethe ta jest nosennicq wiedeískiego konserwatorynm. W fíiewie jej znad pewna szkofg i dokladne obznajomienie sig $/ \mathbf{z}$ zasadami muzyki wokalnej. Glos jej mity dla acha, pefen sity, szezególnie w tonach wytszych, sprawis nader Korzystne wrazenie, i prizekonuje nas, te panna Ryglewska, jato spiewtexka, przy odpowiedniej pracy, zajag bedzie mogła zaszczytne stanowisko. Ze zdolnósci sq po temu, nie de sie zaprzecayco, gdyz calà own tak trudna, partys odspiewala p. R. nader poprawnie i cyysto, a $\quad$ w miejscach niektorych $z$ silaqi niezwylkem przejeciem sie, wikazujquem; ze wrôzba naszs co do preyezłosci tej artystri, nie jest bezzasadną Jak tatda reecz, tak i wystep riedzielny p. R. mial takse odwrotng strong medalu. Rola Halki jest na wokrós dramatyczna $i$ oprócz dobrego spiewn wr. maga takte dobrej gry. Trudno zaś wJmagad, by artystka debiutujaca po raz pierwazy na scenie, zdołała mywiazad się nalotycie 2 tak trudnej roli dramatycznej. To tet sratad niepowinno debiutaritki, so gre jej uwydatailisimy, jaizo ujemnạ strone zresstạ szceéliwego jej mystepu jako ápiewacki. A propos gry podnieśe talzze musimy, jak niestosownem i niesmacznem było postepowanie az nadato widoczne, niektórych artystek, które w sposób wcale niekolezeński, a nadto graniczacy prawie z lekcewa. zeniem publiczności, staraly sieg przeszkodric grze i obałamucic panne R. na scenie, co nie uszlo uwagi zgorszonej pablicznosci, która, umiejq̨ wynagrodzie dobre chẹci debiutantki, obsypywała jq rzegsistemi oklaskami po katdym akcie.
Sympatyczny wysteg. p. Kliszewskiej w roli narzeczonej omawialismy juz wrok zeszłym. P. Tsborski jako Janusz uzywal dobrze swego glosu i gral tak dzielnie, iz nic mu zarzucié nie motna.
W poniedxialek dnia 2 b. m. danym byl "Quodlibet" na dochód Whadysłama Kicińskiego. Rzadko kiedy vidujemy sale tak przepełniong jak na tym dniu. Dowod to najlepszy sympatyi a publicznósci, jaka pozyskal sobie p. Kiciński. Przedstawienie to bylo rzeczywistem tryumfem dla beneficyaqta, który wystepami swjmi przekonạl nas, te jest artysta ze wesechmiar rutynowanym i. jestéimy pewni, ze $z$ równą tyczliwósciq preyjełtaby go i publicznóść stołeczna na destach swej sceny. ,Jedno słowo do ministra", znakomits komedya iv 1 akcie, osputa na powaznem tle historycznem, posiada mazelkie warnaki stalego ntraymania sie $\approx$ repertoarze. Beneficyant $\overline{1}$ roli Janka pacybuta rospinal tyle humora i naturalnego, waale nieprzesadzonego komizma, to serdecznie ubavil pablicznoté. Bardso dobet takte byla pani Kliszewska jako Natalia. P. Szattievioz I pader trudnej roli Salowona Oppenheimera vywiazal sie s rsedkg cumiennościg, gra jego piepozostaviala nic do tjesenis, itym razem takze potruierdsila nasze zdanie, któréfmy o nim -ydali, nazymisc go mydilacym inteligentnym altorem. Pan Wierabicki, recte Oskar, E roli Kaunitsa wyrobil udatny, filigranowo wycioseay typ atarosivieckiego dyplomaty. Operothe jednoaktowe "Cxuła struns " byla Twiotaic odegrent W wojnie o tancerke preokonalitmy vie, te. p. Kliszowska wroli Ely yedt rrecoy wifcio nadswyozag mily. P. Kicinoli zal' jeut niearownanym Baltiaza-

Prsedstawionie trwito do pól do 1. po pólnooy, tmiało wiego motna bylo opubei6 „Wujessika Alfonsa', na'coby sig i pu-i blicznote chegtnie byls zgodzila.

Jutro odbegdaie: aig nieodvollalnie ostatnie preedstamienie: Na dochód p. Ssuthiewiozs wystawionym begdtie „Rozes Sandor, obras sceniczny z zycia zbójców wegierskioh; I $\quad$. 4 attach, ze épiowami $i$ taíoami Edwarda Doria, tlómaczony prses beneficyante Jana Szutkiewicza, z musyki, K. Keibera. Do tychesas mielíamy kilkakratnie : aposobnosé zapoznania sig z po Szuthiewiarem, jako z aktorem pracowitym, zdolyym is przejmującym aię duchem ról sobie powierzonych. Nie watpiny tedy te jak najlepiej orvięte sie i w sztuce Rozea Sandor, ewhaszcea, to jako tlómacz mial sposobnośd glegbiej wniknad w : mydl tego utworu dramatycznego, od́́wierciedlajqcego nam ustep z. tycia osławionego opryszka z Altöld we Wegrzech, Ltóry dopiero ostatnimi czasy uzyskal wolnośc, odpokatowawsez sbrodnie swe kilkunastoletnia kare $w$ Kartausie.

Pan Lasocki bawi mieście naszem preez $\delta$ tygodni, zapoznal nas $z$ nowazymi utworsmi sceny; a przyznad musimy, ze nie ssezedzit pracy, aby uprzyjemnió nam wieczory, a sobie zjednaó uznanie.

Rachujemy wiegc $z$ pewnością na to, ze publicznośé nie pomipie sposobności, by licznie pozegná towarzyatwo, ttóre bądz co bądえ jest najlepszem prowincyonalnem, \& tem samem sachęcic takowe do odwiedzenia. nas w krótkim znowu czasie.

## Dhial RKonomicany.

- Wybory do krakowskiej Izby handlowej. W dniu 3. bun. odbyly się w Krakowie wybory $z$ kuryi wielkiego handlu do Izby handlowej i. przepaysiowej, Liczba . uprawnionych do glosowania w ynosił̌ wokręgu wyborczym krakowskim. 330, udzial w glosowaniu wziẹło 21t. Wybrani otrzymali: Zyguunt Szancer, dyrygent flii Banku hipotecznego, 152 giosów; Albert Mendelsburg, bankier, 152; Jakob Bober, kupiec. 128; Birsch Landau, kupiec, 114; Maurycy Fritsche, spedytor, 108; dr. Fobus Salomon, adw. 2 Tarnowa i wlaśc. domu komisowego, 97 glosów. W okręgu wyborczyw tarnowsko-rzeszowskim, Z kategoryi większego handlu wybrani: Herman Merz, ajent haidlowy w Tarnowie, 147 glosami; lzak Holzer, bankier w Rzeszowie, 146; Markus Schönfeld, spedytor Wrakowie, 144; Samuel Schlesinger, kupiec zbotowJ w Krakowie, 143 giosami.
Wybory te wypadily o tyle dla Rzeszowa pomysinie, te naszema stanowi kupiockiemu dostal się przynajmniej w udziale godny reprezentant w osobie p. Izaka Holzera. W ogóle zaś nie ma kraj powoda zadowolonym byé z wyniku wyborów, gdyz po wiẹkszości dotychczas wybranych fatwo mozna poznad, te nie interes kraju, lecz uboczne wplywy wiedehskie skrzetnie kierowsly wyborami... wplywy, pozostajace w ścislym związku z samolabnemi daqinościami matadorów pewnej instytucyi finansowei, która trzymająo. się Pacinskiego: ,sic vos non vobis" juz to co najmniej ma na okn dobra krajono, jej pieczolowilosei powierronych!
- Dostawa dla armil. Jezeli nie zajds jakie nadzwyczajne i niespodziewane przeszkody, to zdaje sier te sprawa doslawy dla armii zostanie przyniojmniej czę́ciowo zalotwiona pomyślnie dla krajowego przemysiu. Powiadamy.: czéściewo - odnosi się to bowiem tylko do tych rękodsiel; ktore uiywaja skory jako surowego materyîlo, giównie zás do szewstwa. W ministorstwio wojny nie dano wprawdzie wrylanefprzez wiec depulacyi pozy-
praed wniesieniem oferty, ale szef intetudantary wojskowej fan. Lambert praypzelif poparcio wedling inötnosci. Jest sapewnionem utworze
 winiesiony, a przy tyczliwem popurcia Koha, priy niezmordowinej gorliwofei posfa Lewakowskiego iv wobec danych vo sfer rzadowiych chod ogólnikuwych poręczef, jest nadziejan, te nasiv oferencil sie utraymaje: Finansowe poparcie Banku krajowego jest rowniek juz tupèwiane.
- Koflas rolnicee! Od ostatiniego ogloszenia zawiazady sị nastepujace kólià rolnicze: 260 Subow (prw: Tarnobrzeg), zulotyr P. Henryl' Diláhiski,'delegàt 261 Ofpiny (pow: Jasło) zah: P. Bdmund Eozîhski i pp. Rogawscy, 262 Skwarzawa nowa (pow: Zofkiew) zaf: P. Mieczysfaw Bazenin Mniszek, 263 Kniaziołuka (pow: Dolina) zal: p. Jerzy Klimowicz, 264 Wilkowice (pow: Biala) zal: p. Jan Kaszycki, del. 265 Wojaszówka (pow: Jasio) zal: p. Bdmund Lozihski, 266 Nawojowa (paw: Nowy Sacz) zal: Edward Ad. hr. Stadnicki, 267 Eodygowice (pow: Zywiec) zal: ks. Jan Miurlomski, 268 Nowe Miasto (pow. Dobromil) zal: p. Aleksander Praglowski, 269 Staromiéscie (pow: Rzeszow) zal : ks. proboszcz Józef Stafiej. 270 Biafobrzegi (pow: દańcul) zal: ks. kanonik Jędrzejowski, del., 271 Wielowies (pow: Tarnobrzeg) zafozyli pp. Henryk Dolański i br. Jan i Zofiar Tarnowscy, 272 Bolesfaw (pow: Dąbrowa) zuf: p. Sroczy inski. 273 Tylmanowa (pow = Nowy Targ) zal: ks. kanonik T. Pucifowski, 274 Ostrowsko (pow : Nowy Targ) zal: p. WPadysfaw Strowski, 275 Kąclowa (pow: Grybów) zal. p. Jan Dutkiewicz, 276 Wilamowice (pow: Biade) zad: ks. proboszcz Andrzej Kondolewicz, 277 Hawfowice dolne (pow: Jarosfaw) zal: p. Maryan Fells, 278 Rzuchowa (pow: Tarnow) zad: ks. dr. Kopyciński. - Jako czwarty czlonek ZZałotyciel" Towarzystwa przystapil pan Artur hr. Polocki 2 Kszeszowic \& kwotą 100 zir.
*W handlu zbozowym panowal w ostatnich czasach, przewainie nia wszystikich targach europejskich zupeiny spokoj, 2wfaszcz wobec narad nad ciem od zbota. We Lwowie byla cena owsa stalg, kukurudza nie miala popytu, a o pszenicę malo się dopytywano; przeciwnie jęczmien poLgdany, nasion olejnycb brakio, a co do nasion knniczyny, to tylto o najlepsze gatunki dopytywano się.
* Zakaz wywozu nierogacizny do Prus. Deutscher Reichs-Anseiger donosi, se z powodu wybuchnięcia zarazy pyakowej j racicznej między nierogaciznę, sprowadzaṇ z Węgier i Galicyi, zakazuje rzad pruski wprowadzania świn z Austro-Wẹgier do Prus.
- Kalendarzyk myśliwski. W marcu polowad wolno na: sionki, cietrzewie, dropie, i pardwy, plactwo blotne i wodne w ogólności.

| Cony rozumieja się en 100 kilo |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ziemiopiody | RZRSZÓW | RRAEÓW | LWÓW |
| Pssenica | 7.75 do 8 - | 7.90 do 8.60 | 725 do 8. |
| tylo | 6.50 do 7.- | 7.-do 7.40 | 6.-do 6.60 |
| Jẹcsmiot | 6.75 do 7.30 | 7.-do 8.25 | 6.-do 8.- |
| Owies | 6.75 do 7.25 | 7.30 do 7.90 | 6.25 do 6.73 |
| Konies | 45.-do50.- | 12.-do 52.- | 45.- do 54.- |
| Azopak | 12.-dol3.- | 12.50 do 12.75 | $11.50 \mathrm{do} \mathrm{12.25}$ |
| Groch | 9.50 do 10.- | 8.- do. 11.50 | 575 de10.- |
| When | 7.75 do 8.- | 5,50 do 6.50 |  |
| Okowita | -do | - | 27.50 do 27.75 |

W Rzeszowie ostatni targ byl bardzo ozywîony.
W Krahowie \& powoda braku eagraniczaych Kupców targ byd slaby.
We Lwowio tendencya stîla.

na ktoych katidy, nicbegdạc weale mazykalnym, ogegrac witegethi Wryj, foini if tateobt. i-go rodsaju instrumentach, aystem walcowy zastappiono tak 2wang
akorrana tolitura, ne ktoroi wycieto sa odpowiorof wyeigie eq odpowio-
dnie ulworowi nuty tak, is kaida toktara ddgryit kaida tektara
wa inny tawniek.

Artstom caaruo-politurowany z 6 tektarami, eloganckq teka do proechowaniatychzois arzynky 20 sifr. Aristell z iadrem dẹbowym, bardzo
oxdobay, $\& 6$ tektarami, oxdobay, $z 6$ toktarami,
tekg $i$ skrzynket 22 sir
dyncze toktary po 60 ct - politorowany $k 6$ trkturami nut i skriynkq 25 zlr. Pojeyestrowane conalkl sobawek, cowaro taiog tektur nutowych, prospekty i wielkie wyraione po czeaku lub niemiecku, darmo i franco. Prosimy adresowac;
. k. Hof-Galanteriewaarenhans =,,zur Stadt Paris" in Prag, Zeltarergase Kro 15.

Roborantune, wlosy i brode tworzaca esencys, na podsta wie naultowej; rosticznym skutkomopierajacy sig środek przeciw wypadanin wlosow, Tyainie, tworzeniu lupiedy. isinieniu wlosów. Jedyny, raeczywiTcia skutek udowodrafalicy, tworzary
Eas do Möbd, wschodui sirodek upiękazajary cere twarzy, sprawia naturnloă delikatnosé, bishosic i pighnoje cinka, usuwa piegi, plamy wątrobinne itp. Cena 85 ct . Karpacka woda $z$ sallogiowym howasem do plukania nst, jest siezbędnie potrzebną do utrzymania i zachowania pighknych zȩbów jakotei do pielggnowania sztucznyeh. Uimierza takie bol zeqbow i zapobiega cuchniecin $x$ ust. Ceua Daszki 60 ct
Koinctikum, olejek wzmacniajacy wlosy, delikatny í nieoceniony, ezyni wiosy ukiadne i krocqee. Flaspkn 1.50 elr na próbe 1 ar . Bowquet du Serall do Arolich, najprzedaiejszo perfumy do chuslek od nosa. Z powodu, swej cloganckosci moze sfulyc take jako praktyczny podaranek. Cena 1.50 a Pr i 80 cl .
Erolicha Fora-Poudre ©o Rb, ro iowy w dxies, liliowo-binly w nocy. Najdoskonalszy sirodek do pu.Irowania, jaki dotad istnieje; nadaje twarzy w okamgnieniu líniąca bialoté, gladkosé i delikatoosé i tryyma sig doskonalo, nie do pornania. Cena eleganckiego puderka 50 ct
Grolicha rotowe-Fiora pleleceydio, najdelikatniejarg, - Plynna, roslinna czerwonośé na wargi i lica, tworzy ognisty i ifywy inkarnat. Cena tiagki 50 rnt
Crolioha Florathanktura do farbowania wlosow I brody, zapelnic nieazkodliwy, naturalny itrwa To barwiący ifodek otrzymania wasyatkich atopniowad kolorów od blond ai do najeiemniejese branatnosci. Cena wielkiej ory ginalnej flaski 1 elfr. 20 ct .

brode i wzmacniajacy środek. $\mathbf{Z}$ powody tego posilajagcego $i$ ozywinjacego priymiotu uiywano takie , Roborantium" $z_{\text {naj- }}$ lepszym skntkiem w siahości pamięciowej i bólu glowy. Cena oryginalnej fasaki 1 uir. 50 cent, na probbe posyla siọ flaszkep za 1 zif.
Grolicha Flora-Hair-Milikoie, maléko wlosy odmladzające. nie jest insdną farbą wlosów, lecz posiada prawic cudowny praymioh, nadając siwym wlosom pierwotay mlodociany kolor. Flora-HairMilkon jest od wiadz lekarskich doswiadczony i polecony ; dziala an horzonki wlosow i dajo im potraebna iywnosic, oddala lupiei it krosty i dnje wlosom pieny polysk. Cena wielkiej oryginaloej taszki 2 elr.
Irolicha Poudre depilatoiro, oddala wioay z aiemilych miejsc pownie prǫdko. Cena jednej daszki 70 cnt.
Grolicha aromatycua woda ma trpleze. Nieprawidfowe pomnozenie \$upiezy jest czesto prayezyna wypadania wlosów i lysiny. Dtatero traeba saraz wczonie zapobiedz pray zjawienin ię lej choroby, stosownem uìyciem tego írodkn, który nalychmiast usunie a pewnoscia dysing wypadahio wlestow. Thlimin pe-
 na podstawic wielu skutków sị opierajac, "aromatycena woda na Rapiei'". Dkiycio jest pi jedynere a skich alosatroday. Cena duicej Ansaki 1 elr.
Pomada $z$ kwlatiow majowyok, robiom ze świektch kwialow wjoaennych. Pomade $t 2$ a wialow majowych, polcen aieq do pielọgnowania wosow, ochrania on cakze awojemi zbawiennemi częcinmi skiadowemi prsed wypadaniem, Iworzeniem sig Iopieky, iwientem I Iysiną; pray cingtem zas uky waniel a wiosy atajps siq gestese, bujup ikroca sig. Cens tygla 1 estr.

Powyisaych propmalow dostas finozint in

## J. Grolicha of Bernie.

Nabyé takte moina: Ressonio us Schaittra ISpolk; wo Lwowio in Z. Ruckers, aph; w Borsscespwio a Niemesowakiego; w Braodanach a Dursta; w Brodach a Francosk; w Buczaczu a Kerela jucewskiogo; w Drohobyezm u T. Jablotiskiogo; Jainoslawit n Wialockiego; w. Jaile n Braglewieza; w Erakowie suedykaf W Iolomyi n Stemala; w Barasowakiogo; w Rawie rabkiej myVilcaydaliego; w Stinilitawowio a Barasowskiogo; Wawie raskiej ayrilcsyiskiego; w sthithiwowif
 Pawiagiowies; $w$ Gzerniow wheh u Ign. Schinclav:
 grarki Prapiacid chorych deeane will hros smarki" cierpionio dadze sio jeszeso wylocsyt jeíli tylko wlaici we írodki do tone -ijfte fostinat: 2 iffocicia tody upraszin - nadestane pi, itit ${ }^{2} \frac{1}{-}$ Podohne podsios Kowniti nadchodit codsiós bardso obs cie, nie powinien wiec kedon chory samio? dbá sprowadzenia sobio najnowsyet f 35 tego polskiego illuatrowanogo wydan' tej poiytocznej brossurki \& ksiegaral Richter's Verlags-Anstalt in Leipsig't to tem bardsiej, ile te nie potraebuje ponosié praytem tada'ych koastow, K'iazeoste ta bowien destarcsona mu rostanie na if danie beaplatnie ifranco. 223 sed

pod budowe, z ogrodem, przy ulicy Mostowej, jest do sprzodania. Wiadomose u wlaściciela pod Nrem 196. 21 3-s

##  <br> jest za bardzo mierna cead do wynajecia. - Blizzzza wiadomode w Kriggarnt J. A. Pelara <br> Mlode Dziewcze

umiejqce prasowaés szyó dobjze bielizne na maszynie recznej lub nożnej, zręzne $\mathbf{w}$ robo tach krawieckich, poszukujo miejsca na wsi za panne slu żq̨cq - Bliższa wiadomośs w Kriegarni J. A. Pelara Rzeszowie.
29.3-?

##  <br> Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomić P. T. Publicznosé, iz̀ dnia i7. lutego b. r. otworzylismy w Rzeszowie we wfasnym lokalu <br> PIEKARMIE <br> i wypiekaé będziemy codziennie trzy razy éwieze i smaczne pieczywo. <br> MEYÉ PAROWO,WODNY <br> Ludwika hr. Wodzickiego i Spolki <br> 27 3-? <br> w TYCZYNIE. <br> 保




Smarovitho to orit telat－ ajch－Olive masyioma
 gyrtatow，miynow parowyoh I wo yyoin i w ogole do kaidego innego uidytk w gospodaritwie，tak hur－
 qestypo courict tonnothano
 © wo Lwowle，Byinek L 38，skiad tif： Jbryczny fatb，lakierbw，pokostow， chemikalij，kiseet gumowych i ar－ tykulow brownrniczych，oraz hàn－ ddel materyalow．a

## NATURALNYCH

 Fod mineralnych औ ożywanych porq zimowz， polecany jesienty transpert nkemymagledom Sxanown：氮 Pablicznóci
d．Schaitter 1 Spółka W EZBSZOWIR． 229 15－？


 $000000 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 1 \times 000000000089$
10 TVII ！

## OBWIESZCZENIE．

W celu wypuszezenia，przyslugujacegn grinie miasta Rzeszowa，wylacznego prawa propinat wódek I piwa，tudziė prawa poboru daniny yoos munalnej od tych napojów i browara miejsklege na trzechlecie od I．stycznia 1886 r ．po $\mathrm{ko-}$ niec grudnia 1388 ，f，owentualnie takze na częsc， pótion okrefilit gieqnajacq，roku 1885，jeżeliby dzietzawa ta pized uplywem roku tego dzierżawcy oddans bye eqgla；rozpisuje sié niniejszem licy－ tacye ofertowa，otwarta od dnia niniejszego obwieszczenia az do dnia 17．marca 1885 r do gedziny 12．przed pofudaiem，a to z wy－ kluczeniem licytacyi ustnej．

Ceny wywolania ustanawia się następie：

kich gorzałek，rosolisow
itp．rocznie po ． 10880 ztr 33 ct．W．a．
2．za prawa poboru daniny
komunalnej bliżej poszoze－
fólnionej w r rotokóle licy－
acyjnym，od rozznych go－
rzalek．rosolisów，likie－
rów itd．rocznie po 14217 n－
3．za prawu propiaacyi－pi－
wnej rocznie po ： 6282
4．za prawo poboru daniny
komunalaej od piwa rocz． 1954
5．za browar miejeki rociznie 600 ，

$$
\text { czyli laczuie . } 33933 \text { zir. } 33 \text { c. w.a. }
$$

－Nakoniec zastrzega sies，ze propinacya gorzal－ czana tylko tącznie z daniną tomunalną od gorzalek， a propigacya pi wna tylko lqcznie $z$ danina komu－ nalna od piwa i $z$ browarem wypuszczona zostanie．

Blizzze postanowienia za wiera protokól licy－ ztaoyjuy，który przegląaniony byé može w regi－ straturze tutejezej， $\sim-$ Reeszóm，dieielo latego 1885 r ．

Magistrat miasta Kalinowski． $10000 \cdot 10 \cdot 1$ Kalinowski．

 cunhtiem vinizona

Marya Stefanowa
$342-$ ？ IV BZEsZOWIE．
CBROPIEC

## 12 letni

z ukohesons IV．klase nor－ malng znajdzie miejsce $u$ Fr．Jirctka，rymarza w $\}$ Rreszowie．－Zamiejpcowi § majǫ̨ pierwszeństwo． 88 －？ I．Ma Wieimerki Post Ksiegarnia J．A．Pelara（H．Czern）
w azeszokia W RZESZOKIE
Tomasx Kempis，$n 0$ nailadowania cibiskiego przei̛ómaczyl X．A．Jetid wiecki，Osdobine wydanie 2 pigknyit na papierse wolinowym， 4 sirict Toiz samo w mpicjsym formacio＊o alalorytami，itytulem chromolitogit bez obrazkow， 90 ct
－ 0 násladowaniu Jezuaa Chrystuǵaí， Kaing cziéry，praekiad ke．Tadeuazalith tuszewicra， 36 ct
Gondek，ks，Poliks，nliozmyilania apd ge postu ku sbudowaniu í uswiere tio luda chruesciańskiego， 1 ikr． 25 e
 cxyli，Roomysilonia na kaidy diles W roku o zyciu inance Pana ind skiego preserabit ksiads ioc， 3 Ent
 stasa ${ }^{\text {a }}$ podlug rosmyatian Anny otyankir 1 stro 15 ctit
${ }^{n}$ Droga krajown Pase masiogo：Jefter 5 ch－Tos amane a obrishamp lopery

筫建


[^0]:    ${ }^{*}$ Fandass ten dojdsio aiebawom do wyrokotici 10.000 elf. च. a.

