  T0 ot., Ewartalinie es et. - Preaumerowad motan tylko od i-co

Wjchodi 1. i 15. Raderg miexigea.

## Rzeszów, 27. lutego.

Wielki cesarz Francuzóm, Napoleon L., powiedzial byl, że Europa za lat pię Čziesiąt będzie republikańska lub kozacka. Slowa genialnego męża nie sprawdzily się wprawdzie dosłownie, bo juz̀ dawno minęło lat pięédziesiąt, a jeszcze monarchiczna forma rządu ma dotąd przewage w Europie, a nahajka kozacka nie dotknęla jeszcze plecow cywilizowanych narodow zachodniej Europy. Lecz czy daleko do tych dwoch ostateczności, czy na dnie slow Napoleona nie ttwi prawda P!...

Zdaje nam się, że tak jest istotnie. Trzecia rzeczpospolita we Francyi zapuścila głębokie i trwale korzenie, czego dowodem niezbitym zupełna klęska bulanżyzny i młodzieńczy wybryk Orleana, którego republika, po krótkim karcerze odeále ojcu za granicę. Przed wiekiem bylaby glowa pretendenta smialego padła pod nożem gilotyny, dzisiejsza republika postapiła z nim jak z niesfornym niedorostkiem.

Jesto widoczny objaw potęgi i pewności siebie republikańskiego rzadu we Francyi. Nie bierzemy w rachube od dwóch przeszlo wiekóm ustalonej republiki szwajcarskiej, lecz od czasu
do czasu pojawiajạce się republikańskie wybuchy i zabiegi w Hiszpanii, Portugalii i we Whoszech, pozwalaja nam wnioskować, ze cała rzesza ludów romańskiego pochodzenia dojrzewa do zaprowadzenia rządow republikańskich. Gdy dodamy do tego, że niedawno upadło w Ameryce ostatnie cesarstwo w Brazylii, że za Atlyantykiem więo republikańska forma rzadu jest wylączne, ze ster wezysthich republik amerykáskich ujal wowe ręce energiczny rzad potężnych Stanów Zjednoczonych A meryki pólnocnej, to latwy stą wniosek, że republika będzie się starała rozszerzad swą propagandę na resztę państw europejskich, majacych ustrój monarchiczny. Gdy sobie to uprzytomnimy, to orzeczenie Napoleona Wielkiego wyda siep nam podobne do arzeczy wistnienia.

Rzućmy teraz okiem na wechod. Tam kolos moskiewski od lat wielu zbroi sie, gromadzi miliony azbrojonych tlumów, by je, jak ongi hordy Dziagiskana, wylać na Europeg i zaprowadzić panowanie knata od Uralu po fale Atlantyku, od Lodowatego po Siródziemne morze. Cala przebiegłośé bizantýnska, cala brutalna sila mongolska, chytrosé, przekupstwo, falsz, podsteg, powleczone blichtrem cywilizacyi, sposobiq się w
dzisiejszej Rosyi, by uderzyé na Earope i panowanie nahajki. kozackiej w Europie przywiesć do skutku. I oto monstrualne widowisko przedstawia sie oczom naszym: Francya republikańska podaje dloń do uścisku knuto-władnej, despotycznej Moskwie. Cywilizacya w parze z barbarzrństwem, wolaóśc ze srogim despotyzmem, czyliz̀ to nie jest sojusz przeciwny wszelkim prawom logiki i etyki!

Niepodobna tego inaczej wytłomaozyć jak chwilową aberacya podraźaionej i rozgoraczkowanej Francyi. Po kleqskach i upokorzeniach pragoie się naród francuski podaiésé, odzyskad utracone kraje i wplyw moralny, chwyta się więc nawet najwstrętniejszego przymierza byle zgnieść swych wrogów i odzyskấ utracone stanowisko śród rzeszy narodów. Ale powoli ostyga umyá rozgoraczkowanych przodowników republikańskiego rz̨̨du, mężowie stanu francuscy przychodzą do równowagi, poznaja niedorzecznoś nienaturalnego związu, barbarzý̌istwo móskiewskie, niedawno publicznie w parlamencie angielskim napigtnowane dokona reszty, republika francuska musi porzució sojusz z państwem, które gwalci u siebie wrzelką wolnoś, a postarać się o inne

## STRACHY NA LACHY.

Pan Hilary Boiński jestto sobie poczciwy hreczkosiej szlachcic, ale glowę ma nietẹga. Przytem odznacza się wcale nieszlacheckạ lękliwộ́cią, która juž nieraz go ośmieszyla.
Mồna więc sobie wyobrazié, co się dzialo $w$ jego duszy, kiedy pewnego wieczora, ekonom Nahajkowski, zdajac dzienny raport, na zapytanie, co zresztą slychać, odpowiedzial:

- Źle, proszé pana dziedzica. Wśród chlopstwa zaczyna się coś gotować, jak woda pod rosól.
Pan Hilary zerwal się na rớwne nogi.
- Wśród chłopstwa! zawołal i juz widmo Szeli stanclo mu przed oczyma w calej ohydnej okropności.
Pan Hilary doskonale pamietal rok 1846, w którym cudownie, rzec mozna, ocalal. Calą rodzine wycịto, on tylko, jako maly chlopak zdolal siẹ wykraśc i noca niespostrzezony dostal sic do Tarnowa Od tych to czasón quatuje się lo
kliwośs p. Hilarego, której (po zwazeniu powodu) nie mozna mu nawet wziạć za zle.

Nahajkowski na razie nic nie umial blizszego powiedzieć mu nad to, ze coś się święci. Ale to juz wystarczylo, aby p. Hilarego wprawit w smiertelną trwoge. Calą noc nic zmruzyl oka, przypominając sobie straszne sceny, których byl niegdys naocznym świadkiem.

Bezsennośe i trwoga wyryly się snać na jego obliczu, bo nazajutrz rano pani Antonina. z̀ona p. Hilarego, i panna Zo. sia, córka obojga pp, Boińskich, przy kawie at się przerazily na jego widok.

- A tobie co się stalo? - zawołala pani Antonina.
- Czy tatko chory? - trwotliwie dorzucila córka.
P. Boinski tylko smutnic kiwnąl ręką, westchnat i zabral sie do kawy. Ale większą polowę filizanki zostawil nietkniętạ chod nigdy dotąd tego nie czynil. Nie chcąc atoli pań martwiê przedwczésnie, Hilary uspokajal je, te musialy sobie cos tylko uroic, - jemu nic nie jest.

Ciagralo, to sie przez dai kilka. Co wieceora preychodzil Nahajkopmale s rapor-
tem o stanie umyslów po wsiach, i w coraz to gorszem świetle przedstawial ogólne usposobienie w okolicy.

- Tosiu, rzekl raz nasz bohater do zony. Taiłem przed tobą, dopóki moźna bylo, ale teraz muszę ci wszystko powicdzieć.
- Cóz takiego? - zawolala przeratona kobieta.
- Źle się dzieje. Jesteśmy podminowani.
- Jezus Marya!...
- No, no, ja mówię to przenośnie. Oto posluchaj moie: pomiędzy ludem zaczynaja wysteppowact te same objawy, które poprzedzily wybuch rzezi w r. 1846 , Wyslatem Nahajkowskiego w okolice, aby się dowiedziec, czy to wszędzic tak samo? I rzeczywiście szal opanowal niemal wszystkie mazurskie powiaty. Kto wmięszal w to rękę, niewiadomo. Dose, te chlopom podszeptuja nieznani oprysakowie, te my. szlachta, chcemy ich wyranąe i przywrócić na mowr casasy pad́suczyźniane, a chlop nadz niestety dotych. cras aie ma tyle roxacidku, aby poznac. sif na tem podbechtywain Dogalai ine
przymierza. We Wloszech, w Hiszpanii, Portugalii objawiajqcy siẹ ruch repablikański wikazaje Francyi drogę, na której może odzyskaó swe historyczne znaczenie. Może koniec naszego stulecia zapisze na mapie Europy nowe mocarstwo: Zjednoczone Stany republiki romaniskich narodów.

Ale i wschōd ze swą kozacką nahajką nie zrzecze się swych planow zaborczych, Rosya nie darmo od lat dziesięciu zbiera wojska, buduje koleje strategiczne, wznosi twierdze, zaciaga miliardowe pożyczki, sieje ziarna niezgody na bałkańskim pôtwyspie, nurtuje pomiędzy Słowianami austryackimi; Rosya w niedalekim czasie wystapi ze swej rezerwy i rozpoczaq się zapasy straszne pomiędzy cywilizacyą a barbarzyństwem, wolnoscią a despotyzmem. Kwestya wieg czy Europa ma zostấ republikańskq czy kozacka, może prędzej przyjdzie do rozstrzygnięcia niż się spodziewamy.

My, wciśnięci pomiędzy te dwa prądy, będziemy niezawodnie wystawieni na różne nawałnice, należy nam więc przysposobić się w wytrwalośćc i po\&́więcenie. Od lat wielu skupieni około habsburskiego tronu, który $\mathbf{z}$ pewnością nahajce moskiewskiej przeciwstawi tarcze obrony narodowości i wolności, bądźmy gotowi pośrięcić wszystko, by Europa nie stala się kozacką!...

## Ze świata.

W biezgcej polityce nic sig nie emienilo, wiele kwestyi, wiele antagonizmów jak czekaly tak czekajq rozwiqzania. Mezowie kierujacy losami polityki europejskiej albo schodzq $₹$ widowni działania albo sig zaty-
szcze czas, chciałbym wysłać was do miasta, abyście byly bezpieczne.

- O, co to, to nie! zawolaly obic panic (bo i Zosia podsluchawszy rozmo. wy, nadeszla). Jezeli mamy ginąe, to gińmy razem.
- Moje drogie 1 moje najdrotsze! - zawołal rozrzewniony szlachcic, obejmując jedną ręką zonę a drugą córkę i przyciskając obie do piersi. Jakie wy dobre ! Jakie wy poczeiwe! To byc nie moze; rozum panie przedewszystkiem, a rozum kate mi trzymać się pierwotnego planu.

Ale panie jak zaczely go przekonywac, te ostatecznie mote to nic jeszcze nie bédzie, te zresztą będzie motna zarządzic atósowne środki ostroznósci i ze one zginelyby dopiero wtedy $z$ trwogi, gdyby byly zdala niego, jak zaczely mu dogadywak, pan Hilary przystal ostatecznie na to, aby w domu pozostaly.

Natomiast w troje zgodzila się cala rodzina bez dyskusyi na co innego.
Pp. Boihscy mieli dostac goscia, $i$ to jessere jakiego goicia! Trzebaby przedewreyothiem zwrócic sie tu ku nadobnej panaik Zow, bo gote ten, loojo jak trogo,
waję a śmist toosy ere dalej kolem wytkniętym mu przez 8tworce.
Twórca a przynajmniej najwa\&niejery wspólczynnit skojarzeoia trójprzymierza, hr. Juliuss Andrassy, spocsal w grobic. Wegry cale zlotyly zastuzong wieniec na grobie tego wielkiego $i$ dobrego syna ojozyzny, $i$ my, choć obcy, składamy ma hold, bo musimy uczcié $w$ nim męza, który ukochas najwytaze idealy człowieks po religii, t. j. wolnośd i ojczyzneg. Czy skojarzenie trwalego przymierza z Niemcami jest trafue $i$ dla Austro Wegier zbawienne jeszcze ocenisé zawczénie, ale to pewna, ze doprowadzenie do skutza togo przymierza od lat dziesięciu uchroniło Europe od strasznej wojny.

Oddając cześć hr. Andrassema, nie mozemy pomingé milczeniem bylego premiers liberalnego ministeryam angielskiego p. Gladstona. Chociaz w bardzo lagodaej for mie, ale przeciez uczciwie napiętnował mąz ten barbarzyństwo Rosyi, jakiego sieg dopuszcza rzad caratu nad polityeznymi skazaícami w Syberyi. W lagodnej formie wypowiedziane potepienie przewódcy liberalnego stronnictwa w Anglii dla moskiewskiego despotyzma, odbily sieg silnem echem w prasie calej Europy i wazyscy uczcimi ludzie pytajz się dzisiaj z oburzeniom: ${ }^{\text {n }}$ Dokądte będzie wolno Rosyi deptad bezkarnie wezystkie praws boskie i ludzkie!" Sumienie na. rodów ocknęło sig, nadchodzi czas, w którym i uciśniemi bẹda mogli glos zabrać, wykazać bwe krzywdy przecierpiane i saządać sprawiedliwości.

Kwestya klasy robotaiczej, klasy upośle. dzonej i wyzyskiwanej stangla ne porzadku dxiennym, podjal ja młody $i$ energiczny cesarz Wilhelm, Etóry zaprosi\} mocarstwa europejakie na konferencys do Berlina, by uregulowad prawa i obowiszki robotnicze. Jesto sprawa doniosla, rzec mozns piekąca
ale ją obchodzil $z$ pewnością najwięcej. Nie cheą narazad szan. czytelnikow na .suszenie sobie glowy*, rozwiązuję tę zagadkę tem, iz gościem, który zawitad mial na Wielkanoc do domu pp. Boińskich byl dr. Ludroik Dziarski, mlody adwokat z pobliskiego miasta, a narzeczony panny Zosi.

Skutkiem narady familijnej w przedmiocie przybycia pana Ludwika, zasiadl pan Hilary natychmiast do napisania listu, który tu $w$ calości wprost $z$ autografu motemy powtórzyé. List ten brzmial:
.Kochany panie Ludwiku! Nie mozesz pan wątpić $w$ to, te bardzo cieszyliśmy się wszyscy (a juz najbardziej Zosia) nadzieją powitania Ciebie podezas $\mathbf{s ́ m}_{\text {wą̨ }}$ Wielkanocnych w naszym domu. Ale zaszly wypadki, które ze względu na pańskie bezpieczeństwo katez nam prosic Ciebie, abyś odwiedziny raczyl odlotyć na przewodnią niedziele. Wolimy bowiem wyrzec się przyjemności, anizeli Tobie, kochany panie Ludwiku, sprawić przykrość. Recez tak się ma..."

Tu nastąpit opis niepokojów chlopskich, makreflony bardzo jaskrawo i dokladaie. Poczem p. Hilary list sw6j tak kodicyyl:
i trzebe przysoad, te mody viadca Niemiec jent bardso mýlącym mgiem $i$ dobremi osymiony chegciami.

Gwiasda ksiecia zelasnego Bismarka jut zbladia i gasaie, ostatnie wybory do parlamenta viemieckiego $8 \underset{\text { tego dobitaym do- }}{\text { teg }}$ wodem. Tak awane kartelowe stronnictwo bismarkowskie pobite, Niemcy otrząsaja sig $z$ karateli, jaką im narzucal wezechwiadny kanclerz, wiosna nadchodzaca zda się przyniesie nam rózne niéspodzianki.

Daj Boze, by zafmiecito słońce wolooscil

## Miescrazanstra snccenie i potega.

Taki tytul nosi jeden artykul w styozniowym zeszycie Atenoum. Do napisania tego tak powaznego artyiculu poslutyly autorowi wyciagi z inwentarzy, spisaoych po śmierci czterech mieszczan olkuskich. Wyciagi to obejmowaly tytko spis ksiązek, znalezionych po kazdym 2 owych czterech.

Autor tegoz artykulu przechodzac po kolei miasta w starozytnósci: Ateny i Rzym, wykazaje ich świetooéć i potege i zaznacea przyczyoy ich upadku. Z tolei przechodzi do miast weneckich, francuskich, angielskich, niemieckich i holenderskich. Wreszcie schodzi do miast polskich, wykazuje ich świetnośd́ i znaczenio za Zygmantów, kreáli przyozyny upadtu za Jana Kazimierza i wykazuje czynione usiłowania do podniesienis mieszczaństwa polstiego w XVIII. wieku. Przychodzi wreszcie do wniosku, se znaczenie, śmietnof́e i potegga mieszcsaństwa stoja z wiązzu $i$ prostym stosuaku do bytu politycenego i rozwojn dotyczacego narodu.

Niezaletnie od treści tego artyknła wrómy się tylto do jego napisu i zechciejmy wykazaé na chlube naszego naroda i naszogo spolecsefistwa znaczenie, świetnoś i pote-
. Byloby tedy nierozsądkiem, abyś Pan $z$ narazeniem zycia, którego przedewszystkiem strzed, nalezy, przybyl do nas. Spodziewamy sie, ze Pan to zrozumiesz i prośby naszej usluchasz Zosia osobno pisze. Od nas obojga proszę przyjąc najserdecrniejsze pozdrowienia i zyczenia weselszych świąt, niz my je tu mié będziemy. Szezery przyjaciel Hilary.

Dr. Ludwik Dziarski nie naletal do rodu .Strachajł6́ ${ }^{\circ}$. Ale otrzymawszy list i dowiedziawszy się z niego, te niebezpieczeństwo zagraza ukochanej Zosience, a zarazem calej jej rodzinie, - uczul mimochcąc mrowie, przebiegające po calem ciele.
Strach ma wielkie oczy, a p. Ludwikowi wiest o niepokojach mazurskich nie byla nowością. W mieście takze od kilku dni wiele o tem mówiono. Zrazu p. Ludwik nie przypuszczal, aby to bylo czems więcej, ni亡 brednią stąd powstalą, iz znowu spodziewano się na Wielkanoc rapowiadanego tyle razy akońca świata ${ }^{\circ}$. Ale teraz, czytajac list p. Hilarego, a nie wiedxąc, is on na takie rzeczy zwykle patriy preser salcha powiegcseajpec; -milody a-

89 naszego mieazozalastva polatiogo. 0 tym praedmiocie moknaby grube toray pisal, wykazajac sposoby $i$ iroditi, oraz drogi, jatiemi mieszosánstwo nasze praychodaito do snacsenia i potegi, oraz kreślac powody i prayozyny jch upadtu. Ms tylko chcemy pobieznie naszkicowal obraz f́rietności i potegi naszych miast polskich, poded w krótzości kilka wstazówek i rad, mogących mieszczaństwu naszemu otorować droge do náladowania alawnych przodzów mieszczaństwa polskiego. W tym celu masimy zajrzed do bistoryi, na której kartach zapisane sq chwalebne czyny vaszego miesscraństwa tak pod wiględem spoleczoym, etonomicznym, jak i polityczoym.

Wezmy pod rozwage nasze polskie miasta: Kraków, Lwów, Warszawe, Poznań, Gdab́sk, Lablin, Kulisz, Radom, Tarnów, Lódz, Częstochowe, Olkusz. Kuzde z tych miast ma swcja powazna bistorye, w której sapisane są dzieje, poczqtek i rozwój przemysta i haodlu, czyny i zasługi jego slawetoych mieszczan. I tak na kartach bistoryi miasta Krakowa czytamy nazwisisa takich mieszczan, którzy dostatkami królóm wepomagali, jako Jan Bonar, który był najbogatazym kupcem krakowskim a potem przelozonym nad zupami solvemi i podnióst skarb króla Zygmunta I Wierzynek Mizołaj, radca krakonski, marszałek dworu Kazimierza Wielkiego, cesarza i czterech królów w domu swoim prayjmowal i podarunki, do stu tysiegcy czerwonych złotych wartające, królom i ksiązętom rozdał. Juk Ewiadczy Listoryk Dlugosz Morsztyo, obywhtel i kupiec krakowski, wiódt haodel do Anglii i Hiszpanii na mlasuych otretach, Hanko Kempisz pozyczyl Karolowi VI, cesarzowi, sześé tysięcy grzywien srebra. Czarny, mieszczanin krakowski, trzymal za Zy gmunta I. dobra korong i szyby solne za 20 tysięcy czerwongch złotych.

To aspo da sig powiedsiod i o innych miastach polskich, witfrych miescozanie maleteli do bardso bogatych i nezonych. Prayolowie mówi nie odrasu Krakón zbudowano", a my powiedzmy nie odrazu Kraków stał się j Gdnem z pajbogatsaych miast. Najwatniejezą rzeczą, o jakį nam tutaj moze sig rozchodzić, jest pytanie, jakim sposobem miasta sie podnosza pod wegigdem handlu, przemysin i regodziel, a osta. tecznie jatiemi drogami miesskabicy miast przychodza do bogaotwa i znaczenia. Mozemy da to pytanie odpowiedzied dwoma słowami: praç i nauka. To sa dwie drogi, prowadzące naszych mieszczan tak wielkich miastach jak i drugorzedoych do bogactwa i potegi. Praca bez nauki nigdy te go dokazac nie moze, co pracs połączona z nauka i wiedza. Praca sumienna, rzetelna, wytrwals, polqczonse z of́wiata pojedynczych członłóm wieszczaństwa naszego, moze wytworzyc silny i potęzay zastep obywateli, pracujacych dla dobra swojegu mia. sta i swojego kraju, swojej ojczyzay.

Czasem jednak zdarza sig, it praca na sza spotyka tysizaczoel przebzzody, któro moga byé dwojakiaj natury, zewnętrzue i wewnestrzac. Przeszkody takie mozna nszwać okolicz nó́ciami i stósuntami niesprzyjającymi, w jakich sieg miasto jakiés i jego mieszkańcy znajduja. Do takich niesprzyjajacych stosuntóm naleíq wojny, rozruchy domowe, dapady nieprayjacielskie, pozary. Wśród tak ich okoliczności i stosunkóm miasta nasze zostamaly przez diuzszy czas i dlatego musialy upasć. Do sprzyjajacych okoliczności i stosunkóm nalezą: dobre połozenis miasta n. p. mad rrokami spławnemi, przy gościńcach czyli drogach krajowych, latwó̂é frodków komanikacyjaych, dobre zaklady naukowo, mogące dad mieszkańcom miasta odpowiedne i fachowe wykształcenie, co wezystko razem stanowi głó
voe podwaliny dis rozwoju miast wszelkich pod względem mienia i znaczenia.

A teraz nă zaloóczenie parg stóm o na. szem miescie. Czy posiads waruaki potrzebne do rozwoju i do rozszerzenia sig pod waględem topogruficznym. Mısto Dasze posiada wezystto, zaczawszy od dobrego pofoteoia a skończywazy na środkach komunikacyi. Rzeszów lezy w połowio drogi od dwóch wielkich miast, jest to punkt érodkowy, od pólnocy ma droge krajowa od poludaia begdzie miak takze droge zelazas. Posiada wezelkie potrzebne zaklady naukowe. Czegóz wiģcej miastu naszemu zgczy potrzebs i jego miesztańcom? Wytrwalej i usilnej pracy, pracy ciaglej, rozumnej, pracy obranym zawodzie, przemyśle lub handlu, pracy zjeduoczonej, dątącej do wytworzenia mienia i znaczenia, jakie posiadaly dawno nasze polskie miasta. Pamiętajmy zswrze o tem, ze praca ludzie sig bogaca, a bogactwo polaczode $z$ nauk\& $i$ wiedza prowadzi do prawdziwej wielkości i znaczenis w spoleczenstwie ludzriem.

## 

## Lańcut, 18. lutego.

Karnawal, zapusty, bale, zabawy, wszyatko przeszlo a jutro kóciól posypie na glowl popiôł, przypominajqc, jesté z prochu i w proch sieg obrocisz!

Nie byl ci a nas karnawal rzymekim karnawalem, gdzie wszystitie stany szuleja, ale odbyly się dwie zabawy. Jedna na dochód czerwonego krzyza a druga piknik. Poniewat wieście nie ma odpowiednej sali, komitet uprosit p. puikownika o ubikacye kasynowe warakach za miastjm. Poniemaz salka mala a zaproszonych przybyło wielu, to tez ścist byl wielki, sle gdzie jest ochota, to nie zwata sieg nawet
dwokat przedsięwziạ kroki celem dania odsieczy zagrozonym.

Postanowil więc za nic $w$ świecie nie przychylié się do zyczenia pp. Boińskich, lecz owszem przybyć na święta, a zarazem powiększyć środki ich obrony. W tym celu miejscowemu staroście przedstawil rzecz tak jaskrawo, ze dano mu dwóch zandarmów do asystencyiz nakazem ulo. kowania ich na czas niebezpieczeństwa we dworze pp. Boińskich.

Przejezdzając przez wsie.p. Ludwik przekonywal się, te w istocie ludność wiejska «rusza się". Karczmy byly peine. Przed jedną $z$ nich, odwazny adwokat, mimo ze glowẹ mial nabitą strachami, zostawiwszy umýlnie w tyle zandarmów, zatrzymal się. - Niech będzie pochwalony! przemówil, - uchylając kapelusza.

- Na wieki wieków I odpowiedziano mu chórem.
- Cóz to wy ludzie wypoczywacie? Czy w domu nie ma roboty?
- Podziwcie się, zawotal ktorys 2 mazurska, pon nom robi zarzuty. A kiej my wypocywamy, bo na nic noth robota, bo ponowie chcom nos wyrane do mogil.

Dr. Ludwik wybuchl glośnym śmiechem.
-- Któz to wam powiedzial?

- Juz byı ktoś toki. My wsećko wimy. Ponowie broń kupują, aby nas wyrznąc i przywrócić pońscyznę!...
- Ale skąd o tem wiecie?
- Ho, hol Mądrzy nom to powiedzieli ludziska. Tocy, co az $z$ daleka przyśli i co tok nas kochaja, ze piniondze nom dawali. Ot moze pon mi zmieniaja tego papirka.

Z niew ymownem zdziwieniem ujrzal Ludwik w ręku chlopa - banknot rosyjski.

- Gdzie ten czlowick, ktory wam to dal? zapytal znowu.
- Oho, rjuścić on nie glupi cekak, aby go ponowie zabili i uciek! za siódmą górę.

Adwokat wtedy $z$ calą powagą $2 w r o ̛ c i l$ się do chlopów, aby im prawdziwy stan rzeczy wyjaśnic. A tak wybornie umial przemówié im do serca, te się rozeszli do domów, wołając:

- A to selma ten monkol kuternoga!

Byla to noc soboty przed samạ Wielkanocą Na zegarze wskazówka dobiegala do dwunastki. Pp. Boińscy spoczywali snem twardym, choć co prawda, nie bardzo spokojnym.
P. Hilaremu wlaśnie śnily się jakieś straszne wspomnienia $z$ rzezi. Zdawalo mu się, ze jest znowu mlodym chlopczyną. Nagle dwór zaczyna się palić, chlopstwo otacza caly dom; wrzawa, krzyk, jęki... Jeden $z$ chlopów przybiega do drzwi od werandy, wiedzạc, ze tamtędy najłatwiej się dostać do wnętrza. Oto lotr uderza juz siekierą o te drzwi. - Bęc, buch, bum l...

Z śmiertelnym potem na skroni budzi się p. Hilary, lecz o zgrozo, nie sen to, nie uluda; do drzwi werandy, lączącej się $z$ sypialnią pana domu, rzeczywiście się ktoś dobywal.

Z okrzykiem: ${ }^{\text {Ratujciel" }}$ - wyskakuje p. Hilary $z$ lózka, lecz zaledwie parę kroków postapil, pada, jak niekywy na ziemic.

Robi się zgielk w calym domu. 2 po bliskiego pokoju wpadaja naprabd panic, sarzuciwasy na siebic, $\infty$ wpadio in pod
na przydeptanie nog, tylko sie bawi. Bawiono sig tez wesoło do godziny 7. rano.

Ten sam komitet urzadzil piknik, ograniczono liczbe saprosin, aby było wygodniej sobie pohasac, ale cóz z tego? Wynikly kwaby, gniewy, te p. X. i Y. nie jest proszony, te tylto pewna liczba wybranych miała to szczȩście, a biedny komitet otrzymuje anonimy za swoje dobre chęci i prace. Jeszcze sieg ted nie urodzil, coby wszystlim dogodził!

Przyczyna wazystriego zlego $i$ kwasów w pozyciu towarzyakiem inteligencyi lańcuckiej jest brak sali. Przed miesiącem jeden $z$ członków wydziału kasydowego podał projekt budowy kasjna na alscye. Myśl bardzo dobra i moglaby była przyjéć do sizutku, ale cóz z tego, rozchwialo się wszystko. Udamano się nawet do hr. Romana Potockiego, aby on wystawił dom piętrowy, gdzieby na dole byky rentowne sklepy a na górze kasyno za dośe wysotim czynazem. Jakkolwiek w pierwszej chwili myśl ta po dobala się panu brabiemu, przyrzekł tylko pozyczka przyjéć w pomoc Towarzystwu kasynowemu. Jeszcze ts sprawa, jak słyszałem, ma być traktowana, aby pan hrabia budowal, oby tglko mial dobrego doradce, toby się przekonał, ze dochód z takiej kamieni cy miałby większy, aiz z niejedoego folwar. ku, a publiczność inteligentas byłaby wdzię czna, ze ma wygodny i obszerny lokal do zabaw.

## Lańcut, 19. latego.

( $\beta$ ). Od 1. t. m. otwarto nareszcie szkole tkacką, która do zycia pobudził posel nasz p. Zardecki, niezmordowany inicyator i wykonswca wszystkiego, co tylko dobro ludu i rozwój przemysłu ubogiego kraju naszego potrzebuje. Szkoła ta nosi nazwe Franciszka Józefa, a protektorem jest hr. Po
rękę. Przedewszystkiem biorạ się one do cucenia omdlalego, podczas gdy slużba wpada do werandy, aby zbadać kto jest napastnikiem.

Gdy p. Hilary przyszed do siebie, ujrzal rzekomego napastnika $w$ osobie dra Ludwika Dziarskiego.

Radości nie było końca.
Żandarmów ulokowano w oficynach, lecz nie mieli oni sposobności wystạpié we właściwej swej roli. Jednakże ich obecność dodala odwagi p. Hilaremu i juz bez troski spędzono święta $w$ niezamąconej niczem radości; zwlaszcza, ze zaraz pierwszego dnia przyszla do dworu gromada, ale nic dla rabunku. jeno po to, aby zlotyt dziedzicom i młodemu państwu zyczenia.

A tyle bylo halasu i strachu! I przez coi Ot, przez zwykle estrachy na Lachy'...

## R.

tocki. Nie wątpie, ze $\quad$ tak spregzystych rgkach, w poczociu, miłó́ci kraju i ubogich warstw społeczenstws naszego, pod kierownictwem p. Zardeckiego, szkola ta bedzie sie rozwijala jak tyle instytucyj wnaszem mieście: Towarzystwo zaliczłowe, Towarzystwo handla skór i sukna, gdaie tyle mialo do zwalczenia, utrzymuje sieg i rozwija pomý́l nie, - inna rzecz, czy odpowie wymogom i potrzebie, $i$ cay begdzie miala ta szkola tkacke pokup na swe wyroby. Gigby nic więcej nie uczyniła, tylko co kilka lat wydawala kilkuastu zdolnych tkaczy, to juz bardzo wiele uczyoi dla powiatu i kraju. Trzeba bowiem wiedzieć, te miasto nasze składa siê przewaznie z szewców, którzy, zeby nie wiem ilu mieli synóm, wazystkich wyuczajq kunsztu szemskiego, choć nie ma dla kogo butów robici, dlatego bieds pomiędzy nimi jest wielka. Otóz teraz juz 12 chlopców wyuczy sieg tractwa, ci wyucza inaych i zrobiq wylom w zasadzie: mój ojciec byl szemcem i ja nim będe.

Daleko praktyczniejszom byłoby, aby ta szkola miala warsztaty subiennicze do wyrobu sukna i koców, gdyz te artykuty maja pokup u nas. ale brak folusióm i potrzebnej wody stojq temu na przeszadzie. Jak slychad aztoly sukienuicze maja powstać w Rakszawie i Lezajsku, gdzie od wiekóm mieszkańcy wyrabiajs sukas, koce it. p. artykuly i dobrze je spienięzaja.

Solenne otwarcie i poświęcenie sztoly naszej ttackiej ma nastquić, gdy hr. Potocki przybegdzie do Łańcuta, tymozasem chlopcy przyuczają się na 4 warsztatach (gdyż dwa jeszcze nie nadeszly) do przyszlego swogo zawodu, który nie tylko im ma podać sposobność uczciwego zaroblu, ale rozwinie przemysi kraju naszego i przyczyni sig do dobrobytu miesztańców.

Czesć męzom założycielom a szczęzć Boze młodej instytucyi!

## KRONIIXA.

Rzeszów, 28. lutego.

## OTTON HAUSNER

posed na Sajm krajowy i do Rady panistws, zmarl we Lwowle nad ranem 27. b. $m$. wskutek zapalenia pluc, w 63 roku zycia.

Polska traci w Hausnerze jednego z najlepszych synów, sprawa wolności dzielaego obrońce, strunnictwo postepowe w naszym kraju jednego z najwybitniejszyct swoich reprezeutantów.

Nie tylko jednak kraj nasz i ojezyzna boleje nà ta stratg - smierć Hausnera wywodala głẹbokie wspólczucie w calej monarchii. klóra traci $w$ nim jednego $z$ najwybitniejszych parlamentarzystón.

Wydziad krajowy odbyl wezoraj nadzwy. gzajne posiedzenie i uchwalit wywiesić czar nq flage na gmacha sejmowym, zfotyć wiouiec na trumbie zmarlego $z$ napisem: , Wydzial krajowy zasiuionems poshowi", wystosowad pismo kondolencyjne do wdowy i wzigd udzial in corpore w pogrzebie.

Pogrzeb Hausnera odbqdzie sị w niedziel - godzinie 3. po poiaduin.

* Wiadomości osobiste. Katechete pray tutejszem seminaryum naucs. mqskiem w miojsce ks. kan. Falata, zamianowanym zostal ks. Wawrzyniec Pilszak, katecbeta sem. naucz. teńskiego z Drzemysila.
Dr Janocha, thtóry podczas Świąt Botego Narodzenia, zapad§ byl cieqtko na influence i przez kilka tygodni byd cierpiagcym, rozpoczal jut praktyke lekarską i ordynuje jak dawniej.
† Michalina z Malów Zbyszewska, wdowa po k. p. Franciszku Zbyszewskim, zmarda 26. b. m. w Kielnarowie pod Tyczynem w 36. roku zycia.
Zwloki przeniesione zostaly dziś wieczorem do Rzeszowa do hoáciola sw. Trójcy, a pogrzeb odbẹdzie siẹ jutro o 10. godzinie 2 гапи
+ Kazimierz z Kruzilowy Odrowg̨ Pieniązek, c. k. urzędnik pucztuwy, zmarł 26. b. m., przezynszy lat 42. Pogrzeb odbył sie dziś po pofudniu o 5 godzinie.
+ Adam Serwacki, byly dyetaryusz sq. dowy, zmari 24. b. m. przezywszy lat 56 .
* W sprawie wyborów do Rady miejskiej. Pan burmistrz zaprosid na dzień wezorajszy grono obywateli, celem naradzonia siẹ, w jaki sposób przystapicic do utworzenia komitetu przedwyborczego.
Zeszło się okodo 25 ubywateli, którzy na przewodniczacego wybrali najstarszego wiekiem dra Drobnera.
Pan Mumidłowski postawił wniosek, by kazde kolo wyborcze osobuo wybralo 10 delegatów, i owych 30 by razem tworzylo komitet przedwyborczy. Temu atoli sprzeciwir siẹ dr Fechldegen, proponujac zaproszenie wszyslkich wyborców razem, którzyby z pośród siebie wybrali komitet. Wniosek ten przyigly zosta? więkezoscią glosów.

Uchwalono zatem zwodac ogolne zgromadzenie wyborców, które odbędzie sie w niedzielednia 2. inarca o godzinie 5. po poiudniu w sali magistratualnej.

* Otrzymujemy nastepujące sprawozdanie: Rezultat piemȩiny festynu na ludzie, który siẹ odoy? dnia 16. lutego pod protektoratem hr. Zofii Wallis jest następujacy:

Duchód brulto 243 zir. 651/2 ct.; W ydotki: urzadzenie stawu i obsługa 33 zir., oświellenie stawu 36 zfr. 92 cl ., druki 3 zlr ., razem 72 zir. 92 ct . Wynagrodzenie za muzyk pokryfa swym kosztem hr. Wallis.

Po strąceniu wydutkow w kwocie 72 zir. 92 ct od duchaidów w kwocle $243 \mathrm{z} / \mathrm{r}$. $65^{1 / 2} \mathrm{ct}$, pozustal czysty duchod wewo. cie $170 \mathrm{z} / \mathrm{r}$. 731/2 ct. Z tego dano na rzecz ubagich, pod oprekg Tuw. \&w. Wincentego á Paulu pozostaıgcych, kwoté 120 zfr. 73 ct . a na ogrzewalnię dla biednych ziozono do rak p. burmistrza Zbyszewskiego kwotq 50 zfr

Z prawdziwą wdzięcznusiciag objawić nalety szczere wyrazy podziẹkowania dla pablicznośri i pp. wojskowych, popierujgcych cheqtnym udziadem cel dubroczynny, nadto da Tow. „Susota" za bezpiatiou udzielenie stawu.

Rzeszów, dnia 20. lulego 1890 r .

$$
Z \text { komitetu. }
$$

- Festyn na lodzie. Przy nader sprzyjającej pogodzie odbyl siẹ w niedzieleq 16. b. an. festyn na tutejszym torze lytwiarskim. Skoro tylso zmierzch zapadi, thuny publiczno ści podgtyiy na ulicy Krakowską, by udziad wziác w tak rtadkiej u nas zabawie wieczornoj na lodzie. Wkrótce tez rozlegly się dźwį̣ki muzyki wojskowej i zajasnialy ponad torem dwe rzedy lampionów oraz pochodnie na brsegacti. Na stawie ruch slizgajacych siẹ byd niezwykíy, brzegi szczeloie zajẹli widzowie. W pawilonie jednym urządzily panie bufet, który cieszyl siẹ wielkim odbytem $i$ nie mógi pomiescid 【atngaych posiltu.

Odezwal sig glos trabki i rozpoczely sig wyécigi, w któryoh udzial wziẹla spora liezba najmiodszych, sle niemniej daielnych ly $\mathrm{wwharzy}$, prsarnatio alodsiod satolas. Byby traj biou
gi, kasdy po dwa razy naokolo stawu; pierwszg nagrode w pierwszym biegu otrzy. mal L. Poczem odtaficzono w 20 par kadryla, który ogólnie siẹ podobal. Na zakoriczenie zabawy spalono kilka wcale efektownych ogni sztucznych.

Festyn powiódf siẹ w zupelności - pu. blicznosé ןrzyjemnie spędzila wieczor a ubodzy, jak z powyzszego widzimy sprawozdania, spora otrzymali sumbeq bo 170 zfr . To tet wazelkie uznanie nalezy sie inicyatorom tej zabawy a przedewszystiom protektorce festynu pani hrabinie Wallisowej, która przez zajẹcie się urzadzeniem tegoz, a pokrywajgc nadto czẹş́c kesztôw, dała nowy dowod iyczliwosci dla naszego miasta a wazezególności tak chla bnego upiekowania się biednymi grodanaszego.

* Nanka gimnastyki. Ministerstwo oświa ly zamierza zaprowadzic obowigzkową nauke gimnastyki w gimnazyach. Odpowiedni projeki ustawy ma być whrótce przedfotony Radzie panstwa, w którym ma bye takze uregulowane stanowisko naczycielı gimnostyki.
* Subwencya państwowa. Pan minister oświaly przyznal $z$ funduszów państwowych subwencya za rok 1889 dla uzuperniajacej szkuly przemyslowej whzeszowie who. cie 550 z zr .
* Echa karnawalowe. Uzupełniajac bronike minionego karnawafu, wspomnité musimy o dwoch ostatnich zabawach Towarzystwa kasynowrgo. Dnia 8. i 15. lutego, z blorych pierwsza była kostyumowg. Zabawa ta wypadla swietnie pod każdym wzgle. dem Do pierwszego kadryla slanędo 46 par, kostyumow damskich byfo kilkanaście, przewaznie piģkne.

Równie Swietna a moze nawet i wiẹcei ochocza byfa ostatnia zabawa kasynowa dnia 15. b. un. Do ozywienia tej zabawy nie malo przyczynifu się sxietne kierownictwo tanców dawnego naszego ulubionego aranzera dra Hoszardia. Par lyto 30. Bawiono sieq wybornie do godziny 6 ramo.

W ostatni whorek doia 18 b. m. odbyla sie w kusynie "ficerskiem zabawa kostyumowa. Wieczór wypadl sivietnio w calem tego sfowa znaczeniu. Kostyumón szczegolniej damstich bylu bardzo wiele, miẹdzy tymi niektóre bardzo piẹkne i kosztowne. Mifag niespodzianka bylo zjawienie sie pol pierwszym walcu bilkuastu par weggierskich czikosów, którzy poprzedzeni muzjk $\quad$ padli z okrzykiem, "eljen" na salẹ i odtañczyli z werwa czordasza. Do pierwszego kadryla stanẹio 60 par. Tańce dzielnie !prowadzili pp. Spaczek, Zawadil, Wyszyński i dr Zagórski. Bawiano się znakomicie do rana.
Krótki karnawaf tegoroczny pozostawil po sobie mile wspomnienie, rozbawiona mlodziez nasza szczerze go załuje, nie ulegazatên watpliwuści, te reunion tańcujący, który Towarzystwo kasyouwe dnia 19. marcaurza. dzic zamierza, wypadnie równie éwietnie jak wszystkio zabawy w karnawale.

- Koncerty muzyki wojskowej odbędeg siẹ w sali Towarzysiwa kasynowego w soboty: 1., 15. i 29. marca. Poczatek o godzinie 8 wieczurem. Wstẹp dla członków Towarzystwa i pp. oficerów po 25 ct., dla obcych po 1 zir. od osoby.
- Ministerstwo obrony krajowej zarzadzilo w sprawie dalszej organizacyi obrony krajowej, te wysiuzeni podoficerowie i szeregowcy, naleíacy do pierwszego powolania, musza byd zaciggniẹci do osobnych list pospolitego ruszenia, tak, aby ua wypadek jego powolania, meżna było odrazu wynalest́ i odpowiednio atyd wyrobionych jut i zdatnych wojskowiych. Wykazani w listach byli podoficerowie otrzymaja niobawem rozporzgdzenie co do swego przeznacsenia na wypadek powolania pospolitego russenis.


Dzbanskiogo. Opisemszy szezególowo myrób skór oraz odbyt tychito konczy autor w ten sposib:

Jezeli garbarnia w Rzeszowie jest na dobrej drodze do świetnego 2 czasem rozwoju, to okolicznośc teq przypisać należy usilnym staraniom i umiejętnemu, fachowemu kierownictwa $\rho$. Wurms, który, przyczyniajqe się sam stosunkowo znacznym kapitufem ( 10.000 sir.) do zalotenia spórki, ściagngl wigcej kapitału i umozliwif tym sposnbem przelszataicenio roboly ręcznej na maszynowag.

* Nasze pieczywo. Osoba, wracajagca 2 Nowego Sacza, przywiozia nam na okaz pieczywo tamlejsze, które niemal dwa razy jest tak wielkio jak nasze, a przytem smaczne i tyle koszluje co im Rzeszowie. Z porównania pod wzglẹdem wagi, pokazalo siẹ, te gdy nasz rogalit wazy ledwo 25 gr ., nowosa. decki watyl 55 gr., bulkn (kaiserka) zas rzeszowska 60 gr ., a nowosqdecka 80 gr . Cóz ty na to swietny Magistracie!
* Ślizgawka w tym roku wigkszem cieszy siẹ powodzeniern jak po inne lata, co duhitne ṡwadezy ogorlıuem zajẹciu siẹ wydziału „Sokoła", a w pierwszym rzẹdzie $p$. Stanisza, rozwojem tego tak dla miodzietiy jak i dla starszych pozylecznego, zdrowiu sprzyjajạcego, sportu. Szczegolniej w niedziele, gdy muzyka wojskowa przygrywa, tor przepedniony bywa silizajagcymi siq.
- Pobór popisowych do wojska rozpocznie siẹ dla Rzeszowa i okvlicy z dniem 1. unarca b. r.
* Zamknięcie chajderów. Starostwo lutejsze zainkiẹło w miastach i miasteczkach powiatu rzeszowskiego 61 chajderów, przekonawszy sie, iz takowe nie odpowiadaly warunkum hygienicznym.
* Pisarze pokątni. Namiestnictwo weskutek achwaly sejmowej wydalo da starostón obólnik, wzywajacy ich, uby sprę̧yście ści gali pokatnych pisarzy. Odniosio sieq takie w tej sprawie do wytszych sądów krajow ych we Lwowie i Krakowie o wydanie odpowiednich zarzadzen do sqdow podwladnych.
*Tekturowe podeszwy szkodiwe zdrowiu. Publiczność nasza - zwlaszcza na prowincyi - kupuje chẹtnie po sklepach, bazarach i magazynach golowe obuwie tak zwane wiedeńskie. Niepodobna zaprzeczyé, i.e obuwie to tanisze jest od wyrobu krajowego, lecz 2 drugiej strony znana just rzeczg, iz produkt obcy, powino pigknego wygladania, bardzo jest lichy i podly, a nawet szkodzi zdrowiu, co stad pochodzi, to wobuwiu shlepowem podoszwy, obcasy, zakladki i branzole zrobione sq z tektury, powleczonej cieniutkg warstwas sböry. Toktura zas ma leg wlasnoác, ie nasigka woda i zatrzymuje w sobie wilgod, czem przez zottsnięcio siȩ $z$ noga wywofuje katary i inne chorobliwe przypadiosci. Komu tedy zalety na zdrowiu, ten niechaj kupuje obuwie a tatejszych szewców!
* Przypominamy policyi rozporzadzo. nie Magistratu, moces ktorego fiakry stad ma. ja przy ulicy Farnej kofo kościofa dla wygody publiczności. Przeciez miasto lakie jak Rzeszow powinno mied jut przynajmniej isdng stojite fakierskg, trudno bowiem tagdad by potrzebujacy fiskra szuked go po colem miéscie. Apelajemy do energii p. inspettore, który prseciá ma sposoby na smussenio fiakrów do przestrzegania przepisów policyjayob.
- Z peezty. Nowe koperty do przesylek pienieqtaych wprowadzone zostang moos reskryptu ministeryalnego. Furmat jest dotychcsesowy, tylto na sowngirz wygiadaja inacsej, saleca jo lepszy papier, lopsse gumowanio itd. Oppócs lego snajduje siq na miajacaoch, gixio sieg praykiadaja piecspoio, okraghy wyoinok, podiopleay szeratim papierem. Nowe toperty suiythowania dotychasasongele.
- Danga (Fievre roage). Ots naswa citoroby, Itóra poznans jato plaga sfery mieqdsyswrotnikowej, tak siq fatwo tru Europie rosszerza, itak jest saradliwa, te santu komonikacya wystarcza do ustalenia jej wpewnej otelioy. Objawy jej bardzo zblizone do tych, jakini sapowiadafa siẹ influenca, mianowicie: dreszcze, hól gardła, brak apetytu, boll wo wszystkich stawach i mię́niach, wymioty i goraczika, dochodzaca $41^{\circ}$ C. Przebieg jej najdiuzej 48-godzinny, przeistacza się w wysypke, klóra na podobiéństwo odry lab szkarlatyny na wycienczonem ciele chorego wy slqpuje, ale swędząc czas jakis niknie wraz $z$ calq chorobą. Wypadków śmierci nie bylo dotychczas, to tet wobec zblizania siq jej, lepiej byc przygotowanym na objawy i przebieg, nie pociggajgce smutnych nastopstw za sobs.
- Lapanie psów na chodnikach. W zeszly puatek dnia 21. Iutego, widzielisiny, jak czeladnik oprawcy zapẹdzil sieg za psem at ha chodnik kofo koscioda Farnego. Dlatego zapytujemy uprsejmie p. inspektora policyi, czy u nas w Reaszowie nie istniejg $w$ tyın wzglę̣dzie przepisy dla oprawcy, podobue jak po innych miastach.
* W Leżajsku zmari 14. b. m. WTodzimierz de Sass Matkowski, c. i k. pensyonowuny purucznik, przetywszy lat 55.
* Z Rudnika. (Podziękowanie). Rada zawiadowcza ochotuiczej strazy ogniowej w Radniku otraymada $z$ ry\& tutejszego pocztmistrza p. M. Krzyszkowskiego kwotę 71 zIr. 27 cí. w. a., jako czysty dochód powstaly z wieczorbu, urzadzonego $w$ dniu 9 . lutego b. . na korzyśc miejscowej ochotniczej strazy ogniowej.

Za len dar hojny czuje siẹ rada zawiadowcza w milym obowizzku złozyc niniejszem serdeczne podziẹkowanie wszystkim, którzy uwzglẹdniajac cel szlachetny, w zabawie tej udzial wziać raczyli, lub tet nie ociagali sie z nadestanién naddatków, jak równiez panu F. Hulinanowi, dyrakturowi szkody koszykarskiej, który bezinteresownio odstapif ubikacyi w szkolo koszykarstiej i ulziehif bezplataie oświellenia, w koncu szanownym P. T. czionkom komitetu, którzy nie szczẹdzili zabiegów i truduiw dla doprowadzenia do skutku lej zabawy.
I. N., zast. prez Rady zawiad.

* Stopień dra praw otrzymal na Jagiellońskıej Wszechnicy p. Józef Bleicher, rodem $z$ Malawy.

Nieszezésliwe wypadki. Dnia 10. b. m. wybachi w gminie Handzlówka, potar w domu Wojciecha Sipunara i zniszczyl do szczętu cale obejécie gospodarskie, zrządzając nieubezpieczoną szkoda okolo 1.500 zdr . Poniewaz nie jest wyluczone podejrzenie podpalenie, przeto zarzydzono éledztwo. Tajemniczas smiercià zgingl duia 13. b. an. Tomasz Górak $z$ folwarku Kusina, wracaj̧̧o $z$ kilsoma innymi wlościanami $z$ lasu $z$ draewem. Poniewat zachodzi podejrzenio o zabójstwo, przeto kilka towarzyszy Góraka uwiqziono. - Podczas scinania drsew w Czerny, wiościanin Antoni Haladaj, zostol spadajgcem drzewem tak cigtho priywaloay, te w pary godzin pózaiej zmart.

Sily ebrojne Austro-Wegier i Bosyi. Timas podaje obszarny artykul jakiegod snawcy wojstowego o militarnem pofotenia w polnocnej Buropio, a mianowicie o atbsunku sif austro-wegierskich. Autor whtaraje, te skutkiem nowej ustawy wojstowoj i ustany landszturmowaj militarna posyoja Austryi spotqgowala siq w sposob, o htórym Europe nie jest dokladnio powiadomiong. Minenowicie, co sie tyosy trawaleryi, Hosya jut wanle nie gorrujo nad Austrys. Nadto rdiae inne caymilki daja Austryi proowage mad Rosyp mianowicio aupofiny syctom toldeing
yerwy man wypadek mojuy. Lieaba wojoth przo--ytese Ronya Austrye © 100.000 - pierwasej, - 600.000 . Aragiej tinii; ale te draga lisis poujishe aldeds sieq z opofozenia (bondssternap), milieyj it p. dywiofow ma nic niozdetaych, telt to Rosye tylko nominalnie liczy wigeej wojske nit Austrya, a to przewytha rocejgkta mete watje tylko w.wojaie obronnej, alo nie w zaczepnej.

* Król tenorów Whadyslaw Mierzwinski pe fenumenalnem powodzenia - Warszawie, praybywa do Galicyi.
* ${ }_{n}$ Sokor ${ }^{4}$ w Berlinie. Dnis 1. b. m. obchoder berlinski sotof uroczystosí 1 . rocznicy zalozenia Towarzysiwa Program oroceystoáci byl nasleqpujgcy: 1. Zagojenie posiedzenia przez przewodniczacego. 2. Roczne spra wozdanie z cz yonobci Towarzystwa. 3. Žywy obraz: ,Obrona Trembowli." 4. Przemówienia delegecyi. 5. Zywy obraz: ,Ojciec blogosia uri syna udajgcego się na powstanie". 6. Wolne glosy i deklamacye. 7. Żgwy obras "Olirẹine".

Przy tej sposobnosci nadmieniamy, te od Nowego roku wychodzi w Berlinie dwa razy na tydzied Prawda, pod godlem,,My Polacy na ohczyznie, nie zopomnim o Ojczytniel."

* Mile stosunki rosyjskie. Przebywajacy chwlowo n Mohylewie ubywatel austryacki i letarz wojskowy austr. armii, dr Skudro, nadestal za pobrednictwem posfa do Rady pansiwa Mengera obszerne pismo do prezesa ministrów hr. Tasffgo z prosbag o interwencyq austryachiego rzadu w sprawie popeinionych na jego osnbie okrucienstw. Petent dodaje, it szuked sulysfakcyi u whadz rosyjstich, ale jej nee znulazf.
* Ks. Aleksander Battenberg (br. Her tenau) olreymal tyiut fulkownike 6. pulku austr. dragonow itw tym charakterze misd tymi dniami posluchanie a cesarza.
* Nowa epidemia. Choroba nazwiskiem nnona" nybucbla nagle wokolicy Mantuy. Nawiedzeni niq zapadaja $w$ sen letargiczny. który trwa dni killea i sprowadza za sobag zazwyczaj bmierd. Minisleryum spraw wemnẹtranych zarzgdzido dochodzenia lekarstie. Smiertelnosé jest nadzwyczej wielka. Wielu z letarzy uwaza „nonẹ" za przejaw odreqbay influency.
- Teatra amatorskie. Zamidowanio do teatru jest poniekad wrodzone znacznej czẹ. sci spofeczedstwa, hlóra w leatrze uczy się i bawi. Kaide miasto $i$ aiasteczko, jeteli wgronie mieszkunców liczy kilku inteligentnych i pedaych inicyalymy mifodych ladzi, maz pewnuéciạ kilka razy do rohu sposobnosé ujreenia na deskach zaimprowizowanej sceny hilhu sztuk i podziwrania gry domuroslych arlysiów, czesto at do podziwu wize wyrobiuzych. Szlachetna i przyjemna rozrywka la ma jednakowod prowie zawsze inny jeszcze cel ii skutek, a mianowicio filantropijny. Chocby jat tylto $z$ tego powodu zasfuguja one ma jak najwighsze rozpowszechnienie. Dobór gatak odpowiednich zojumje talaj wielkio i watoe minjece. S. P. Stanisiaw Dobrzatiski, cheac zaradzid widocznems brakowi dohorowych satuk ma len cel przeznaczonych, rozpoczê w r. 1878 wspólnic 2 ksiegarniag $F$. H.: Bichtera, wydawniciwo „Biblioteki teatrów amatorskich ", Hióre obecnie przez hsiẹgarniq H. Altenberge (dawniej Buchtera) somodziel mie madul jost prowadzone i liczy dzis po 12 latach akregtaego tywola jod 50 tomikdw wyberamej tretci. Ostataio eztery tomiki, somenyi hldrych o wydawnictwio tym wspomimany, opmety niedowno prase. Tomiki to sapieruja smonologidn sestyl II "Tyron z rhulo Gundinetín przebladzia Walowationen, ${ }^{2}$ Cucia $\mathrm{Panajh}^{4}$ Medeystiego i ,Mocolobiva segays 11 L Ogdiem obejmujo ",Bi-
 atompaly, 1 dramitionsch, 3 trayatlowjeb,

sutio to fomiki sambse polecas motomy aaanjm amstorom.
* Przewodnita gimnastyeznego „SoLópe (organ Towarzystw gimanastyczn.) opuscil praep Nr. 2 \& Latege r. b. Trate: 0 groslicy we Lwowie, jei prayçjnach $\mathrm{i} o$ órodkach ochronnych. - 0 arzadzanio sal $i$ boist gumnasiycznych dia szkof ludnwych i brednich (c. d.) - 0 dytwiarsivie. .- Ćwicsenia ne honia wezerz (dok). - Sprawy lowarzystw gimansiyeznych polskich. - Urywki bygioniczne. - Kronitm.


## NAP@ST.

Ten, co ociechy tyle nam dawad, Stoniczyl aị wreszcie hoczny karnazat, 1 juì nie predko u nas zagoici Czas dia szaletastina, czos dia plochoíci!... Olo na wlosach popiól szarzeje. $Z$ serch pierachoply say indzieje, Choc kaidy chetuie pred nia Chot kaidy cheluie przed niag sie chowa. To widmo grozy peZne, - wirod ludzi Strach i obawe awem prayjiciem budzi,
Bo jok duch-máriciel bez zlitowania Bo jok duch-míciciel bez rlitowania $Z$ dxiedziny zladzeh wszyslkich wygania.

Niby $w$ wwierciedle ono odbijs: Gdzie jest i jaka wina i cayja I poty gnebi serce i durby, Ai w nich nie roztli plomienis skruchy. Lecz niechaj z nieba rejdzie poriecha, Niech sie nadzieja alodka usmiecha Dla tych, co w dobrej cbegci $i$ wierro Naprave grzechowo podejnua sxczerze. Niestety! greechow mpmy dos $\delta$ wiele, Bo zasypismy "granzek w popielo" Bo sie legkamy pracy i trada, Bo tylko liczym na daske cudu Czyi w karnawale, co zszedd juiz inwina, Nio werosfa dia nis niejedna atrata? Dla kroikich chwilek złudnej rozkoszy Ilei to poszto adrowis i grossy?!...

Ale choc bieda i nędza wrrasth,
Gna cos arlacheica ciagle do miasta;
Miessczanin pracy prawie nie ruszy,
Uregdrik w drugi wlaxi po anzy...
Tylko chlop jeden, $\mathbf{o b w}^{\mathbf{w}}$ chlop priy roli,
Ciagie procaje, wciaiz sie nozoil -
Nadzieja lepsza, przyzzlosic azczeçliwa!
Lecz rey to donyc? - W awoim zakresie
Niech haidy crastkg zasiug przyniesie,
Whedy begdriemy mogli bez trwogi
Patrzé na cheace poired nas wrog
Post do rormyilań dobra jest pora. Wiegc niech sie grzeszni do nich zabiora, By, co im zabral dingi karnawal, Post - okres pracy - swolne oddawal!...

## Dziat ekonomiczny.

- Z Towarzystwa rolniczego. Waine zgromadzenie czlunków odbȩdzie siq we wtorek dnia 4. marce b. r. o gudzinie 3 po potodniu w biurze Towarzystwa.

Porzadek dzienny naslẹpujacy: 1. Zagaje nie posiedzenia przez przewodniczagcego. 2. Odczytanie prototólu z ostatniego vgolnego zebrania. 3. Sprawuedenie z czynnuści Wydziału za r 1889 (spr. p. K. Dohthsti). 4. Sprawo zdanie kasowe ga r. 1889 I preliminarz na r. 1890 (spr. p. S. Dąnibsti). 5. Sprawozdanie sekcyi rolniczej (spr. Ls. kanonil Pu chalsti). 6. Spranozdanie setcyi chowu inwentarzy (spr. p. M. Jȩdrzejowicz). 7. Sprawozdanie selcyi ogrodniczo sadowniczej (spr. ks. Kanonik Purgycti). 8. Sprawozdanie z czynnof́ci Kódot rolniczych nuszego olreggu (sprow. ks. kanonik Brodu). 9. Wiosenne preniowanie bydfa wluscianakiego w Rzeszowie. 10. Wybór 4 członków Wydzialu waiejsce ugtepujgcergo o. St. Guoblera its. H. Straszewghiego i H. Wolhowichiego. 11. Wybór 4 delegutów na Walne sgromadseaio do Irakowa. 12. Sprawosdonie Lumaryi aztiontrujacej (spr p. Dymibshi) i whbor nowej Ko. misyi. 13. Wnoski pojndytiezyoh solkeyj. 14. Waiucki celuaków.

* Wiprawie powszechnej wystawy rolniczo-lé̂nej, która odbędzie sieg m rokn bietacym we Wiedniu rozeshal wydzial tutejszego Towarzystwa rolniczego nastegpujacy otólnik:

Kraj nase mprawdsie nie z wlasaej winy, rzeczywiscie jedaak woswoju ekonomicznym die mógl dotrzymad kroku innym prowincyomp monarchii; nie tym zspewne stopnia, jak nam to zarzuca niezyczliwa opinia innych szcze pów. Byloby zatem niepowetowans kleasa dla kraju, gdyby produltcya nasza nie pojawila sie na wystamie i potwierdziła niejako czyoione nam zarzuty ascofania, pochodzacego 2 opieszalosci. Tego zatem nniknác koniecznie nalezy.

Ale sa inne aktualniejaze wigledy, wakazujace nam szerozi udzial woystawie, jako powazny obowiazek wiglegdem kraju, a mianowicie :

Wobec krytycz nego stanu rolnictwa $\quad$ ogóle a trudoego, niemozliwego prawie zbytu produktóm w szcze golnósci, pierwszym obowiazkiem myálaccego producenta jest jak najusilniejsze staranie o myoalezienie nowych dróg zbytu, czyli o wyszukanie dla produktów swoich, nowych, chȩtaych i pewnych konsumentów, slowem o zawigzanie nowych rozleglych stosunków handlowych. Czyz moze nastręczyé siẹ ku temu odpowiedniejsza s posobnósé, jak wlaśnie na takiej wystawie powszechnej, gdzie zestawiedie produkcyi wezystitich prowincyj spowoduje dotladae obliczenie, czego komu najwigcej brakuje, czego i ile kto ms do zbycia, gdzie wre szcie najłatwiej i najkoreystniej tego i owogo nabyć mozza? Mamy zatem niezachwiane przelsonanie, ze utazanie sieg ns wysta wie produkcyi naszej, majacej whaściwe swoje cechy i odrẹbne przymioty, będzie niezaprzeczenie korzystnem pod wzglegdem eksonomic znym. Niepodobna tez pomioad i tych korzysci, jakie nastreczy obeznanie się wystawców galicyjasich ze zdobyczami produkcyi indych krujów; boé porównanie siebie $z$ innymi prowadzi koniecznie do pozaania stron dodataich i ujemogeb dotycheza sowej dzialalności, z czego wyniknąc musi sumienne zastanowienie sig nad sobq i nad najskuteczniejszymi sposobami poprawienia błedów, zmiany kierunku i udoskonalenia pracy.
Niemniej wazoq będzie zachẹta do sprostanis tym, co o wiele wiprzedzili nas na drodze postepu i dobrobytu; wreszcie wymiana mýsli $z$ mieszkácami odległych krajow, od których niejednego nauczyć sieg bedzie morna.
Ze woglédu zatem na dobra slawe kraju naszego, jak i ze względu na rzeczywiste korzyści, jakie osiag nać z wystamy produkcya nasza moze $i$ o dnieś powinna, uwatamy jak najrozleglej bzg udzial w tejze producentow naszych za konieczay.
Ceny targowe. (Ceny rosumieją się za 100 kilo).
Rzeszotro. Pozenica 8.50.- do 9.15 Zyto 7.50 do 815 . Jęczmień 7.50 do 8.15. Owies 8.- do 8.30. Konicz 40.- do $55-$. Rzepak -.- do -. -. Groch 8.- do 9.Wyka 6.50 do 7.25. Chmiel -.- do -.Okowite -.- do 1050
Krakbro. Pszenica 850 do 9.50. Zyto 8.20 do 860 . Jecsmiét 7.50 do 8.80. Owies 8.do 8.25. Konicz 40.- do 85.-. Rsepat -.- do -.一. Groch 10.- do 12.-. W Jka -.- do-.-. Chmiel -.- do -.-. Otowita 78. - do 75.-.

## Dla giuchych.

Osoba, htóra 2 na pomo cq pojedytesego dirodke
 syach, gotown jost andooling katdemi beappotaio opis



ERameaplae 2 aparatem do graalia wody, bedzio miar za 4 centy ${ }_{w}^{\text {mapisel }} \mathbf{1 5 - 2 0} \mathbf{w}$ domen Wanay oynkowe polaczone a tuszami. TIISTE 81 23-52 takie do aiycia kuracyi hydroterapicznej. KIozety
pokojowe, hermetyczn. zamknịto po 11 zir. Iluatrowane cenniki franco. - Wedle umowy tahle ma raty.
A. Krolikowski, Lwów, Janowska, I. 14.

## D" ROICKIEGO (A. BERGERA) <br> Poradraik w stabosciach wonerycznych, kosstuje za pobraniem Ordynacya domowa w tychíe Sabosciach od 3-5. Lwow, al. Karola Ludwika, I. 7

## F. Tymolskiego

## Kompozjcje na fortepian:

Z grodu Lwa, mazar salonowy
Królowa balu, walce.
Ciotanie, kadrylo
Marzynka, polke franc.
Gwiazda nasza, polones
Sobotki, kadryle
Bozetika, polks franc.
Calujg ragczki, polka franc. Purim, polka franc. -.50
-.90
-.70

Modlitwa króla Jana
Odbijanego, masury
Wieczna Ira, polonez, poświepcony
F. Deakowi

Maras na pamintkg pobytu ces.
Pranciszka Joxefa.wo Lwowio
Mopciuszet, polka franc.
Cri-cri, polka franc.
Na Wawela, maxury
Milionerka, polka franc.
Kaj budo jakk buwalo, dumkia i ko-
lomyjki lomyjki
Cicha woda briogi rwio, kadryle Dwa holaby, dumka i kolomyjki -. 64 Podolanki, dnmka i kotomyjki - -. 64 Pamięci Borelowskiego, polones -. 80
tryyah it glóriy stidel i poleas
Ksiegarnia J. A. Pelara (H. Czerny)
w Riossowio.
iní tyiko licsbe sig ogzomplarky natword wa b. P. Tymolakiogo, któro jus̀ wipcoj

Nrydawane ytoié praesiá najlopioj prookazem rownocreanio $I$ samówieniem, praycsera uprasza sip dofaczye 5 do 15 cent ma porto opaski.

Paridh mazainuteci i\}
 napisad ksiads M. Smolotiski. Cona 16 cl . (Driollito to polocila ssczegolnio Wya.c. Rada azkolna krajowa).
Cildgytyll. 0 nach, 0 kamku 1 jogo peplobanach, z dodatkiem o Dom. Smoleńskiogo praos keipdsa Daicin to otryymala od autora ne alkind i poloca Ksiegarnia J. A. Pelara (i. Ozeray) Ressevia.
Ta posylh taidego dsiola uprassa sie doląezye 5 ct . Najoiytoict a ajlopiej prsediac prso Lasem pocitowy
 (XXXXXXXXXXXDXXX********

## Ksiegaria J. A. Pelara (H. Czerny) एT Rersoriie

Bugne M., Priewodnik w praktycznej nance atyla dia askol poczathowych inliszych realaych, wodlag dxieln J. Moslora, uloiyd i do , potrzeb szkOd zastssowal... Wydanio dragie popr. askd A., Teoretyczna i praktyczaa nanka rachunkowości dia regkodxielnikow, $x$ dodatkiem waorow roinych korespondoncyj, poownania monet minr i wag obcych, tadziod prawa wekslowogo polakim taka, wa wrierajacego Wyraienia obco, aikywane $\boldsymbol{m}$ jozyku polskim tak w interesach kapieckich jak i proomy lowych. (Dziolo Kraweok lan, Dziejo Polaki $i$ monarchii austryacko-wegierakiej, z dof ${ }_{4}$ czeniem wainiejesych wyalasków i odikrya, dis szkof ludowych Llebkimd Hewr., Slownik miomiecko-polski, elotony podiag majloparyct is ajnowasych qrodel, zakcont, wry. niom. 1 sir, opr. 1.50 zhr. andor Stroks Hearyth, prof. sem. nancs. meskh, Prakityczay prsowodnik do


 Tekarakl T., prol., Kauka gospodarsiwa domowogo dia adyika wyiszych
 D De mabyola wo mexyettiol kelegarnialk $\square$

## Eroncocrorerodnoverorochos


Mape pow. rzeszowskiego łaficuckiego izańskiego Mape GALICYI Miczydskiego po 30 Cl., wialtio folio.

## $=-$ $=-$ $=-$

 Pieniquize najlepiej przosylab przekasem pocatowJm, dolqosajiso 5 do 10 ct. na portoryum opaski.Z polacenva c. k. Ministorstwa wydano
TABLCE ANATOMICZNE do nauki pogladowej
Dra H. EUHDrata



## KSIA勆 KUCHARSEIRJ <br> J. Bobreckiage




W Rzeszowie u apt Antoaiego Karpin skiego, wo Blaiowej a aph A. Brypila,
s Bochni a apt. H. Gatiego, no Kolbueso woj a apl Mr. Bucska, oo Krodnie a apt. A. Zurawskiego, so Leiajghn a aph. Bmila Deakera, © Liskes a aph. Ferd. Moescay aldego, w Roswadowie a aph. Winconlege mirskiego i apl. M. Domaina, so Solotonie - aph Andrioja Daticzaka, so Spdsiesonio a apt Jana Mizorskioge, o Tyazynie aph. Aloka. Rolejo wakioge 0 Ulasaowio aplokach w Gaticyi. 99 15-43

Ksiggarnia J. 4. Palars (H. Czerny) oo Recasonoie otraymaka i poleca

Maj Podperziir Weterynaryi
mapisal Or Anteal Baraind, prefosor C. L. sskoly wetorynary
Lwowie. Cena 70 ch ŽWIENIE BYOLA
cogoi antora, - Cosa 1 ats. 30 et.
Obe daidita sentry sumener


## L. 822.

## Obwieszczenie.

W celu oddunia w przedsigbiorstwe tudiowy dwupiatrowego gmachu na pomiosyozenie rzeszowskiej kasy aszezedności według planów preses Magistrat zatwierdzonych, odbędzie się w Urzędzie titejesym dnia 3. marca 1890 ad godziny 3. do godziny 6. po poludnia rozprawa ofertowa i licytacyjna.

Cena wywołanis wynosi 45.000 z /r, wadyum 45 CO ztr . W. a ${ }^{2}$

Plany i kosztorysy budowy, tudzież warunki licytacyjne, przeglądać można w Magistracie przed terminem.

## Magistrat miasta

Rzeszów, 8. lutego 1890 r.
Dr Zhyszewski, m. p.
 niech mobedrie íwieio wysulo a droku Fi!jielki studenckib anegdot ze szhelaej dawy. - Cena 30 ct , Nadeylajacy 35 ch do księgaril 5. L'edma Pordera wo lwowie, lub J. A. Pe-



 Thedalkiem wrofy korespondencyi tin-
 ceci ing coscsquadol. wyinin noklt.
 - Croperaxie. Coma 40 cat. (otr. 93)


## Plac pod budowe

w Rzeszowie, przy ulicy Zamkowej numer 385, jest do sprzedania. - Blizazej wiadomosci udzieli na miejecu wlaścicielks."

6 3-3

## Do sprzedania 200 cetnar. siana

drobnego, pogodnego, tak dia koni jak i bydla à̇ylecznego. Siano na miejscu w Borku ad Grẹbów aprzedaje po 1 xiv. 50 et $2 a 50$ kilo do stacyi kolejnej w Tarnobrzegn, pofiorej mili od Grebbowa, tam-


## Ulubiony walc nanovic'A

## Valurile Dunari

(Donauwellen Halzer)
$\qquad$
tylko as 50 cat .
Za nadesdaniem 55 cnt . wysylam poczta franko pod opasky.

Ksieggarnia J. A. Pelara
(H. Czerny)

* Rzessotio.

Antoni Kluz,
stolarz,
w Rzeszowle, ul. Sandomierska L. 297 we wlasnym domu,
poleca Szanownej Publiczaosici swoj

## SKXAD MEBLI

przewaínie wlasnego wyrobu $z$ drzewz suchego I doborowego, - takie niektore ryerzy sprowadzane, jink: kriestin giẹte golychie, ielame meble, lustra, dyweny na podfoge, materye do obicia, garaitary, sofy gotowe olomany, sofy do spania reratowe, roboty $p$ Borgilewicza, it. $p$.
Poniewai spriedawndem swoje wyruby Poniewai spriedawriem swoje wyruby meblowe do tulejsrych skladow przez dwadziescia przeszo lat, zatem jestern wać takowe po cenach jak najtañezych. Mam równiei na akladzie TRIEDVY meinlowe i drenninno. - Polerajac
przedsiẹbiorstwo moje wzyeqd'm Szan.



