PRZEDPEATA na "Pregiqd Rzeszowaki" ${ }^{\prime}$ i, Kuryer Rzenzowskd"

 - sięcinle 89 ct . - Numer pojedynczy kosztuje 10 ct .

BIURO REDAKCYII ADMINIBTRACYI snajdujo sif w Reeasowio wasiegarni . A. Polara. - CENA OGzOszek 5 et. od milej-



ŻANDARMERYA I IEZYK NIEMIECKI.
Rzeszów, 15. grudnia.
Pisząc o kwestyi języka używanego przez naszą żandarmeryą - przedewszystkim zastrzedz się musimy, jakobyśmy stàwali na stanowisku ultraradykalnem, pragnącem ostatnią żyłkę niemčzyzny wypruć z naszego organizmu społecznego, jakoby nami powodowała nienawiść do tego jezyka jednego $z$ najucy wilizowańszych narodów - via facti i de jure państwowego jezzyka w Austryi. Nikt też od nas nie jest dalszym od podobnych myśli - uznajemy bowiem powage tego jezzyka w naszych stosunkach i chętnie przyznajemy mu należne miejsce wśród nas. Ale $z$ drugiej strony nie możemy być zwolennikami tych, który w utrzymaniu a raczej rozzzerzeniu niemczyzny u nas i zastósowaniu jej jak najobszerniejszem, widzą jedyne zbawienie państwa, potrzebę kardynalną spóleczeństwa, lub misyą cywilizacyjną, i którzy pragna wprowadzić lub przynajinniej zatrzymać niemczyznę, gdzie się tylko da, choćby
to się działo z rzeczywistym uszczerbkiem dla innych ważnych interesów, czy to jednostek, czy społeczeństwa.

Według naszego sumiennego przekonania ma to właśnie miejsce $z$ zastosowaniem obecnem jezyka niemieckiego w slużbie c. $k$ z̈andarmeryi u nas.

Pisząc tych słów kilka dorywczo, nie powiadamy nic nowego. Już niejednokrotnie bowiem, tak w fachowych jakoteż w codziennych pismach poruszano tę kwestyę i żalono się na bezwzględne używanie przez żandarmeryą jezyka niemieckiego, nie tylko w wewnętrznej służbie, ale w stosunku ze stronami i urzędami. Kwestya jest jednak zawsze wȧ̇ną i piekącą i pomyb̊lne rozwiązanie jej dla kraju wymaga, býgmy ciągle o niej pamiętali i ustawicznie ja naszym wplywowym czynnikom i rządowi przypominali,

Poruszając więc sbecnie tę sprawę, nie wchodzimy w to, czy de jure żandarmerya w stosunku ze stronami i urzędami w naszym kraju może juz̀ teraz używać języka polskiego, czy też musi wylącznie używać jezyka niemieckiego, o co w pismach fachowych spór
toczono. Chodzi nam tylko o wykazanie: że tak, jak jest, być nie powinno; że żandarmerya, nie naruszając swej wewnętrznej organizacyi i swego jezyka slużbowego, na zewnątrz w stosunkach ze stronami i urzędami w kraju powinna używaé jezyka polskiego;-by przynajmniej wolno by to żandarmom używaé języka polskiego, gdzie tego okaże się potrzeba.

Na argumenta w tej mierze wysilać się podobno nie potrzeba.

Jeżeli język.polski jest urzędowym jezyskiem w kraju naszym, jeżeli wszystkie urzędy państwowe musza i moga urzędowaé po polsku, nie nadwereżajac przez to swego stosunku służbowego $z$ najwyższemi zwierzchniczemi wladzami, jeżeli kontrola tych władz zwierzchniczych i jednolitosé administracyi nic na tem nie cierpia, to nie widzimy najmniejzzej uzasadnionej przyczyny, któraby używanie jezzyka polskiego przez organa żandarmeryi, w stosunku wewnętrznym, czynila niemożebnem

Ludność, spełniajq̨ca swoje obowiązki względem państwa, ma też pra-

## NINA PONGO O LUDZIACH.

$Z$ droojga zlego biorg̨c mniejsze, Maipy stokroć rozumniejsze.
(?) W osadzie Waaskonosów, leżạcej nad rzekạ Gabon-Gina w Nižszej Gwinei, panowała nadzwyczajna radość. Nina Pongo, najdzielniejszy i najprzystojniejszy Goryl malpiego świata, zjawil się po dlugiej nieobecności znowu w swojej ojczyínie.

Bẹdạc jeszcze mlodym dostal się Nina Pongo wraz z calạ swạ rodzinạ do niewoli. Z rąk czarnych drẹczycieli afrykańskich przeszed! do menateryi Europejczyka, który objezdzając swiat $z$ zagranicznemi, zwierzetami, ogromne ciagną zyski z obecności Goryla, dotąd jeszcze niewidzianego w Europie.

[^0]ryę ludzi. Po diugotrwalych trudach i niebezpiecznych lowach, podązyl Nina Pongo ze znakomitym zbiorem ludzi w klatkach do swej ojczyzny, w celu rozszerzania widnokręgu wiedzy pomiędzy swymi rodakami - pomiędzy malpami.

Jako zwolennicy nieklamanej prawdy musimy $z$ bolem serca zanotowak, ze Goryl Nina Pongo wcale nieprzychylnie wyrazal się o rodzie ludzkim.
.Czlowiek czyli homo sapiens", wyglosil Pongo na wstępie swego odczytu, ,jest do nas malp bardzo podobny, chociat ma tylko dwie nogi i dwie recce, któremi drugich odgania, któremi pokazuje figi, a które mu slutą podczas wojny by wiedzied co znaczy ,halbrechts* lub ,halblinks" (śmiech.)
.Czlowiek ma się za najszlachetniejsze i najpiękniejsze stworzenie, mianuje się nawet królem ziemi, przychodzi jednak na świat nagi jak święty turecki i niedolęzny. Potrzebuje równiet bardzo wiele czasu, aby się nauczye cregoś mądrego. Za mądrego ma się katdy z osobna, niebrak jednak i glupich. Dniem i noca
myślą ludziska nad tem, jakimby sposobem przysparzac sobie i drugim troski i zmartwienia, jakimby sposobem mogli wejkt w posiadanie mamony drugiego. Musicie bowiem szanowne malpy wiedzié, ze przyroda niczego nie dostarcza czlowiekowi za darmo a kraśe nie wolno. (Zdziwienie). Do zaspokajania potrzeb musi więc czlowiek koniecznie posiadacpieniądze $t$. j. okraggle blaszki ze srebra, zlota, miedzi lub tes róznokolorowe plachty, banknotami zwane. (Ogolna wesolosé). A potrzeby ludzkie są tez bez końca i miary".
${ }^{\text {a }}$ Czlowiek jé i pije co tylko da sies jeśc i wypic. Wszystko co rośnic, co biega po ziemi, co plywa wodzie, co lata w powietrzu, odbywa pielgrzymkę do zoładka jego, a jak sobie zepsuje ten zolądek i choruje, nie przestaje szukaC za takociami, ucieka sies do Boga i wzywa do pomocy innego swego rodzaju, ktory zazwy czaj nosi okulary, cot smaruje czarnym plynem na kawalku bialej plachty i czessto gesto sam sobie zolądek psuje". (Smiech ogolny.)
.Skoro aglodzona muszka nasycie sie chce odrobina mleka, nastawiajz tru-
wo domagać Eię, by wladze państwa, szczeqólnie te, z któremi styka się ona ustawicznie i bezpoárednio, od których żąda opieki i uslugi - używaly z nią jezyka zrozumiałego, jakim ludnosé mowi.

Pomijając zresztq ten wzgląd zasadniczy, samo dobro slużby wymaga, by organa żandarmeryi używały jezzyka polskiego.

Żandarmerya spełnia bowiem służbe policyi państwowej, sciga zbrodnie i donosi o nich władzom rządowym, w których ręku znowu spoczywa wymiar sprawiedliwości karzącej. Raporty służbowe żandarmów powinny zatem mieć to znaczenie, na jakie zasluguja, powinny byé poważnymi, a szczególnie zrozumiarymi dla tych, którzy są powołani działać dalej na ich podstawie. Inaczej do iluż to przykrych nieporozumień i konfuzyj dojść może!

Tymczasem w praktyce rzecz się ma przeciwnie.

Niższe organa żandarmeryi rekrutują się bowiem z ludzi, ktorzy celują wprawdzie rozlicznemi zaletami i zaslugują na osobiste uznanie - lecz nie są bynajmuiej tegimi lingwistami.

Nie wiemy o szkole, w którejby żandarmów uczono stylu, choćby urzędowego, $z$ którejby wynosili dokładną znajomość jezzỵa niemieckiego i możność wyrażania w nim jasno swoich myśli. A choćby ich i uczono, to wiemy jak trudna jest ta nauka, jak trudno ludziom whadać dobrze obcym jezzykiem w mowie i piórze.

Ztąd to pochodzi, że ulożenie urzędowych raportów w języku niemieckim sprawia naszym żandarmom trudność, częstokroć niedającą się zwalczyć.

To też taki żandarm, nie lingwista, musi drogi czas, mogący byé $z$ ko-
rzyscią użyty dla służby po za koszarowej; spedzar na mozolnem w pocie czoła układaniu raportów w jezzyku obcym, którym należycie nie wlada, w którym zatem nie jest w stanie wyrazić należycie swoich myśli.

Wady składni i ortografi, z jakiemi się w podobnych raportach spotykamy, to mało! Trafiaja się bowiem w tych raportach takie zwroty i wyrazy, które albo są wprost niezrozumiałe albo wywolują uśmiech na usta czytajacego.

Moglibysiny praytoczyć setki przykładów tego co mówimy - bo nie miniemy się z prawda, jezéli powiemy, że tylko wyjątkowo trafiają się raporta zandarmów bez grubszych usterek językowych.

Mamy właśnie pod ręka kilka wypisów z najnowszej lingwistyki żandarmskiej, które niech same za nami świadcza. Przytaczamy je dosłownie wraz oryginalną ortografią.

Tak np. donosi pewien żandarm (nomnia sunt odiosa) o skutku swoich poszukiwań za sprawcą kradzieży w następujacych słowach:
${ }_{n}$ Nachder begaben wiehr uns auf Ort und stelle wo der. That begangen wurde, und haben wiehr einen zeichen von Stiefeltret angetroffen, wo sein Stiefel gepast hat, wobei die zwei Zeigen $M$. und $N$. dies gesehen haben. $X$. wurde Anlass, da er keine ständigen Wohnort hat, und falige dessen flucht verdüchtig ist, arretirt und dem $k$. $k$. Bezirksgerichte Strafu:ntshandlung übergeben."

To przynajmniej jako tako zrozumiałe, ale inny raport:
"Kevision in Gewölbe..: wobei ich in der Handlung des S. ein Gewicht $\frac{1}{2}$ Kilogramm, in welchem von einen beweglichen Gegenstand zu vernehmen
ist (?), und dieses G未wicht 5 Gramm unter dem Normalgewichte im Gegen. wart der Zeigen abgewogen, wurde betreten."

Zgadnijże, o co tu wlaściwie chodzi i co ten "beweglioher Gegenstand ${ }^{\text {" }}$ ma za znaczenie?

Albo inny raport:
${ }_{\text {D }}$ dass die Jusass in C. sein 11 jühriges Kind Josef am . . in seinem Hause bei Küche ohne Aufsicht überlassen hatte, welche das am Küche im Topfe stehende heisse Wasser auf sich ausgegiessen, und sich am Leibe so schwer verbrühen, dass in Folge dessen Verbrühung am . . . das Leben verlust hatte."

A to wszystko sa mniej jaskrawe wypadki. Trafiaja się bowiem takie potworności jezzykowe, д̇e za boki się od śmiechu trzymać trzeba!

W jednym z takich raportów czytaliśmy w opisie osoby jakiejś zlodziejki, że jest ona , mit geschnäbelten Gesichte." Trzeba było drugo medytowa $\delta$, by dojéć, że jest to wierne przetłómaczenie slowa „dzióbata" po ospie.

Po tem wszystkiem weale byśmy się nie zdziwili, gdybyśmy kiedy w raporcie żandarmskim przeczytali: $\dot{z}{ }^{2}$, das Pferd ist Eiche gestanden," albo ie jeden drugiego nazwał $n$ Himmelskrebs" Wszystkó możliwe!

Żal nam serdecznie, że z powodu nieznajomości jezyka niemieckiego, poważe raporty naszych dzielnych i nieocenionych żandarmów często homeryczny śmiech wzbudzać muszą. Wszak oni na śmiech weale nie zasługują.

Pozwólcie im pisad w swoim rodzinnym jezzyu, jak to czasami niektórzy odważniejsi lub mniej ${ }_{n}$ biegli" w niemczyźnie żandarmi faktycznie czynią,
ciznę, do ptasząt, które pokosztować usiluja słodyczy czereśni strzelaja, a niewinne myszki lowią podstẹpem lapkami. Lisa, który głodem spowodowany ukradnie koguta, skondemnowali na nazwę zwierzęcia drapiè̇nego, czlowiek zaś, który bez potrzeby zabija lagodna sarnę, niewinnego jarząbka, lub bojaźliwego szaraka, nazywa się dzielnym myśliwym": (Oburzenie.)
.Niejaki pan Darwin stwierdzil niby, te my malpy jesteśmy antenatami ludzi. Niecheą oni jednak w to wierzyt (glosy: brawo, brawo) i lamią sobie glowy nad tem, aby wynajdywat nieodzowne róznice, zachodzące między zwierzętami a rodem ludzkim. Tak tedy przyszli do priekonania, ze czlowiek odróznia się od wszystkich innych zwierzat tzami, darem Klamania i potrzebą posiadania zamkow do pomieszkań, tudziet zandarmeryi do czuwania nad bezpieczenstwem mienia i tyciain. (Ogromna wesoloses).

[^1]Równie nam przychodzi człowiek na świat malusieńki jako samiec lub samica. Samiec jest sluszniejszy i dzikszy, samica zaś mniejsza, lagodniejsza i piękniejsza. Do pokrywania nagości ciała używają róznorodnych szmat kolorowych, lub tez futer, które nosza obrócone kudłami na wewnạtrz (ogólny śmiech), a które bajeczne kwoty kosztuja. Do nakrywania głowy nosi samiec twardy rondelek z kresami lub tez cośs naksztalt rury od pieca (wesolość ogromna), włosy z twarzy wycinaja, a nogi osadzaja w dyby czarne ze skór ściagniętych od chłopców lub starców rodu wolego. W dybach tych odbywa się hodowla nadgniotów. Samica ubiera się co dzień inaczej. Kapelusz jej wygląda raz jak przewrócony koszyk, innym razem jak duzy grzyb leśny, albo jak zmięty liśc bananowy lub nareszcie jak zdeptane rzeszoto pokryte jagodami, (ogolne mlaskanie), kwiatami ptakami i twarzami malp (ohol oburzenic). Samica w stanie cienka jak osa, nosi czasami podobnie jak kazdy uczciwy Czepiak potęzny - ogon. ${ }^{\text {a }}$ (Kheh - Kheh, . 0 w narzeczu malpiem znaczy: pfel)
${ }_{\text {a }}$ Panowie i laskawe panie! Dałoby się jeszcze bardzo wiele prawic o ludziach, którzy inaczej myślą a inaczej mówią, którzy się śmieja, kiedy im się zbiera na placz, i placzą kiedy radzi, by się śmiali - - nie chcę atoli was nudzié ogólnikami, zwłaszcza że jest moim zamiarem, zaznajomić was $w$ szczególe $z$ pojedyńczymi egzemplarzami, umieszczonymi w klatkach mojej menażeryi ludzi, którạ ze sobą przywiozlem."
„Otóz w pierwszej klatce przedstawiam wam egzemplarz, znany w uczonym świecie jako homo pasibrzuchius. To stworzenie jest niezmiernie lagodne, chodząc wlecze nogi za sobạ, mówi przytlumionym glosem, aby nie nadwerętat piersi, sapie siarczyście, mlaska bez ustanku jezykiem, a zresztą nie zajmuje się niczem innem tylko jedzeniemi zalewaniem robaka. Żywi się kapustą $z$ kielbasą, lubi kaszę ze zrazami, zajada wẹdzonkę z grochem, kupuje sam na targu grzyby lub szparagi, nosi.je samo do domu i spozywa je równiez samo. W lecie grywa w kregle i pije piwo, w zimie zas grywa preferansa, zatywa tabaki, trzyma liscie dy-
a będą w swoim żywiole i slużba na tem z pewnoscią zyska.

Byłby zaiste czas, żeby $z$ tą niefortunna pozostałoscia ery germanizatorskiej raz nareszcie zerwano, by zamiast zmuszá naszych żandarmów do niefortunnych éwiczeń językowych, zamiast robić z nich bezskutecznie lichych lingwistów niemieckich, pozwolono im używać w swych raportach rodzinnego jezyka i zostawiono im tem samem więcej czasu do oddania się swemu zawodowemu zatrudnieniu, w którem oni tyle cennych usług społeczeństwu oddaja.

Weźmy więc w opiekę naszych żandarmów, przypominajmy ciaggle i nieustannie naszym ustawodawcom i rządowi tę słabą stronę, ten błąd naszego ustroju krajowego; przypominajmy im, że kraj łoży na żandarmeryą znaczne sumy, ma więc prawo domagać sié, by $z$ tej żandarmeryi miał jak największy pożytek. Wreszcie jeżeli i to nie pomoże, ogłaszajmy komiczne próbki stylu żandarmskiego.

Może przynajmniej chęć uchylenia powodu ośmieszania żandarmeryi spowoduje decydujace czynniki do poz̃ądanej reformy.

## Korespondencye „,Kiryera Rzessowskiegro.

Lwów, 12. grudnia.
(Bank krajowy. - Stowarzyszenia. - 300-letnia rocznica. - Proces Machsike Hadas czyli Schreibera.)
$(+)$ Od czasu zamianowania dr: Alfreda Zgórskiego dyrektorem Banku krajowego, zaszło w tym zakładzie wiele zmian, uproszczajqcych manipulacyę wewnętrzną, a równocześnie rozpoczę̧a sieg także oz̀ywiona działalność w tym kierunku, azeby utwo-
rzyć w kraju znaczaiejszz ilost agentur, dla ulatwienia wszystkim okolicom i wszysttim warstwom ludności przystegu do Banku. Do takiego pośrednictwa w interesach Banku majez być użyte istniejące juz zakłady pieniężne prowincyonalne, których firmy zdolaly sobie zjednać zaufanie w pierwszym zaś rzędzie spółki zaliczkowe. Dwadzieścia i jeden takich spółek, zaleconych przez zarząd, Związku stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych" desygnowala juz dyrekcya Banku na swoje agentury. Z dotacyi bankowej wyznaczono takže sumeg $200.000 \mathrm{złr}$. do obrotu $w$ interesach, jakie przyjdę do skutku za pośreduictwem tych agentur. Równocześnie zdąża dyrekcya Banku krajowego $z$ cala energis $k u$ temu, aby mniej więcej każdy powiat posiadal jakiś wlasny zakład pieniężny, któremu moznaby poruczyć także pośrednictwo w interesach bankowych.

Widzimy przeto, i乞 Bank krajowy watepuje na droge praktyczn̨̨, która jedgnie może doprowadzić do tego, iz zapuści on głęboko korzenie w spoleczności naszej, wnikajac obrotami we wszystkie warstwy ludności.

Spółki, oparte na zasadzie wzajemności, tak silnie rozwijają się w Galicyi w rozmaitych formach, przeważnie jako instytucye kredytowe, lecz w najnowszych czasach takze jako przemysłowe i handlowe spółki roluików, szewców, tkaczy it.d., że zarząd ${ }_{n}$ Związku stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych" postanowił na wniosek czcigodnego patrona galicyjskich spółek, dra Tadeusza Skałkowskiego zająć się przyprowadzeniem do skutku fachowego kursu dla aspirantów na urzędników podobnych zakładów, ażeby zapobiedz tym sposobem dotkliwie dającemu sieg uczuwać niedostatkowi dostatecznie uzdolnionych do tego zawodu Iudzi. Patronat przygotowuje także wydanie
podregcznika dla zarzqdów stowarzyszeń kredytowych i zarobkowych, który zawio. rałby wszelkje wgkazówki prawnicze, administracyjne i buchhalteryczne, niezbędne do prawidłowego kierownictwa podobnymi zakładami.

Dnia 17. b. m. przypads 300 -letnia rocznica załozénis pierwszej drukarni we Lwowie przez Iwana Fiedorowicza, drukarza, który uciekłszy z Moskwy, przybył do Lwows i tu pierwszy wydał bibliz starego i nowego zakonu. 'Stowarzyszenie drukarzy lwowskich "Ognisko" zamierza rocznice ts obchodzić uroczyście i wybrało w tym celu komitet, który ma się zajać odpowiedniemi przygotowaniami.

W dṇiu 11. b. ni. zakończył się u nas proces Samuela Riessa, redaktora czasopisma "Zeitung für das wahre Judenthum, Organ des Vereines Machsike Hadas", oskarzonego o zbrodnie gwałtu publicznego z § 98. lit, b. tudzież o występek z § 3021 u. k. Wiadomo, że na początku b. r. zjawiła sieg w piśmidle Machsike Hadas klątwa kilkuset rabinów, rzucona na pp. Merunowicza i zyda Dra Filipa Zuckra. Na czele klnących rabinów stał p. Schreiber, rabin krakowski, poseł do Rady państwa i fanatyczny "chuset ${ }^{4}$ bez najmniejszego wykształcenia. Schreiber zmarł niestety za wcześnie dla ścigającego go ramienia vsprawiedliwości, a tak widziellśmy na ławie oskarzonych tylko p. Samuela Riessa, pospolitego ${ }^{\text {chu }}$ seta" z pysznymi péjsami i z wykształceniem bardzo niskiego stopnia. Przysieggli odpowiedzieli przecząco na pytanie tyczące się zbrodni z § 98, zatwierdzili jednak pytanie drugie (§ 302), poczem trybunal zas\&dzil Samuela Riessa na jednomiesięczny areszt ścisły oraz i na poniesienie kosztów postepowania karnego. Liczne grono chusetów w patynkach, zgromadzone $w$ sieniach wyraziło „megczennikowi" kondolencye
miące się $w$ gębie i wypróżnia butelki $z$ wina. Co się tymczasem w domu dzieje, nie obchodzi go wcale, chociaż mu się czasami w udziale dostaja - - rogi"". (Glosy: małpy nigdy nie dostaja rogów).
„Czlowiek ten, szanowni widzowie, nazywa się Gogo (homo fircykiosus vel stupido-juncrosus.) Jest tọ piękne i szlachetne stworzenie, trzyma się zwykle prosto jak gdyby polkną tykę od chmielu, umie jednak garbić się kiedy mu wolno rozmawiaé z czlowiekiem, posiadajacym ladne koni i znaczne wplywy. Gogo nalezy do wszystkich klubów, poślizguje się przy chodzeniu, a mówiąc rozpoczyna zdanie przeciąglem e..... e..... e..... e..... i kończy go wiele znaczącem... księ... a! Przez dwie godziny dziennie ubiera się w suknie róznego koloru i znakomitego szyku, dwie godziny przegląda się w zwierciedle, odwiedza kawiarnie, oddaje wizyty, umie szest anegdotek na pamięç, szwargocze po francuzku, nuci arye $z$ najnowszych operetek, jest wielkim amatorem wyscigow i posiada na polu dramatycanej literatury wielkes erudycye wo cenianiu nóek. nadobnych baletniczek.

Zdaje się, że Gogo w rzeczy samej od nas pochodzi, gdyż ma największe podobieństwo do malpiego rodu". (Kheh Kheh... nie chcemy.)
.Wiadomo, ze $w$ rodzie ludzkim powtarzają się wszystkie typy zwierzęcego świata. Zestawilem tedy spora kolekcya zwierząt-ludzi. Proszę dobrze im się przypatrzeć, a spodziewam się, ze każdy $z$ was i bez wyjaśnienia pozna lisa, gaskę, woła, kruka, świńkę, gołąbka i t. d. ale czego juz̀ niema i w zwierzęcym świecie, widzicie w tym okazie."
"Nazywa się patryotnik (homo obkudnicosus). Zwierzę to świdruje oczyma na wszystkie strony, patrzy to w niebo, to w ziemię, a prosto $w$ twarz nikomu spojrzeć nie moze. Serce nosi $w$ ustach, kocha kraj, ojczyznę. nadewszystko i jest zawsze gotowe dbać o dobro - wlasnej kieszeni, bodaj na koszt kraju i ojczyzny. Patryotnik posiada glos donośny, krzyczy. zatem ustawicznie, wystawia na pregierz publiczny takich zdrajców ojczyzny", którzy wláciwie nimi nie sq, wcisgka sie wszedzie i wdziera sią na wysokie posidy, gdizie stara się ó podniesienie ogol-
nego dobrobytu najpierw - od własnej osoby."
${ }^{\text {. Nieco mniej szkodliwym, a więcej }}$ śmiesznym jest człowiek kapitalista (homo parvenius dorobkiewiczosus). Pochodzac po mieczu od stangreta, a po kadzieli od kucharki, odbywal dawniej przez lat wiele ,bosaki", pilnowal bacznem okiem powierzone jego opiece stadko gessi i zywil się razowym chlebem, tudziez ziemiakami nie zawsze cieplymi. Obecnie nosi glowe wysoko, zadziera nosa do góry i cierpi od czasu do czasu na dolegliwości delikatnej natury.* Pokaszluje, nosi lysine, niedowidzi dobrze, niedoslyszy dobrze $i$ nie sypia dobrze mianowicie po _erbacie". Pozywieniem jego sa pasztety $z$ truflami, ostrygi, zwierzyna ale koniecznie haut goutem ${ }^{*}$ cuchnąca - pije drogie chot liche wina, ziewa w teatrze przy komedyach, smieje się pry tragedyach, i wpada w zachwyt podcras ewolucyj baletniczel. Slyszac o jakiem nieczczésciu, wylduwa sobie reby i wykrayluje ah.o. ah.at a spieszy $z$ pomocs, kiedy jest pew nym, te wojjt $i$ cala gromada wiedzied bedz $Q$ jego dobroczynnó́ci. Opróz ywo.
wyrazami : ,Mach dir nischt darans - die Strafe anf dieser Welt, ist keine Strafe l ${ }^{1}$ Podobnie pocieszył pewnego razu rabin 妒da, po udzieleniu mu kary 25 kijów!

## Glogow, 9. grudnia.

(Zwiastuny nieochybnej wojny. - W oczekiwaniu wojny, czem się mamy zając. - Odjazd lekarza. Alarm straiarki i regulamin.)
(5) Od pewnego czasu, gdy wielkie krajowe dzienniki zaczęły nadzwaniać na możliwą wojnę, wśliznẹła siẹ $i$ do prywatnych Kơłek niepokojąca wieść o nastapić majacych starciach między mocarstwami i poczẹ!iśmy szukać za zwiastunami przyszłej kampanii. Towarzystwo kolejowe arcyks. Karola-Ludwika wyslalo swych mierników celem wytyczenia linii Rzeszów-Tarnobrzeg, znalazı siẹ wiẹc niebawem dyplomata, który wieśc rozszerzyl, ze to „szpiegi rosyjscy", o którym to fakcie zawiadomiono nawet miejscowy posterunek zandarmeryi. W dni kilka puszczono znowu nigdzie niestwierdzoną pogloskç, ze szwaḍon ulanów z Jarosławia przeszedl na strone rosyjską i sprzymierzyl się $z$ Moskalumi (!) Nastẹpnie pokątni dyplomaci rowniez wiedzieli o świeżem rozporządzeniu tyczącem siẹ ${ }^{n}$ nykazanego rozmiaru stodóf, aby rychio wczas siẹ dowiedzieć, ile w razie potrzeby pomieścilyby koni. ${ }^{\text {. }}$ Pogłoska o tym nạkazie, podobnie jak o asenterunku ludzi i koni, ponawia siẹ zresztq̣ peryodycznie. Ale juź najpewniejszym zwiastunem rychlej wojny bylo krwawo zachodzące słońce, gdyż juz i dawniej podubnoś miało zwyczaj zapowiadania wojny czerwoną swą zorzą wieczorng. Powracający z zarobku z Krölestwa Polskicgo, widząc nagromadzoną wzdiuk granic państwa rosyjskiego wiẹkszą ilosce wojskg, niz to bywało w poprzednich latach, poteggowali doniosłość miejscowych zwiastunów, tudziè trwogẹ. Obecnie zaś,
gdy większe dzienniki poczynaja wojnę odwolywad, my 2 piénnią : „Od powietrza, giodu, oguia i wojny ochraniaj nas", powinnísmy zwracad się do cichych zatrudnién. Czytajmy spokojne gazely, dowiadujmy się z nich, te gdzieindziej po miasteczkach wre lub budzi się zycie, gdy tymiczasem my - - -

Ani do odczytów ani do czytania, bodaj poleconych nawet przez biskupów i świalfe duchowienstwo w kraju, ksiązeczek ${ }_{n}$ Macierzy Polskiej", chẹci nie mamy. Brak objawów zycia, to śmierć 1 Ubieganie się za plotkami i skandadent to zgnilizna! Jedynym husytom nie przystoi czytywac ksiątki świeckie. Chrześcijaninowi jednak nie wzbrunia religia byd rozsųdnymi uczonym, byle fyltso ksig̨zek niedobieral złych, które do rozpusty i przewrotności prowadzg. Niechaj czytają ksig̨̀ki, co go uczynią moralnym praklycznym, miłującym Boga i Ojczyznę, a przedewszystkiem cichym a nie zarozumialcem. Doborowe książki i gazety czytająca publicznoṡć, ulat-, wia pracę kościołowi i szkole, a zreszlą niepojmujemy chrześcianina i obywatela wzbraniajacego siç od czytania tego, co mu przynosi potytek i przyjemnośc.

Z nowin brukowych, choć bruku tu $\mathbf{i}$ owdzie brak, donosimy ze p. Dr. L. Schneeder po-rocznym pobycie w Glugowie, przeniós ${ }^{\text {l }}$ siẹ $w$ Tarnopolskie. $Z$ jego odejściem zwiniẹto tez tymczasowy szpital tutejszy. -

Dnia 4. bin. zaalarmowano straż z powodu pożaru kominowego. Pożar przy silnym tego dnia wietrze móg siç stać dla miasta bardzo nicbezpiecznym. Na pochwałẹ straży powiedzieć musiny, że stanẹla według zwyczaju prawie w pierwszej chwili na miejscu zagrotonem... Przypominamy jednak regulamin przez straz przyjety, te tylko oddziat czwarty spieszy wprost $z$ domu, lub $z$ miejsca gdzie przebywa, na miejsce pozaru, pierwszych zaś trzech oddziałów droga do pożaru prowadzi przez straźnicẹ, uby zabrać z sobą
przyrzagdy. Mote dziesié razy zaalarmowani gołemi rẹkami pozar ugasimy, lecz cót powie'na to publicznosic, gdy jedynasty raz dopiero od miejsca pozaru bẹdziemy wracaé po przyrządy, Hómacząc się po drodze, Zéśmy ani przypuszczali, zelby ogieñ się mogi rozszerzac !

## Do Czytelników!

Z powodu przeszkód, wynikajq̨cych z ustawy prasowej, nie wyjdzie numer Kuryera Rzeszowskiego przypadajacy na niedzielę, dzień 30. grudnia 1883. Wynagradzamy naszych prenumeratorów dodatkiem dzisiejszym, tudzież dodatkiem półarkuszowym, który dołączymy do przyszłego numeru Przeglqdu Rzeszowskiego.

Sporządzenie dzisiejszego dodatku spowodowalo opóźnienie niniejszego numeru.

Przy tej sposobności zapraszamy do przedpłaty na rok nastẹpny 1884. Program nasz tudzież okazane dotychczas dobre chẹci nasze, aby uiścić się $z$ danego przyrzeczenia - znane. $\mathbf{Z}$ siła spotegowana daziyć będziemy nadal do wytkniętego celu, a blizsze szczegóły w tym względzie podamy w ostatnim numerze Przégladu Rzeszonskiego.

## REDAKCYA.

czaczalala) - okazy, jakich niema w świecie małpim".
„Na zakończenie, kochane malpy, zwracam szczególna wasza uwagę na bestyę w ksztalcie ludzkim, jakiej nie znajdziesz nawet między hyenami i tygrysami. W ostatniej klatce siedzi zlodziej honoru (homo denuncyatorius). Widzicie, zasłania sobie oczy, bo razi go światlo dzienne. Na pozór jest to stworzenie dwunozne, lagodnego usposobienia, przebywa szczególnie w Europie jako zwierzę miejscowe, chodzi wiele, trzyma się rad w pobližu rozmawiających ze sobą ludzi, a potrafi $z$ trzech podchwyconych slów, zlozyé bajkę, za pomocą której podstępnym sposobem szarpie sie na honor ludzi bodaj nawet swego ojca. Szpieg zwyczajny czyli plotkarz (homo garulus vulgaris) jest stworzeniem obrzydliwem, lecz nie bardzo szkodliwem, szpieg jednak wyższej kategoryi czyli denuncyant (homo denuncyatorius rapax) jest gorszy od sokola, jastrzębia, gdyz nie posiada nāwet cywilnej odwagi tego ptaka, aby potrafil jawnie wystapic ze swymi czynami. Podkopuje cicho, podstępnie byt zacnych ludzi,
szarpie bezimiennymi donosami honor swego bliźniego, nie oszczędzajac sławy kraju - slawy ojczyzny !...

Obecne w menazeryi ludzi orangutany, gibony, czepiaki, szympansy, pawiany, koczkodany i inni reprezentanci malpiego rodu, okazywali juz pierwej namacalne oznaki wrrastajacego miẹdzy niemi wzburzenia. „Kheh-Kheh, tszektszik ${ }^{\text {ch }} \mathrm{i}$ tem podobne enuncyacye największego gniewu malpiego, dawały się slyszeć co raz to częściej, a gdy Goryl Nina Pongo wyrzekı, ze czlowiek denuncyant nie szczędzi slawy ojczyzny, powstala między obecnymi gwaltowna burza, istna rewolucya. Niezwazano na uspakajajace "slowa Niny Pongo - tlum rzucil się na klatki menażeryi, polamak je na kawalki i rozpędzil na wszystkie wiatry osadzonych $w$ nich ludzi, w celu usunięcia zlego przykładu z osady malp wąskonosów.

Po chwili, gdy oburzone umysly się uspokoily, zabral sędziwy Orangutan glos i wniósl nątępującą rezolucyę:

## Kronika miejsoura i zamiejsowa.

Rzeszoro, 15. grudnia.

* Wiadomosel osobiste. Panowie Ignacy Krzyszkowski, Adolf Segel, Julingz Dobrzański, E. Miller i Wojciech Niemieo jednoroczni ochotnicy, mianowani zostali podporucznikami rezerwy 40. pułku piechoty. - Rada szkolna krajowa zamianowała nauczyciela Andrzeja Lacha rzeczywistym nauczycielem szkoły etatowej w Hyznem.
* Rada państwa. Izba poselska została w dniu 13. b. m. do dnia 22 stycznia 1884 odroczoną. Posłom nie będą tym razem dyety wypłacone za czas feryj swiqtecznych.
* Wieczorek Mickiewiczowski. Nieufni i niecierpliwi sqqdzili, to w Rzeszowie wygasła juz pamięc Adama, ze nikt już u nas nie myśli o uczczeniu rocznicy jego zgonu. Wieczorek urzagdzony w lokalu kasyna miejskiego dnia 15. b. m. przez młodziez tutejszą, który zgromadzil liczna i dystyngowanq publiczność miejscowâ, mógł i najwiękzzego sceptyka snadnie przekonać, ze nieuzasadnioną i przedwczesną byla obawa, jakobyśmy zapomnieć mieli o wiekopomnym wieszczu slawnej naszej przeszłości. Juz̀ samo wejście ${ }^{-}$do sali pięknie i gustownie przyozdobionej godłami odpowied. nemi uroczystości, robiło nader miłe wrazenie. Slowo wstepne wygloszone przez posła naszego Dr. Alojzego Rybickiego tchnẹło gorącem przywiqzaniem do młodzieży, która przez urzadzenie wieczorku dała myraz patryotycznym uczuciom i niewygasłej pamięci dla narodowego geniusza. Przemówienie to podamy w całej osnowie wnumerze najblizszym.

Muzykalna część wieczorku składała się z polonezu Moszkowskiego, tudziez z koncertu C-dur Beethovena na 4 recce. Obydwa te utwory jako nr. 2. i 5. programu wieczorkowego wykonane zostały na fortepianie przez panny R.i Z. Jezèli twierdzimy, ze obydwie panie w wykonaniu utworów tych, z których mianowicie koncert wiele nastregcza trudności do przezwycięzèenia, okazywaly rutyne jak niemniej bieglośc technicznq, to niepowoduja nami zazwyczaj utarte wzglegdy dla amatorek. Dajemy wyraz uznanis grze koncertantek, gdyt nań zé wszechmiar zasłažyly, a dowudem tego były rzegsiste oklaski
„Ze względu, że ród ludzki posiada przywary nielicujące $z$ wyobrazeniem ludzkości, ze względu, ze my małpy jako „zaklęci ludzie" nie chcemy mié nic wspólnego $z$ dwunożnym czlowiekiem, wnoszę:
„Zgromadzenie małp protestuje jak najuroczyściej przeciw gadaninie Darwina, jakoby czlowiek mial pochodzic od rodu malpiego i rzuca klạtwę na kazdą małpę, którejby kiedykolwiek bądź się zechciało stat się dwunożnym czlowiekiem ! ${ }^{6}$

Przy imiennem glosowaniu przyjęto jednoglośnie rezolucyę - a zgromadzeni rozeszli się do lasów.
których nie szçędzila zadowolona publiczność.

Bardzo wdzigczni jestǵsmy szanownemu komitetowi, ze zabiegom jego zawdziegczac mamy poznanie wiławionej we Weggrzech z występów swoich pani W. Jako spiewaczka, gdziekolwiek wystapiła; zjednała sobie slawe, a dowodem tego nie jeden wieniec laurowy, którym szanowna artystka poszczycić sieg moze. To tez spiew jej i u nas rozentuzyazmowal obecnych, a gdy ukończyla arye z Trubadura Verdiego „Ah si ben mio" tudziez romance Bevignaniego "Wspomnienie" grzmiąee i przeciagłe oklaski bet końca wywokywaly artystkę. Wykonanie tych obu melodyj zachwyciło najlepszych nawet znawców, były one wyspiewane cala, potęga uczucia, którego glębi u dyletantów rzadko kiedy spodziewać się moz̀na. Rzeczywiście piękną arye z Trubadura wyspiewała w całem znaczeniu wspaniale a dodana na ogólne zs̨danie pieśni, były wyrzeźbione ze świetnością i finezrą.

Numer 6. programu objał deklamacye, monolog Gustawa z "Dziadów" częsci IV., którą wygłosil p. U. "Wystapienie jego nacechowane gracya i werwą zrobiło jak najprzyjemniejsze wrazenie. P. U. przejety myślą wieszcza, oddał ją 2 uczuciem i zapałem młodzieńczym, do czego byłmu pomocnym wielce dzwięczny i silny głos, który umiał nagiąć do zmieniajğcej się często sytuacyi. Rzęsiste oklaski były zasłużone, gdyż dawno juz w Rzeszowie niesłyszeliśmy tak wykonczonej deklamacyi z ust dyletanta.

Pragram wieczorku urozmaicono wreszcie chórem męskim, wykonanym przez. młodziez. Odśpiewano ,Modlitwe dziewicy* Rudkowskiego, a końcowe ,.Stawa Ojczyźnie" Appla i.,Serenada" Maschnera nawet wcale dobrze wypadly.

Dajemy tylko wyraz opinii publicznej, jezéli na tem miejscu seŕdecznie podziękajomy tej mlodzieży, która nie szozędzi nigdy trudów, by odświétać pamięć nieśmiertelnego geniusza.

Przepełnions sala świadczyla, ze doborowa nasza publiczność oceniła doniosłe znaczenie tego wieczorku. Ze inteligencya $z$ okolicy świetnie blyszczała swę nieobecnościę, to juz̀ chyba wins niesprzyjającej pogody...

Ogólny dochód wynosi 122 złr. 60 kr .

* Bale. Dowiadujemy się z pewnego ́ródla, ze podczas karnawału nie odbegdsie sie bal „czerwonego krzyza" z powodu zaloby p. hr. Wallisowej, której nieubłagana śmierć wydarła brata Maurycego Szymanowskiego. Równiez nieprzyjdzie do skutku bal na korzysć tutejszej bursy, nstomiast urządzoną będzie w celu wsparcia tego zatladu loterya gospodarczs.
* Przełoteństwo zborn izraelickiego zarządziło, jak wiadomo, aby wybory do Rady wyznaniowej, majqce siẹ odbye w dniu 23. b. m. nie trwały dłużej, jak od 9. z rana do 1. w poludnie. Na przedstawienie atoli wybitniejszych wyborców do starostwa, ze krótki ton wymiar czasu tyleby znaczyl, co uszczuplenie prawa wybora, zarząziło starostwo, aby wybory trwaly d. 23. grudnie do godziny 6. \& wieczora.
* Bazary. Nawoływania nasze odniosly nareszcie pożądany skutek, gdyz na placu za jatkami przy ulicy sandomirskiej, zabrano sig juz na seryo do wystawienia 21 kramów bazarowych. Pomimo zimna roboty postepujez naprzód i spodziewac sie mozna, te do nowego roku wamiankowany plac okolonym bedzie tadnymi kramami, w których znajdq pomieszczenie masarze. Niepodlega watpliwosci, to nikt nie straci na usunięcia szpetnych straganón, i \&e zajadli nawet przeciwnicy bazarón nabiora
przekonanis o koniecznosici. takowych i innych dxielnicach miasta.
* Zjazd dyrektorów. Jesli nie myla wrózby i oznati na horyzoncie teatralnym, zanosi sié na wazne jakiés zajścia w dzio dzinie sztaki dramatycznej. Wprawdzie nie zjawil sieg nowy Fredro. nie zawitala do nas równiez pani Modrzejewska, natomiast oghaszamy urbi et orbi, te wobecnej chwili mieści szczęsliwy nasz gród w swych murach czterech azdyrektoróm, tułaczych kapłanón prowincyonalnej muzy Thalii i Polohymnii. Są nimi pp. Matkowski, Webersfeld, Wosniakowski i pani Piasecka. Co uprzegdza, niewie żadna przędka - my jednak wiemy, ze dla potrzeby lokalnej, jeden dyrektor zupełnieby wystarczył.
* Szkoda czasu i atfasu! Wiadomo, ze tutejste c. k. starostwo wychodzasc ze załozenia carkiem shusznego, ze kazdy zakład fabryczny przyczynić sie moze tylko do podniesienia dobrobytu miasta iokolicy, przychylnie załatwilo prośbe, tyczącas sie wystawienia piecs do wypalania wapna. 0 bywatel tutejszy p. Pytlik. snać mając inne przekonanie, wniósł jakọ sąsiad pieca niekoniecznie bliski, rekurs przeciw orzeczeniu stirostwa. Spodziewamy się, ze c. L. Namiestnictwo, stojac na wytynie postegpu i pragnąc rozwiniegcia ekonomicznego w kraju, przekona p. P. ze szkods było czasu i papieru.
* Ligawka. Adwent niegdys w Polsce byl dłuższym, niz̀ teraz. Przed każdem bowiem świętem poszczono 40 dni idlatego adwent nazywano czterdziestnicę. Na środy i piattki adwentowe przeniesiono post wigilii świąt skasowanych w roku 1775. przez papieza Piusa VI. Kościół katolicki przypomina w Adwencie zapowiedziane powtórne przybycio Chrystuss na sąd ostateczny. ,"Trabbcie w trąbę na Syonie" - mówi Pismo św. To tez na znak pobudki, która da światu Archanioł w dniu nadejścia sqdu, powstał u nas zwyczaj grania na ligawce czyli na legawie, na dworze, przez wszystkie wieczory adwentowe. W Krakowie kapele grywały hejnały adwentowe na wiety Maryackiej, ponad drzemiącym we śnie grodem Piastów i Jagiellonów. Na Mazow. szu i Podlasiu trwa dotąd ten ongi powszechny i piegkny zwyczaj grywania na ligawkach, t. j. potegznych, drewnianych trabach. Zwykle młodzieńcy we wsi lub który z poboznych gospodarzy $z$ kmieci lub szaraczkowej szlachty, wśród ciszy zimowego wieczoru, gdy natura cała w glẹbokim énie pogrązona, wyszedłszy ns dziedziniec lub droget, wygłaszaję z ligawek proste i jakicé dziwnie uroczyste tony: g, c, e, it.d. Zwyczaj ten, mający. w sobie coś tak pięknego poetycznego i powaznego, zasługajacy na poparcie ze strony wiejskiego duchowieństwa, zachowuje sie jeszcze w wielu okolicach kraju, a melodyjny, smętay glos ligawki podczas ciszy nocnej biezy nieraz w promieniu pól-milowym. Podróźającym w porze nocnej, glos ligawki wdziegcznie towarzyszy, 2wiastujac niedalekie sioła polskie i ciepłe ogniska, a wśród pomroki praypomina, zo kraj ten nie jest bezludns pustynia, i te lodowy całun simy nie zmrozil tradycyjnych objawów ludu polskiega.
* Skladka. W skutek naszej odezw do hojności mieszkańców Rzeszowa, wpłyneły na korzyéd zubotalego wakutek posaru policyants K. Piecha nastgpujace datki Zlozyli WWPP. Kopatyner 1 ztr. H. Unsinn 1 ehr., Dr. Zbyszewski 1 zhr, N. N. 2. ehr, burmistry Kalinowski 5 shr., Wojtasiewios 2 str., Czechale 1 ztr, Dyszyiski 1 str, M. Zajaczkowski 1 shr., A.Dresiaskil zli.. Hennig. 1 shs, Merak 50 ct., Stasmeralk 50 ot. K wisthowaki 50 ct., Samlicki 50 ot., A. Lank 2 2ten. N. 50 ch., Wydawnictro nasayoh piam 2 she, - Lgesnio 23 str. 60 ot - Dalase chathi.
prayjmujo Administracya Keryera Rsessososhiego.
- Wiadomosel policyjne. Policya miejeks prayaresztowala $\boldsymbol{T}$ ozasie od 8. do 15. b. m. nastegpíq ilośd os 6 b . Za wlócrégostwo i tebranie 11 osób, za kradzjeze 7 osób, za pobicie i zranienie 1 osobeg, za pijainstwo 3 osoby.
* Piękny przykiad. Ruska Wieś, osada, przytykajqca do naszego miasta, robi znáczne postepy ku lepszemu i widac, ze rzzad jej autonomiczny dba o dobro swoich wyborców. Zaznaczamy, ze tymi dniami zwierzchnoṣé tamtejsza urządziła składkę po 50 ct. od domu, i ze zebranej w ten sposób kwoty ułozyła po lewej stronie całkiem dobry chodnik z desek, tak, iz ju $z$ teraz bez narażenia zdrowia i kaloszów przebrnąć można az do mostu nad koleją zelazną. Wzdłuz tegoz chodnika stoją bazary, wystawione kosztem prywatnego przed siegbiorcy.
* Tyfus. W Baryczce wybuchla epidemia duru brzusznego, wotolicy jednak, jak niemniej w naszem miéscie niesłychać 0 tej chorobie.
* Niemczyzna po wsiach. Pod tym tytułem donosilismy, ze urzą gminny w Racławicach posługuje sieg jezykiem nie: mieckim, dodajac, ze prawdopodobnie izraelita jest taṁ̇e pisarzem gminnym. Oto donosza nam z Niska, ze w Raclawicach pełni te funkcye p. Dziub organista miejscowy. Zeby icztery inne gminy powiatu Niskiego awolnić od pisarzy lgnących do niemczyzny porobil wydział powiatowy stósowne kroki.
* Oskarżony proknrator. Czernio: wieckiemu prokuratorowi p. Mehofferowi został tymi dniami doręczony akt oskarzenis, obwiniający go o przekupstwo przy urze. dowaniu. Przy rozprawie będzie go bronic adwokat Dr. Jekeles.
* Bal polski w Wiedniu odbédzie sié tego roku dnia 5 . lutego $z$ podwójnq świetnoścį. Zmierzajq do tego wszelkie przygotowania. Prezesem komitetu jest hrabia L. Wodzicki, wiceprezesem posel Klucki.
* W rocznice katastrofy w wiedenskim Ringteater odbyto się w Wiedniu $z$ zarzqdzenia burmistrza solenne nabozeństwo zalobne za dusze licznych jej ofiar, których grób wspóloy na cmentarzu byl takze wspaniale udekorowany i caly kwiatami pokryty. Pomiędzy wieńcami, złozonymi na mogile ofiar niezapomnianej katastrofy, zwracał na siebie uwage wspanialy wieniec $z$ lisci laurowych i róz, którego wstegi jedwabne nosity napis: „Rudolf i Stefania."
* Nowa sekta 亡ydowska. W Berdyczowie zfozonym przewaznie z ludnosci izraelickiej - która stanowi $9 / 10$ ogólu mieszkanicow, zjawir siẹ jakis cadyk cudotworca niby nows prorok, ktory swoja propaganda wielkie zrobir wratenie w tem gnièdzie izraelskiem. W goracych przemowach cudotworca zachęcar iydów do utworzenia nowej selty, zwonej przez niego pasywizmem. Wyznawcy lej sekty maja zajac posirodkowe miejsce miẹdzy zacofancami 1 postępowcami. Wymowne slowa niezmordowanego cadotworcy w kilka dniach zdopaly pozyskad driesiagki tysiecy wyznawców. GOowne zassady tej nowej relty maja bye nastippujuce: Attualié Maleczenie nowprodia podezias chrzin ale jest kưnieczne i moie byo wykonanem symboliosnie, jetell intindectwo lokarckie -ybtate lego potiticbe. Wolno kaillemuz Wyrabtroow toj sekty jase co min sip tywule coolobi, it taruation, thy spotywate poFewy byly sporadano prear othrsetcianina:
mu atoli powozić, poganiad koni lub prowadzic lokomotywy. Có do ubiorów i noszenia wlosow pozostawia siẹ kazdemu zupeina swoboda, gdyt zaden ubiór nie jest nakazany, taki bowiem, joki żydzi nosili w pustyni, jest dzis niemożliwy. Naczelny kapian pasywizmu coraz wiegkszy wywiera wplyw a grono jego wyznawców z kazdym dniem siẹ wzmaga.
* W setnym ósmym roku zeycia umarła - viedawno we wsi Karczewie w umarła - iedawno $\mathrm{Radomskiem} ,\mathrm{pani} \mathrm{Józefa} \mathrm{z} \mathrm{Bolechowskich}$ Sokołowska. Owdowiała przed 52 laty (mqz jej zginał pod 0 strołetaq), ociemniała przed 20 laty, ale do ostatka zycia zachowała praytomnóś umysłu, dobry słuch i w ogole czerstwe zdrowie.
* Mamka w pretensyach. Nieraz rodzice i lekarze nie mogà dociec przyczyny choroby dziecka i dopiero przypadek naprowadza ich na jej wykrycie, ale zazwyczaj naprowadza za pózno. Tymczasem przyczyna lė̇y częstôkroć tam, gdzie szukrá jej nie przyszłoby nawet nikomu na mysi. Oto przykiad. Przed paru dniami zachorowało nagle u pewnych państwa pięciotygodniowe niemowle. Przywołany lekarz spostrzegł zaraz. ie dziecie cierpi na gwal. towne kurcze zoładka, ale z jakiej przyczyny ich dostało, dociec na razie nie mógł. Zastanawiajace się nad słabością, rzucil mimowolnie okiem na stojaç przy łózeczku mamkę. Zblizył sie prędko do niej, potarł palcem po jej policzku, spojrzał na palec i spostrzegł gruhy pokład jakicjés farby. Przy blizszem badaniu pokazało sie, ze mamka chcg̨c zawładnąć sercem jakiegós frajtra, pragnęła za pomoca kosmetyków cerze swej nadać jak najwiẹcej powabu. Poniewaz kosmetyk ten zawierał wiele ołowiu, nic dziwnego, ze dzieciè się po prostu otruło. Zadạno antydotum i maleństwo uratowano, a mamkę napẹdzono.
* Bohaterstwo Medora. Na rogu ulicy Nowogrodzkiej i Kruczej, w Warszawie, trayletnie dziecko wrobnika I. S., o mało nie padło ofiara przejechania w dniu 8. b. m. Maleństwo to przechodzac z jednej strony ulicy na druga, nie mogło na czas uciec przed najezdzającym pojazdem, i byloby niewątpliwie padło ofiarą nieszczęscia, gdyby nie pies, stóry ujrzawszy grożace nieberpieczeństwo, puścil się pędem strzaly i porwawszy dziecieg prawie $z$ pod $k \begin{aligned} & 1 \\ & \text { po- }\end{aligned}$ wozu, zlozył $z$ tryumfem W miejscu bezpiecznem. Szlachetny pies nje odstapil dziecięcia à do chwili, w której nadbiegła matka i porwawszy je na rece, uniosła do domu. Bohaterski pies nosi imies „Medor" i jest rodem z góry św. Bernarda.
* Cholera znowu silniej wystepować zaczyna w Aleksandryi. Dnia 7. bm. stwierdzono tam 7 wypadków tej choroby, $z$ których jeden skoniczył sie śmiercia pacyenta.


## DZIAE EKONOMICZNY.

* Zaraza pyskowa rogacizny ustała ju\& zupełnie w Budach, koło Glogowa.
* Giełda Iwowska. Izba handlowa i przemyslowa wzywa ponownie te osoby $i$ zaklady któreby chciałty preystapić jako załozyciele, gieldy lwowskiej, aby deklaracye swoje równiè jak kwoty subskrybowane wniosly do izby handlowej i przemysłowej najdalej do 20 . grudnia 1883, gdyz po nphywie tego ostatecenego termina tadne subbkrybcye wiecej prayjmowane nie beda. Wedłag nchwahy komioyi wyborczej, wybory do izby gieddowej i do tolegium sedziow polubownych odbeda sig jui 15. affcznia 1884 r. Ikarty legitymacjjne Fivanione

* Targowica na bydlo wi Krakowie. W przedmiocie zqprowadzenia targowicy na bydło w Krakowie, panuje nader wielkie krzqtanie sie intefesowanych kolo taj dla handlu Krakóna take 2ywotnej sprawy. Chodzi tu o to, aby wspólnie z innemi misastami Galicyi i Bukowiny udać się do ministra handlu $z$ petyegami o ${ }^{2}$ zaprowadzenie targowicy w Kraliowie. W sobote odbyło się $w$ tej spra io it cechu rzénników zgromadzenie jiftere towanych, które wybierze prezentantów handlujeqegch bydłem, trzodq̧ i owcami, z rzénilkow mabarzy, handlujacych skórami, trynkaláni. fabrykujacych świece, łój i mydlo. Komisya ta powiększy się nastẹpnie odpowiedniemi siłami finansowemi i prawnemi celem dalszych starań, a poniewaz̀ sprawa ta dotyczy całego kraju, przeto ma się zebrad wspóne zgromadzenie we Lwowie okolo połowy miesigca grudnia. Za staraniem p. Sowego z Ickan odbyly się już zgromadzenia interesowanych tą sprawą kół w Ickansch, Czerniowcach i w Stanisławowie. Liczy 6 by nam wypadało na poparcie Izby handlowej w Krakowie i naszych poslów do Rady panstwa w Wiedniu. Spodziewać sieg nalež, iz spruwa ta podjetta begdzie jeszcze raz w' Radzie miasta, jak tylko odnośna petycya wniesiona zostanie, i że namiestnictwo da tej sprawio właściwy obrót -- i ze w ten sposób walka przeciw p. Herzowi, monopolizujqcemu handel bydła w Oświęcimie, zakonczy się zwyciestwem kraju i miasta nad jednym przedsiębiorcą.
* Rozbrat z „protekeyą. ${ }^{\text {a }}$ Mamy do zapisania rozporzadzenie generalnej dyrekcyi kolei Karola Ludwika, które z zadowoleniem witamy jako pierwszy, a odrazu stanowczy krok ku zerwaniu z systemem protekcyjnym .w karyerze urzędniczej i wpojeniu zdrowszych pojećć o samodzielności, zdolności i pracowitości indywidualnej. Rozporzadzenie to, wydane dnia 20 listo. pada r. b. do dyrekcyi ruchu we Lwowie, jest waznem ahtem dla wszysthich urzedników rzeczonej kolci, jak niemniej dla osób, które podejmuja' się oredownictwa protekcyjnego; podajemy je w całósci, aby i jedna i druga strona dowiedziaty sie jak oredownictwo to jest przyjmowane i, jak wręcz przeciwny moze miéd skutek, nizt sieg zamyślało. Oto jego brzmienie : „W ostatnich czasach rozliczne czyniono usiłowania, żeby drogz protekcyi wplynąé na generaling dyrekcya co do osobistych spraw urzedni. czych. Dlatego widze się na nowo znievo: lonym poddać to własnemu zastanowieniu urzędników kolei Karola-Ludwika, czy sami uznać moga za rzecz whaściwa, zeby tego, kto $w$ jakibqdź sposób potrafi zjednać sobie rekomendacye osoby trzeciej, faworyzować $z$ krzywdq tych, którzy nie maja szczéscia cieszý się, tak zwanemi wielce wplywowemi, zaajomóciami. Zadająo sobie to pytanie, panowie urzędnicy moze sami przyjdą do przekonania, ze je juz sam akt. protekcyi musi sprawiac wrazenie, iz protegowany poczuwa sie do braku zdolnósoi, i pilnofci, a spodziewa sieg awansu it.p. jedynie dla wplywowego oregdownictwa. Dla tego niech wiedza panowie urzednicy, to skutek protekcyi jest glownie ten, it mat szę decydowad sie na niekorzyśe zamierzonej protekcyq względnósci." Sqdzimy, to po takiem dictum acerbum nikt juz nie podejmie sig orędownictwa protekcyjnego.



100 BILETOWT WLZYYOWYCH
biakych lab kolorowyeh (a la minute)
po 50, 60, 70, 80 ct., złr. I, I.20, 1.40, 1.60, 1.80
poleca
Ksiegrania i drukania J. A. PRLARA w Rzeszowie.



Zalel Vortrefflich
majster blacharski
VRrassorie, I don Abriasis Leites, obot dríd ponp poleca Szanownel Publloznoṡcl swa/a

PRACOWNIE I SKLAD
werelkich w zakres blacharstwa wohodeacyoh przedmlotow w wilkim wyborza, Jako to:
wanny różnej wielkości, naczynia kuchenne latarnie olejne, samowary, klatki, it. d. Wykonuje takze pokrycia dachów blachą zelazna, cynkową i papą, i uskutecznia wszelkie naprawy starych.
WIELKISERADLAMP. CENY UMIARKOWANE. 18-1

## Dla øospopody! - Ma Sripta!

Nakładem ksiegarni J. A. Pelara w Rzeszowie wyszla i jest do nabycia ve wszystkich księgarniach

czyli jasna i dokładna nauka sporzadzania potraw mięsnych i postnych,
zawierajaca
TMACZNY ZRIÓR NIRZAWODNYCH PRZPPPSOOW
gotowania, dynstowania czyll duszenia, pieczenia ciast delikatnych, sporzadzania kremów, galaret, sałat, kompotów, smazenia owoców, roblenia róznych cleplych I zimnych napojów: tyzan, lukrów, lodów, konftur, mesów, mleczek, rulad, likierów I rozolisów, konserwownnia wszelkich kywnoṡcl przez suszenie, zaprawianio, bajcowanie, marynowanie I wędzenie; tudziei
sposób ustawiania stolów, nakoniec slowniczek wylasiniajacy techniczie wrazy kucharskie I skazówiza do sporzadzania różnych przypraw zapasowych. przez
J. Bobreckiego.

Wydanie trzecie poprawne $i$ pomnoione, $z 1$ rycing. Cena I złr. 20 ct., z przesyłką pocztowa I złr. 30 ct.
Najatisisa Ksiaika kacharska!

Mam zaszczyt zawiadomic Szan. P. T. Publicznoşć, ze w tym roku bardzo tanio sprzedaje
LYZ $\mathbf{Z} \mathbf{Y}$

2e śrubami
halifaxy
1-?
2 ztr. 50 ct.
3 golostein.

## świeże

SARDYNKI ROSYJSKIP (MOSKALF) w beczurkach 5 -kilowych do przesêki pocztą zastósowanyeh po ztr. 2 za barylkę,
doborowe sledzie szkockie i holenderskie rowniè
przewyborne sledzie bałtyckie marynowane
Sardynki w oliwie.
kawior gruboziarnisty prawdziwy Astrachański
niemniej
świeże bakalie, jako figl wieńcowe i pudekkowe, rodizenkl duze, suftadskie I czarne, prunelki francuzkie, daktyle, migdały, orzechy tureckie I amerykariskie, sliwki syrmskio | powidso czyste sliwkowe poleca handel
J. SGHAITTER I SPOLKA w EVAESYOUTE.


Finadars powseochny galicyjeh


Talenpars powerechny cieasyíati
Kalendars lelarski ulokony przes Drit Bawicicgo，opr．
Kalendarayk hiessonkow
Relendarayk kiearenkowy opr
Zalendars Domina（humorystyczny）
Haliczanin（humorystyczny）
Kilendarz illustrowany powszechny
Kalendarz dla hadu
relendarz powicéciow
Ralenderz narodowy
Kalendarz Lwowsk powszechny
Kalendarz 20．centowy
Kalendarz rolnicay Aus opr．
Kalendarz informacyjny Chaty
Kalendarz krakowah Czecha
Kalendarz krakowski informacyjiny
Kalendarz mybliwski i rybacki opr．
Kalendarz kartiowy
Kilendarz pugilaresowy
Kalondarz écienny
po 20 i 25 ct ．
do nabycia
W Ksidgarni J．A．Pelara W Rqessowif．

## SAUL BUCH W BZZEZZOWIE，

przy rogu ullay farnej／gfogowskiej
－troymad nowy transport FUTER ${ }^{1-6}$
W BEAMACH I SKORKACH
a mianowicie ：
sebole，szopy，niedżwiedzie，tumaki， lisy，it．$p$ ．
oraz zaopatrzyl magazyn swój w wielki wybór nader gustownych
COTOWYCH FUTER meskich damskich．
Poleca równièz garnitury damskie naj－ nowszej mody．
Ceny jak najumiarkowańsze．



W nowym shadicie mediowym pod firma

w．Rzeszowie
przy rogu ulicy farnej，naprzeciw wiezy WIELKI WYBÓR
霞 Mebli żelaznych 素
Lózko żelazne，orzechowo polakie－ rowane w cenie złr． 12.25
Wielki wybor najrozmaitszych Mㅍㅍㅍ工I 7－？ najnownzego fasonu． po cenach najumiarkowariszych． INa wyplate w ratach miesieqcznych I．

Do dzisiejszego numeru dolaoza się „Katalog podarków na gwiazdkẹ I prospekt na kalendarz krakowski＂．

[^2]
# D0DATEK D0 Nu 25 . „KURYERA RZESZOWSKIEGO". 

## Z IZBY SADOWEJ. <br> SPRAWA FROMLICHOW.

Rsessoow, 15. grudnia.
Przed Trybunałem sędziów przysięgłych toczyła sie tutaj rozprawa glówna w sprawie zbrodni skrytobójczego morderstwa, popełnionego na osobie Chaji Fröhlichowej i Estery Kurzmanilowej, usi§owanego zaś wzglẹdem Laji Sary Messing i Racy Münz w Glogowie. U sprawie tej donosilismy juz kilkakrotnie, jak rownig io tem, to juko sprawcy obwinient zostuli przez Prokuratorye państwa: Dawid Schwaři i Wolf Fröhlich przedsiębiorca tutejszy. Rozprawie przewodniczy! p. radca Hunasiewicz.

Sprawa ta wedlug oskarzenia•Prokuratoryi państwa przedstawia się w następujący sposób: W Glogowie umarl Majer Fröhlich pozostawiając spudek w \{qcznej wartusici kilkudziesięciu tysięcy zir. Do spadku tego rościli sobie prawo dzieci zmarłego $z$ pierwszego i drugiego malieństwa i wdowa pozostała Chaja Fröhlıch. Na czele dzieci z pierwszego mađżenstiwa statią! Wolf Fröblich i domagal siẹ częsci spadku oraz administracyi mająiku. Z tego powodu toczyly się w sųdzie cywilnym długie procesa i w końcu administracya rzeczona dostafa się Chaji Fröhlichowej. Taki byd slan rzeczy az do dnia 9. marca. W dniu tya kupila Żaje Münz, służăca Chaji mleka za y centów. 1 przegotowywala je w kuchni. W czasie tym wszed do kuchíni Dawid Schwarz i kazał slużgcej udać się do przyległegọ pokoju celem poszukania gwoździa, klöryınby móg otworzyć komodẹ Chaji Fröhlichowej. Ta odeszia. Po chwili bezskutecznych poszukiwań wrócila i oświadczyła Dawidowi, iz gwozdzia nie znalazia, a ten wyszedi z kuchnii. Zaraz po odejściu jego przegotowane mleko zwazylo się meco. Mleka lego zkuszlowada Laja Sura Messing i w kilka minut potem doznała nudności, wyoniotów, bolu zołądka i bolu glowy, tak ze przez dui kilka chorowada. Kaze Münz po upiciu tego meeka podobnych dostada buleści. Estera Kurzmantel i Chaja Fröhlichuwa zaś pidy kilkakrolnie 2 tym mlekiem kawe $w$ dniach nastegnych i doznawaly takie objawów podubnych, a wreszcie rozchorowaly się mocno na zapalenie pluc d\{awcowe. Przebieg choroby sumbno siẹ zakończyd. Estera 8-go, Chaja zas 14-go dnia ziycie zakuńczyfu. Sekcya pośmiertna wykazafa we wnẹtrznościach ich dość wielkg ilośc arszeniku, a chemicy znaleźli go w mileku w rondelku, a nawet w ziemi obojętnej wziçlej 2 grobu zmariych. 0skarzienie tedy wskazafo, te jakkolwiek stwierdzonem zostało, ze Chaja i Estera na zapalenie pluc zmarly, chociaz zapalenia tego nie wywofal arszenik, to jednak przyczynil się on do osłabienia organizmu, a temsamem przyspieszyl śmieré tych osób. Zuchodzil tedy związel przyczynowy między spozyciem arszeniku a śmiercią Cbaji i Estery, której to mozliwości niewykluczalo takze orzeczenie fakultetu lekarskiego w Krakowie.

Osoba, ktơra mleko trucizną zaprawila, nie mógl być nikt inny tylko Dawid Schwarz, gdyz nikogo wówczas w kuchni tej nie było 3 wreszcie Dawid Schwarz jest cztowiekiem jak najgorszej konduity, zdolnym do podobnego czynu. Poniewat zaś sam Dawid, który od famili Frôhlichow tylko dubrudziejstwa odbieral, niemiwlby najmniejszego powodu do popeduienia tej zbrodni, przeto musiar bye klos, kto go do tego naraówil, obielnica wynagrodzenia.

Tym intelektualnym sprawca mial byd Wolf Frohlich, kióremu chodzito raz o dogodzonie swej nionawitci, jakis paitir kn

Chaji, powtóre o objẹcie spadku i administracyi bez procesów i trudnosci.

Oskarienie to poparte bylo dowodami, te Wolf z Chajg istotnie sie prucesowad, te w sporach tych występowal namiętnie, te wreszcie widziano go z Dawidem Schwarzem rozmawiajacego, a jakkolwiek oskartony twierdzir, ie celem tej rozmowy bylo przyjęcie do slużby Dawida Schwarca, to jednak Hómaczenie upadåo. Wobec zeznań Dawida te jest cierpiagcym nu reumatyzm od diusszego czasu, nader watpliwag bylo rzeczą̧ by Fröhlich do słuziby, chcial przyjmowac tak chorego czlowieka.

Dnia 14. b. m. zapadł werdykt, na pudstawie którego obaj oskarieni zostali uwolnieni, i to pierwszy jednoglośnie, a drugi znaczną wiẹkszością głosów. Wolf Fröhlich przyjal wyrok ten 2 takiem uniesieniem, ze w glos się rozpfakal. Publiczność, chociaz spodziewala się tego, przyjęía werdykt 2 radością. - Prokurator wniósł zazalenie nieważności.

## SPRAWA BAUEROW.

## (Wyrok śmiercl):

W dniach 7. do 11. b. m. odbyla sịe przed tutejszym Sądem przysięgłych, rozprawa głośna o skrytobójstwo nà osobie ṡ. p. Jakóba Nowaka z Kraczkowy, w dniu 19 paździeruika 1881. dokonane.

Buzprawie przewodniczył pan radea Mossor, prokurator pan Dr. Tarłowski oskarzał włościan tamtejszych: Marcina Bauera młodszego syna Jędrzeja i Marcina Bauera syna Walentego o dokonanie skrytobójstwa, rodziców zaś pierwszego, Jędrzeja i Maryannę Bauerów, dalej zonę nieboszczyka Agnieszkę obecnie, zamężg 2a Wiszem, tudziè Apolonię Bauerowę, zonę starszego Marcina Bauera i tegoz pasierba Józefa Rydla ozbrodnię oszustwa, popełnioną przez fułbzywe zeznanie w tej sprawie przed sądem.

Jak sí̧ z śledztwa pokazalo i co w to ku rozprawy się sprawdziło: młodszy Marcin Bauer kochal się zapamiętale w swojej sqsiadce Agnieszee Nowakowej. $Z$ tego powodu zdradzony mą̨ ezynił zonie wyrzuty, a przydybanyeh na stodkich schadzkach kochanków nieraz porządnie wyłoil. Z tego powodu Marcin Eauer grozil mu zemsty, szukal z nim zwady i zdradził się przed zaufanemi osobami: że pragnie śmierci Nowaka, by się z jego wdową ożenic.

W dniu 1Y. Października 1881 2wabili Bauerowie Nowaka do siebie, tam go opili i następnie w/ nocy obydwaj Marcinowie Bauerzy wyprowadzili go niby do domu przez niewielką tąezke, ich domy rozdzielajycą - a dos\%edłszy do makego i niegłębokiego stawku przy domie Nowaka - tam go dusili i następnie do wody wrzucili. swiadkiem tego byla Apolonia, zona starszego Marcina Bauera, ttóra wyszedlszy na dwór słyszała wołanie Nowaka: nMarciś, daruj życie- i widzila przy widnej nocy księżyevwej. jak go obydwaj sprawey do wody wrzucili,- a gdy się chcial dzwigac, mlodezy Bauer przytrzymal mu klowę pod wodes.

Dopiero na drugi dzień wieczór, zona nieboszczyka uprzedzons widae przez kochanka $o$ tom co się stalo, dala rnad, iz mą̌ w stawie - 2 kgad go wyciagnięto i poohowano. Dziwnym zbiegiem okoliczności nikt nie dat eniac sadowí 0 tom, co sie stalo, at dópiero przy końcu Listopada 1881 zandarmerya o tem doniosla, lecz z powodu zgnicia zwlok zadnych slladóve sbrodni odkrý nie bylo motria. Sledztwo talke nie wikrylo zudujch powatnych posquizów, ewlassesa, te krowni eprawed, rasiadajeyey obeenie na

dowi podali. To tez uwięzionych Bauerów niebawem z więzienis wypuszczono i śledz two zaniechano. Tymezasem Apolonia Bauerowa trapiona strasznymi snami : to ją áp. Nowak dusi i bije i pod wpływem wyrzutów sumienia, ze zataila zbrodnie - zwierzyla się $z$ tem co widziala przed synem 2 pierwszego makzeństws Józefem Bydlem i sac siadką Franciszka Skomrową - ta ostatnis puścila wiesé dalej $i$ w ezerwcu br. rozpoczęto śledztwo pa nowo, uwięziwszy Bauerów ponownie. W tem sledztwie Ápolonia Bauerowa i Jozef Rydel zeznali szczególy potępiające Marcinów Bauerów - bo starszy Marcin przyznal się nawet przed nimi do udziału swego w zbrodni. Byli tacy, którzy widzieli slady gwałtu na czole Nowaka zdrapania na szyi i koko nosa - tak, te znawcy mogli na téj podstawie orzec, ze sp. Nowak lyył najprzód duszony a potém niedoduszony zostal dotopiony

Na podstawie tego stanu rzeczy i werdyktu przysiegkiych - Trybunak uznak oby. dwóch Marcinów Bauerów winnymi skrytobójstwa - młodszego jako bezpośrédniego sprawcę, zaś starszego jako bezpośredniego pomocnika i skazał ich obydwóch na kare śmierci przez powieszenie; dalej uxnal ionę nieboszczyka tudziez starych Bauerów winnymi zbrodni oszustwa i skazal Agnieszke $1^{0}$ Nowakowş $2^{0}$. Wiszowa na $1 \frac{1}{2}$ roku ciężkiego więzienia, Jẹdrzeja Bauera na 5 miesięcy a Maryanne Bauerows na 4 miesiące pojedynczego więzienia. Apolonis Bauerowa i Józef Rydel zostali uwolnieni.

## KONIARZE.

(Dokoáczenie.)
Blażkiewicz żądał więc zwrotu pieniędzy, ale Mütz nie chcial o tem ani slyszed. Zwiedli siẹ tedy do urzędu gminnego w Majdanie, gizie zlozyli po 2 zir. w. a. na zaklad sprawy. Nawinal się chirurg kolbuszowski Appel, wziẹto go wiẹc za arbitra gdy jednak szanowny arbiter orzekl : ie koh jest dubry i zdrony, Blazkiewicz przegral sprawe i jego zakład 2 zif. powędrowal do kieszeni Appla.

Zabraf tedy konia do domu, a gdy choroba stawula się coraz widoczniejszą, zaprowadzat na drugi dzien konia do c. $\mathbf{k}$. weterynarza Salomona Laufra, który wydaf mu puświadczenie, te koń cierpial na porazenie (spleczenie) biodra lewego (Haflehne) mual początki dychawicy (rozedmy pluc).

Koń ten jest u Bfazkiewicza dotychczis, wychude tak, te zostufa tylko skóra i kuści, tnożna go uijyć tylko do bardzo lekkich robót kolo dumu. Jedynie raz odbyd podrót 5 -milowa ale powolnym krokiem. Wartossćc tego kunia podaje bl. najwytej aa 15 zfr . w. a.

Na pytanie: jak mógl się dac tak 0 szukać? odpowiada, tue wszystho stalo sieq tak pospiesznie ",apu capu", te zanim sil spostrzegl, juz pieniadze byly w regkach yütza. Czuje siẹ być oszukanym i prosi o przyznanie mu wynagrodzenia.

Na dalsze pytanie: esy Matz praed zgodzeniem siẹ na cene kupna, sapownial go o dubroci i niewadiwosci tonia? nie praypomina sobie tego na pesno, sdaje me sie jodnak, te tak rzeczywiscie bylo.

Tulaj prokurator ząda odroosoinic rés prawy celem przesiochania na if odataia oKolicznuśd \&wiadka Dawida Waldimanna, ithe ry sie nie stawif, a gdy lema wniostioni tudziok datasemp Maioskonis o edenyticio prayajanníoj

Obwinieni badun! pray rozprawie, wy parli sieq oazyyūniście uczynionego im zarzulu zpenain jednak szczególy kompromitujgce ich nie mato.

I tak Tratel Mütz twierdzi, ze dziapal tylko jako faktor Zwelschkenbauma przy sprzedaży konia, nie wiedząc o wadach konia, którego przed tem nigdy nie widzial, tymezasem 2 zeznań innych obwinionych wynikRo: te Mutz by $w$ stajni Zwetschkenbauma na kilka dni przed sprzedaża i znal konia dobrze. Zresztą inni obwinieni potwierdzili: ze po wrẹczeniu mu 50 zfr. Mütz odezwal się do Blazkiewicza ${ }_{n}$ te koń jest kulawy i podpalony", z czego wynika, ze wady konia, dla innych obcych niewidoczne, byly mu znane przed sprzedazag. Nie mógd się tez Matz wyprzeć, ze w sledzlwie przyznał siẹ, iz przystapil do spốki z Zwetschkenbaumem i Lozińskim w sprzedažy konia do wysokości 45 zir. w. a.

Zwetschkenbaum twierdzil: ze Mütz bez jego upoważienia zają sie sprzeduza kunia; Zuziński znowu wypierał siẹ wszelkiego udzialu w sprzedazy, twierdzagc, te zasmucony smiercią córki pozostawid len interes swemu spólnikuwi Zw . Twierdzili obaj dalej, ze kon ten nabytym przez nich zostad na tydzień przedtem za 31 zifr. w. a. od nieznanego im sprzedawcy i ze zysk wynosil tylko 13 zlr . w. a. Nie mogli jednak racyonalnie wytiomaczyc, daczego przy tak malym zarobku pozwolili wmięszać się do sprzeduży Mutzowi, blóry sobie za ten trud policzy i potrạcił az 5 zfr. w. a. i nadto drugiemu faktorowi pozwolili sobie wziąc 2 ceny kupna aż 5 z rr. w. a. i tym sposobem pozbyć się tảk znacznej sumy $z$ zurobku. Nie bez sfuszności, zdaje sie, zauwazyd z lego powodu prokurator, ze albo zysk $z$ kunia byl znaczniejszym, albo też adziå nütza w okpieniu Bfažkiewicza wartal to niestosunkowo znaczne honoraryum ; a faktorne Fliegelmanna byto cena za milkliwość jego i usuniẹcia niebezpieczeństwa wykrycia przezeń wad konia przed nabywcas.

Obwinieni przyznali tez zgodnie: te Bfazkiewicz nie zna siẹ na koniach i ze kupując od nich konia, nieposiadal siẹ 2 radości, ze tak doskonaly rumak mial mu się dostac.

Następnie badano taksatorow sądowych Kormanice i Szorca z Kolbuszowy, ktorzy konia w maju b. r. ogladali i taksowali. Podali oni zgodnie, ie koń ten byl w maju bardzo wychudzonym i reprezentowal tylko wartość skóry i kosici w kwocie 6-7 zhr.
C. k. weterynarz SalomonLaufer, obečnie w. Kruśnie żamieszkały, opisal wady konia na drugi dzień po kupnie spostrzezone i rodzaj tych wad.

Znawce lutejszy weterynarz Ferdynand Zorner na podstawie opisu swego kolegi stwierdzif: te koń cierpial na spleczanie (poratenie biodra) i ruzedmes pfuc (puczątki dychiawicy), które musiady islniec i bye widuczne jui na dlutszy czas przed sprzedata. Obie te choroby sq trudne do wyleczenia, a wowym czasie przeszly juz w stan chroniczny i są nieuleczalne. Wskutek kulawizny kon staje się coraz chudszym i. reprezentuje obecnie wartośc tylko skóry i kosci, gdẏ̀ ani do cięższych robót ani do szybgzej, jazdy używanyun być nie moze, chocial zyc moze ezas diuzszy. Wartośc jego - dniu sprzedaży mogia wynosic najwięcej od 15 do 20 zfr. w, a.

Znawca stwierdza : de lak kulawizna, jato tét dychawica moga byd na krótki czas 2. 24 godzin usunięlo. Kulawizna $z$ porazatio biodra pochodzacn jest zawsze nieco widoczay, locs sanniejsza sig wshulek rozchodrenia ciq lonia, Tul suany nszpat mozina setomiad whtutet chodr honia supelnie ucune m jath equs. Dychowic take motna
wic'd) ito sie w handlu kunskim rzeczywiscie praktykuje. Uzywaja do tego i trzymania konia w spokoju przez czas diutszy, zadania mu środków przeczyszczających, arszeniku, jaj i t. p.

Z opinii znawcy wynikło : ze koń przez Blaikiewicza lupiony, mógł byé $w$ chwili kupna ,.podprawiony."

Pomimo lego Trybunal wszystich oskarżonych w zupełności od oskarżenia uwolnił, nie nabrawszy przekọnania, ze oskarzeni użyli pudstepu w celu wprowadzenia nabywcy w blag i wyrządzenia mu szkody; a nadto $z$ powodu: de ustawa cywilna daje nabywcy środki do uniewaznienia kupna z powodu wadliwoṡci, konia i odzyskania szkody.

Prokurator zaraz po zgloszeniu wyroku, zglosił zażalenie niewaźności.

Skutki ustawy przeciw pijaństwu w Galicyi.
Jak powszechnie wiadomn, Rada państwa uchwalifu.w r. 1877 ustawȩ dia pulożenia tamy pijaństwu w Galicyi i Bukowinie. Ustawa weszla w íycie z dniem 29, września 1877, a zatem obowiązuje juz przeszio lat sześć i 2 lego powodu c. k. ministerstwo sprawiedliwości zarządziło zestawienic dat stalystycznych, co do jej skuteczności. Wyuik tych zarzadzeń wykazal, ie ustawa pomieniona byla jak najściślej przestrzegana $i$ że jui w roku 1877, w ciągu trzymiesięcznego jej istnienia, pociagniẹto w Galicyi do odpowiedzialności 2 powodu nadmiernego używania trunków 7858 osób, a $z$ tych zasądzono 5587. W dalszych latach mianowicie zaś w 1878, zaskarżono 21.956 osób; zasądzono 18.346; r. 1879 zaskariono 21.200 zasądzono 17.848; w. r. 1880 zaskaríono 20.44., zasądzono 17.475 ; wr. 1881 zaskarziono 22.288; zasądzono 18.995 ; w r. 1882 zaskarżono 22.971, zasądzono 20.863. A klóz dopiero moze naliczyc cyfrẹ nie zaskarionych a zatem i nie zasądzonych upojów. 1 Z powodu karygodnego przyczynienia siẹ do upujenia drugich, osób zaskarzuno w r. 1877 osúb 194, zasqudzono 119, w r. 1878 zaskar'zono 44j, zasųdzono 291; w r. 1879 zaskaríono 388, zasądzono 2i7; w r. 1880 zaskariono 498, zasądzons 346; w r. 1881 zaskaríono 457, zasadzono 320, a w roku przeszlym zaskarzono 3i9, zasędzono 271 osób. Z powodu dostarczania osobun pijanym gorqcych trunków, zaskariono w r. 1877 usób 6U8, zasądzono 223; w r. 1878 zaskariono 1375, zasadzono 724; w r. 1879 zaskarżono 1373, zasądzono 790; w r. 1880 zaskariono 10i4, zasqudzono 637; w r. 1881 zaskarżono 1338, zasądzono 850, a w 1882 zaskaríuno 1475, zasqdzono 887. line przestẹpstwa, podlegające karze na mocy uslawy $z$ 10. lipca 1877, mianowicie: dostarczanie trunków nieletnim, przekraczayie zakazu uczęşczania do szynków i gospod tym osobom, ktoro w ciagu jednego roku byly potrzykrod karane za pijaństwo, wreszcie amijunie w spusób pudstępuy zakazu doslarczania trunków goracych, bydy w ogojle dosé rzadko przedmiutem dochudzenia sedowego. Przecięciowo w jednym roku oskarżono zà kuide z powyiszych trzech przestegpstw osobb szesédziesigh

W sprawordaniach do ministerstwa sprawiedliwoici, ze szorególaiojazy podaio-
shy wladze naciskiem skuteczne oddzialywanie ustawy przeciw pijatistwu, a jeśli niektórè lata wykazuja przyrost osób zasądzonych, to okolicznośd tẹ należy giównie temu przypisać, ie organa, czuwające nad przestrzèganiem ustawy, rozwijaja $z$, kaidym rokiem coraz większą czujnośc i spręžystość i donoszą sąlom o kaidem, nawet najdrobniejszem, przekroczenu przepisow.

## DZIAE LITERACKI.

* Przewodnik dla nauczycieli. Jako dalszy ciag znakomitego ${ }_{n}$ Przewodnika dla nauczycieli prof. Henryka Stroki", rozpoczęła ksiẹgarnia J. A. Pelara w Rzeszowie druk drugiej części, która obejmie wykład elementarza, na podstawie planu anukowego dla szkóf luduwych, od strunicy 24 do kuńca. Za najlepszag pochwałe dzieda lego niech posłuży wiadomośé ta, ze pierwsza czẹṡć jest juź pomimo znacznego nakładu blizką wyczerpania, jak niemniej, ze Rada szkolna krajowa odrẹcznem pismem $z$ dnia 23. listopada 1883 polecila dziełko goraco pp. nauczycieloni szkó ludowych.
* Dziela Elizy Orzeszkowej, rozproszone dotagd po różnych publikacyach zbiorowych i ulotnych, rozpoczñg wychodzic z poczg̨tsiem przyszłego roku w taniem wydaniu, nakładem znanego wydawcy „Kłosów" Lewenthula w Warszawie. Co miésigc wyjdzie $z$ pod prasy jeden tom o 300-400 stronicach piẹknego druku, a kazdy z nich stunowić będzie dla siebie całość.

W dziełach Orzeszkowej, z których każde nosi na sobie piẹtno coraz to wiẹcej potegujacego siç talentu, spotykamy wszędzie zdrową myśl, wskazującą spolecznuści naszej sciezki, po jukich kroczyci powinna dla zachowania wfasnego zdrowia. Orzeszkowa zrozumiała wiek swój, ukochafa spofeczẽnstwo, cierpi jego cierpieniem i umie odczać każdy ból, dlatego tez w dziełach jej wszystkie typy i postacie nie są odpowiednio do fantazyi nakręconemi figurkami, lecz tẹtnią żcien!; nie uderzają w struny placzliwe ale działają z energiģ, która zapowiada skutecznośc podjętej pracy i lepsze jutro.

Dlatego tez wzywamy Czytelników naszych pisun aby przyjęli zdrowe to ziarno, a nie bẹdzie rodziny, któraby z utworów tych taką prawdy nacechowanych, nie nauczyła się wicle. W pomoc tu przychodzi rzeczywiście nizka cena, gdyż miesiȩczna prenumerata wynosi tylkn 1 zif. 50 ct., czyli za 12 tomów 18 zir. - W Rzeszowie można przedplacać w ksieggarni J. A. Pelara.

- Peinture Bogaerts. Niejaki Bogaerts fabrykant olejnych druków w Bois-leDuc w Hollandyi, wynalazl nowy sposób wykonywania kopii obrazów ulejnych, których podubieństwo do oryginałów jest tak wielkiem, ze jest w stanie znawcę nawet wýtrawnego ziudzić. Ta ich doskonadośc polega na tém, ze nie sa dŕukowane na papierze, przez co obraz przedstawia naḿ się jako kolorowany plaskiszkic, lecz bezpośrednio na piótnie malarskrem, a co najwatniejsza nawet najdelikatmejsse cieniowanie jest na nich najdok>adniej widocznem. Przy dotkniẹciu, powierzchnia tych obrazów nie jest grãdkę., jak to bywa u dotychczasowych t. zw. olejnych druków, lecz ma wypukiości ijowklệ́uści doṣć znaczne, -ktore podnosza znakomicie wrazenie swintlucienia. Do najlepiej wykonanych kopii naleṫy obraz slawnego prof. luenbacha, przedstawiajacy chuste sw. Weroniki. Przebliczng tę glowę Chrystusa Pana w cierniowej tharonie, z uczyma pelnemi lez, ogladać moina a wydawcy naszych pism.


[^0]:    Szczuple miejsce nie pozwala nam obszernego kreslenia przygód, które doswiadczal Nina Pongo. Dośe nadmienic, te udalo mu się czmychnąc, a polączywszy się $z$ kilkoma odwaznymi mętami swego rodu, zaczal zestawiá menaze-

[^1]:    Pomimo tych róznic, pomimo ze my matpy nawet kryminalów nie mamy, zachodzi prreciet niestety wielkie podobiehatwo miedzy nami i rodem ludzkim

[^2]:    Nrkhaer J．A．Polar－Odpowiedsialny za redakeyz F．Nowak．Z drukarni J．A．Pelara（H．Ozerny）．－Zarzadca Jan Deripper．

