# KURYBR RZRSZOWSKI 

##  <br>  <br> 

Wychodi 1. i 15. katdero miesigica.
BIURO REDAECYII ADMINISTRACYI Xnajdaje sie $*$ Kaleraral J. A. Polara (H Czeray). - CENa oatos !EX 6 of od mlejoos objgtofec jodnerro wieraza drobymo drakiom


## SLOWO WSTĘPNE

Profesora FIenryka Stroki

## na Wieczorna Mictiewicow wrsiil

dnia 29. czerwca

Uroczystobé, ktớrą dzisiaj obchodzim, jest tak podnioslą, ie podobnych jej nie wiele w dziejach narodu naliczsć możem.

Wielką była chwila, gdy Mieczysław I. zatkną krzyż nad polskz̨ ziemią i otworzyl jej wrota do chrzésciańskiej cywilizacyi, waniosla była, gdy Kazimierz statutem Wislickim oglosil narodowi mądre ustawy, również podniosłem uczuciem wzbierala pieŕ Polski i Litwy, gdy wracal Jagiello z pogromu Krzyzakow pod Grunwaldem, albo gdy ostatnia latorosl jego, Zygmunt II. August, w Unii lubelskiej na wieki poślubil Polsce Litwę. Spiewal narod tryumfu hymay, gdy Żolkjewaki wiódl carów.Szujekich za awym rydwanem w mury Warszawy, lub. gdy wielki pogromca Turków Jan IIL., po wiedeńskiem $z w y c i e ̨ t w i e$ w trgumfalnym pochodzie wjeżdżał do Krakowa. Najbliższą zaś i najwięcej pokrewnq dzisiejszemu obchodowi byla chwila, gdy naród składał zwhoki wielkiegoobrońcy niepodleglościnarodu iobrońcy swobody polskich kmieci w grobach kro. lewskich i sypał Tadeuszowi Kościuszce mugitę rękami wszystkich synów swoich.

Oto i dla nas pogrobowców nadszedł tak wielki, tak wspaniały, świetny, doniosly dzień; smiertelna powłoka tego, ktory byl krolem duchem narodu, wraca na ojczyste lono, by spoczad w godnem siebie miejscu, f́rod zwhok wielkich królów naszych, na Wawelu

Czy slyszycie, jak drży do głębi wzruszone lono Matki Pulski, czy widzicie jak się otwieraję jej ramiona, by przycisnąć do piersi prochy tego syna, ktory jq- powalonq, rozéwiertowana, zda się wymazaną z rzędu żyjących, do życia powolał, syna, co ja podźwignęł z nicości i w zbolałe rany matki wlewał balsam osłody, który skroń jej wieńcem męczeńskiej aureoli $i$ sławy otoczyl!
Zadzwonia krakowakie dzwony iz wynioslego Wawelu poplynie glos Zy gemunta od fal Baltyku po Tatr sinych szczyty, od modrej Odry po núrty spienionego Dniepra i D́twiny, izadréy piers polskiego narodu radugnem waruszeniem, ťe Wisechmocny dozwoliz bodaj emiertel-
nym szczątzom króla poety wieszcza niesmiertelnego powrócié na ojczyzny łono.

A cóz on to zdziałał ten Adam Mickiewicz, że szczatki jego sprowadza garód z dalekiej, obcej ziemi, że je grzebie w grobach królewstich, że caIy naród, wezystkie jego warstwy, wezystkie wyznania święç dzień ten uroczýcie? Co on zdziałal? Niech każdy zapyta siebie, skad. wziql polskie uczucie, kto go nauçzyl kochać przeszłosé, mié wytrwalość na cierpienia i przesladowania, kto wlał w jego serce wiarę w lepszą przyszlobé, kto slodkiej nadziei uczucie. Niech każdy zapyta swego serca, kto je nauczyl kochaé teg ziemie polskaz i wszystkich braci bez rózinicy stanów i wyznan. Kto wam dal mathi polki hart i sileg i wytrwanie wypielęgnować dobrych synów ojczyzny, kto wlal w mlode serca zapal do pracy narodowej. Oto on, ten wielki wieszcz narodu, ten najpotężniejszy duch zbiorowy narodu, on, to wielkie serce narodu, co cierpiało za miliony i nkochato miliony. To on, to Adam Mickiewicz! Dzisiaj wracaja tylko smiertelne szczatki, śmiertelna powloka tego ducha, bo duch jego byl z nami zawsze, mysmy go wciagali w piers swojz i karmili nim nasze słabe dachy. Jak za dutknięciem różdìki czarodziejskiej, tak pod wplywem dziel jego wysnuwała się z umysłów naszych zlota mýsli przędza i wykwitaly z serca uczuc kwiaty.

On nas nauczył jak silni będziemy jednością, jak zespolonemi sily odeprzem przemoc i gwałt.

Trudno w tak ciasnych ramach krotkiego przemówienia aprzytomniać i roztaczad przed oczyma szanownych słuchaczy owe wrzystkie wspaniale postacie: Grażyny, Konrada Wallenroda, księdza Jacka, Jankla, Tadeusza, niepodobna poruszyé tej calej skali uczué, którą wieszcz wywolywal w piersiach narodu potega uczud, rozlanych w jego wiekopomnych dziełach, ale WY je sobie sami zdolacie uprzytomnic i odtworzsé w sercach waszych, zdołacie przypomnied sobie ile błogich, szezęsliwych chwil środ trosk i zwątpien tego życia spedzailiście, rozczytujac sieg dziełach wielkiego wieszcza. Więc i nam nie dziw dzisiaj, że tak uroczyécie tak radónnie éwié. cim chwile powrotu prochów wieszcza na $\mathrm{I}_{\mathrm{n}} \mathrm{no}$ ojezystej ziemi. Owszcm bylby dziw, gdyby tego nie bylo. o! bo na ten ozas bylibyémy naprawde umarlit...

Patryarcha Józef, $\infty 0$ sprzedany pizez whasaych braci w niewole egipety
przecież nie przestal miłością otaczấ braci swej, rodziny i narodu, gdy umierał, prosil, by prochy jego zabrali ze soba, skoro będa powracali do ziemi ojców z niewoli, i żydzi uniéli te prochy i pogrzebali je w ziemi obiecanej. I nasz wieszcz pragną powrotu na lono matki ojczyzny i narod polski odzyskawszy, chociaż w tym szczę̧́liwym skrawku wielkiej ojezyzny, z rak wielkodusznego monarchy prawa swe i wolnob́d, spełnia życzenia wieszcza, sprowadza $z$ whoki jego $z$ ziemi obcej a grzebie je we whasnej, w najzaszczytniejszem miejscu, éród grobów królewstich na Wawelu. Więc jak naród żydowski, po wieln latach niewoli i tulaczki powrócir do ziemi ojcow i zwhoki patryarchy z sobą zabral, tak da Bóg, że i z powrctem szczątek wieszcza naszego nieśmiertelnego, odżyje wolność i swoboda, już nietylko na tym tu skrawku ojczyzny, ale na calym ziem polskich obszarze.

Wiéc czesć ci wieszczu cześć
Z piersi namodu rozbrzmiewa ten chor
Bo by do do trcis od morza do
-0 Sonen

## Szkoła robót kobiecych <br> w Rzeszowie.

Nowościa w naszem miescie, godoq uwagi ze strony szerszej pobliczoości, jest nowo zaprowadzona przed rokiem szkoła robót zeńskich przy tutejazej szkole wydziałowej zénskiej.
Z wielkjem zajgciem i z prawdziwa przyjemnobcia spedzilísmy chwile czasu, oszczdzonego od zajęc obowiazkowych, na przeglądnięciu wyatawy pomienionej saroły. Cafa myatama da pierwazy rzat oka tworzy zaokraglonq, proporcyonalna caloźe amiejętnie i z dobrym smakiem ulozcna.
Zaraz na wstepie sq ksiazki z rybankami bielizny i damskiej krawieczyzny, womaiejszonych stosunkowo rozmiarach, $z$ odnoźnemi obok objá́oieniami, wykonace przez uczennice a slazque tymze za podreczniki pray mykonywania robót, tadziez do praypomnienis sobie tego, coby z czasem z pamieci mypaś mogło.
To same a nadto i daleko obfiteze jeascese ryanaki krojow, powigtazone i sastosowane do rozmiarón samychto robobt, roswiensone aq obot na decianaoh, reasta maf́ badé rostotoon, bads tot ula braka miejeon tyliko


Weszstkie rysunki w ogóle, ale szczególnie rysunki symetryczne. mykonane sq bardzo starandie i 2 rzeczywistem przestrzeganiem 1 unktualouj symetrycznosci.
To podstama do robót. Z samgch 8 áf robót najobficiej bq reprozentowane - bieliznie: mereszki, tudziez hufty, misnowicie: haft bialy athaskowy, tudziez wgezycia rozmaitymi ǵciegami, jak op. Holbeina modngm źciegiem it. p. W inagch zág robotach: kolorowe starabnie i gustomaie mykonane a obecnie tak modoe hafty perskie.
Jest takze odpowiedni do calobci wystamy dzial bzycia binlego, dzial najpraltgczoiejszy a u nas niestety na naszych wrstawach zwg̈kle po macobzema traktomany. Ucizenuice najmniej maja do niegn ochoty, zapewne datego, te na oko jest on majminiej efektowny. Tu tei nie tradno spotkad osobistócci, które wprawdzie piêkie haftuja, ale w zlozeniu koszuli z pojedyuczysh cra. stek bieglósci nie majq, lub nawet wcale tego nie potrafią. Stąd wfaika nieraz ta nie praktyczoosć, ze wykonuje sieg hafty a natomiast koszule bierze się maszynowe wiske pie, sprowadzane z obcych zagraniczaych fabrgk.
Bardzo takze wabily i bawily wzrok suknie i sukienki rozwieszone, z calą doktadnoúcią i atarannósciá mykońozode, die prze ladowane ornamentykq, lecz pojedýciczo a $z$ bardzo dobrym amakiem ozdobione. Przy jednej sukience zauwazylísmy wprawdzie stanik z brojem za mało nieco zaokraglonym, ale wobec innych dokladnie wykończonych uwazamy to za rzecz praypadkowq.
Z niemalym zadowoleniem znaleflizmy wéród innych robót takze mniejsze próbki roboty koronkarskiej klockowej, dla nas nieemierdie waznej. Statystyka bowiem wykazuje, ze Galicya placi rocznie milionami baracz za koronki brajom zagraniczaym. Jakze bardzo preydalyby sieg to miliong na-
szej azczególoie w tapitaly abogiej prowin. cyi!

Streszozaige dotychczasowe umagi, czyoimy woiosek, to m jedaym i to wlaznie - pierwszym roku istaienis tatejsza szkota rohót zrobila bardzo wiele, zrobila motliwe maksimum, zwlaszcza, gdy wémiemy $\begin{gathered}\text { ra- } \\ \text { rat }\end{gathered}$ hubef to ze opatrzong byłh szkola tylko $\quad$ jedoeg sileg nauczycielskq. Zawdziegozać to nalezy bez watpienia umiajegtaema, nader pilnema i staranuema kierownictwu dotyozqcej nauczyoielki, panay Zieliństiej. tem więcej. ze było wiele rozmaitych trudoości do przezmycięzenis.
Wobec tak staranoych i pigknych poczathóm, spodziemac sieq nalety, te przy stosownym zaopiekowaniu się i skateczaem poparciu szkoły robót ze stroay wladz kompe tentoych, szkołs ta pomyglaie sieq rozwioie a przy pomnozoaych silach nauczyoielskich uwzgledai w programie naukowym takte myklad dotyczacegn działu estetgki, dalej: zuawstwo towaróm niezbędoe tak pod waglesdem ich istotuej wartos:i, jakotet pod wzgledem ceay tupaa, a mreszcie rozwinie szknls takze nankeg koronkarskg i przyozyoi sig tym sposobem do zatrzymania wimaja kapitalow obecaie za granice wyrzucanych, czegobý́my sobie bardzo zyczyli jako dotad wobeo émiata cymilizowanego pod tym względem upośledzeni Koniszymy tyczliwam, staropolskiem: „Szczéfé Bozel"

## Od Wydawnictwa.

$Z$ dniem $I$. lipca rozpoczal sie 3. kwartał. Upraszamy o rychle odnowienie przedpłaty, która wynosi kwartalnie:

$$
\begin{array}{lll}
\text { dla miejscowych } & 75 & \mathrm{ct.} \\
\text { dla zamiejscow ych } & 85
\end{array}
$$

## KRONIEA.

## Rzeszow, 30. czerwoca.

* Uroezystosci Mickiewlezowskio w Rzeszowie. Wczoraj odbyi sip w pieqhaie udekuruwanej salh kasynowej wieczerok muzykylno-wokzlay. Pablicznosed rzeszowska mumo upadu nadzwyczajnego zgromadzidu sieq dosé licrznie.
Program byt obfity i wykonany ku zapel. nemu zadowolnieniu zgroinadzonej publicznosci. Pudxiqkowanie nalozey sieq meszysikiua amaturkum i amalurom, a przedewsiysikien p. Dgbrowskiemu, który nie szezęzif tradów, by wieczorek ten uświetnic. Sfowo wstẹne, wygłoszone przez prof. Stroke, unieszczany na czele dzisiejszego numera.
Duchod $z$ wieczorku poinimo 20 ct. wstẹpu przyuidst onodu 60 ztr., z czego atoli pofo ne uzysksfy panie, sprzedajace przy hasie "Pania Tadeusza".
W dniu pogrzebu, w piqtek dnia 4. lipce, o godz. 9. ranu odbędzio siẹ w kościelo parafialaym solenne naboteńtwo ku uczozeniu panieci sprowadzenia zwluk i zfozenia ich na Wawelu $w$ Krakowie, podezas którego wyglosi muwe ks. Szurlej, katecheta gimazzyalny, a chór amaturów odśpiewa stusowna msze.
Po naboteństwie okoto godziny 11. wygłosi prof. seminaryum Teufil Dzierzynski ukoliczaoscio.rg przemuwe na placu preed aptekg p. Kalinowskiego. Podczas odczytu rozda siq między lud wiejski i mlodziet kilka set egzemplarzy „Pana T.deusza"
Tugot samego dnia urzadza Zbur izraelicki w synagodze nabotedístwo załobne.
* Zwracamy uwage deputacyj, które ndaja sie do Krakowa, zo subkumitet lantejazy domaga sieq, aby najdalej do 2. lipca podać mu imienng̣ listeg członków. ci bowiem tylko otrzymaja odznaki, upowaznigjace ich du udzialu w pochodzie.
* Otrzymalísmy następujace pistuo od Redakcyi Nowej Reformy:
„Szanowny Panie Kulegol
Mainy zaszczyl zawiadomió Szan. Pana, ie w czusie zjazdu z powodu uroczystości pogrzebowych lokal nasz ufiarujeiny wszystikim


## NIE PRZEJDĄ?... <br> $z$ ErCIA wzifte

przez Wawrz. Wierzbięte.

- Więc nie przejdą? Kolega powiadasz, ze nie przejdą ?...

Dwudziestu dwóch - i piẹkna, szlachetna twarz mlodego czlowicka przyoblekla się smętną bladością.

Ten $z$ matematyki, tamten $z$ fizyki, ci 2 greckiego, tamci $z$ polskiego, ci $z$ niemieckiego $i$ laciny... Nie przejdą... nie przejdą.
Jasnoblond glowa mlodego profesora pochyliła się, policzki wklęsły, oczy się nieco przymknęly, zadumal się glęboko... Dwudziestu dwóch! po cięzkiej, mozolnej pracy, po nocach bezsennych, nie raz o glodzie i chłodzie dobijających się stopnia dojrzaloóci umyslowej, mają byé strąceni $z$ tej drabiny moralnej, po której $z$ takim niewyslowionym trudem się wspinali, maja byé nieszczefliwi!

- Wiec kolega twierdzisz, te to nie-

- Tak orzekliśmy na ostatniej konferencyi, kiedy pan byleś nieobecnym.
- O, jak cięzko nauczycielowi chorować, gdy jego uczniowie zblizajạ się do maturyl Nigdy więcej nie czulem potrzeby zdrowia, jak teraz...

Dwudziestu dwóch moich kochanych chłopców mają ginạć Nie! to niepodobna!

- A jednak to nieuniknione, bo gdybyś pan byl zdrów profesorze, ty co ich tak znasz prowadzạc od piạtej klasy do ósmej, ty co ich tak kochasz jak ojciec, jak brat, umiałbyśs uderzyć zawsze w stronę silniejszą; zastępca ich nie zna, nie ma wreszcie tej opiekuńczej sily przywiązania, bo nie pracujace nad ich umyslem nie zróst się $z$ nimi. Lekarz panu surowo wzbronil wszelkiej pracy umyslowej, a cóz dopiero przeprowadzania ma. tury $z$ uczniami!

Mody nauczyciel, jak gdyby weń no. wa siła wstąpila, zacząl energicznie chodzié po pokoju, policzki mu palaly, oczy gorzaly zapalem.

- Nie, ja was nie opuşzzé dzieci moje, bracia moi, mówil sam do siebie, gdy kolega go opuścis.

Dwudziestu dwóchl.. Cóz tu poczạć?
Mam środek! mam środek! zawołal, uderzając się po czole, tak, wybawię ich! Dwie godziny poza czasem szkolnym przepędzẹ $z$ nimi. przejdę $z$ nimi co najtrudniej im idzie... przewalczę przemoca... wszak zycie, to bơj l...
Za malo sily, mówi doktor, ale jeśli jej za malo na dlugie lata pracy, toé jeszcze na tę jednę próbę dosyć jej będzie... $i$ to coś warta.. jeśli ginąć, to na polu walki za święte sprawy!
.Ja ich kocham!... o tak, kocham ich, to mi doda sily!
Na glośne slowa monologu profesora weszła miloda, moze 20 letnia kobieta. Śliczne szafirowe oczy skierowala ku mówiącemu.

- Mój drogi, rozmawialam $z$ twoim lekarzem, przyjdzie do ciebie za chwile, ale mi oznajmil, abym cię uprzedzila, ze musisz odsiedzied kwarantane niczem przyjdziesz $w$ zupelności do siebie, te się musisz odsunąç od wszelkich umyslowych zajęc, zebys ani marzyl o twej ukochanej ósmej klasie, juz kto inny będzie 2 twych przedmiotów pytal przy maturze. To trudno, twoje zdrowic pier-

Reprezentantom prasy polskiaj do oiftitu isfotyd bqdziemy im wazelkiemi informacyami i wyjasnieniami. Na tyyczenie zajmiemy siẹ takte wyszukoniem mieskent dia 8ranownych Eolegów.

Prusiny zatem Szanownego Pana, aby raczyd, jeśli uzny za slosowne, korzystac z naszej pomocy.
Kraków w czerwcu 1890 r.

## Z uszanowaniem

Dr Adam Asmyk, naczelny redaktor.*
Redakcya pisma naszego wyrata serdeczne podziegkowanie za daskawa uprzejmosct.

* Za spokój duszy s. p. cesarza Ferdyalanda odbyio się 28 . b. m. w kuściele Frrnym nabuténstwo zadobne, w którem u. dzied wxiẹli reprezentanci wladz miejscowych 1 wojskiowości.
+ Juliusz Fischer, pensyonowany nadradca tulejszego sadu obwodowega, zmarl nagle 14 b . m. we Lwowie, dobad sie byf $u$ ual w odwiedziny do syne.
* Inspekeya zalogi. Tymi dnismi bawi. li $w$ Rzeszowio: kumendant horpusu 2 Przeanybla bar. Reinlánderi inspetator piecholy bar. König.
*Wybory do Rady powiatowej. Dnia 18. b. m. odbydy sie wybory z mnejejzych posiadfości. Wybrani zostalı: Marcın Baran, Jen Belleja, Jahob Czarnola, Kasper Furs, Jozef Grobek. Adrm Jectrzejo wicz, hs. Joztf Juszczyk, ks. Andrzej Korakulski. Antoni Smagada, Jedrzej Szczepan, Tomasz Szura, Wujciech Wisniewski.
$Z$ missleczek wybrano dnia 24. b. m. Antoniego Brzesiai Aleksandra Rotejow* skiego.

Wybór 6 czionków z wiẹkszych posialluości odhędzie siẹ ụutra 1. lipca, na wybor zas 6 członków 2 miasta Rzeszowa Namiestnictwo wyznaczy niehawem ponowny termin, gdyz posiedzenie Rady miejskiej, zwołane wiym celu na dzien 24. ban, mie przyszio do sku. ttu dia braku komplelu.

- Przy obecnych wyborach do Rad powiatowyeh cblupi ponybierali w zacho. dnich powiatach przewaznie kandydalów ze stanu wlusciańskiego. W kilku powiatach awyciẹzyli Rusini.
wsze. Tyś mi nad wszystko drozszy, ja ciebie nie puszczę.
I mloda kobieta wzięła zlekka rękę slabego i usiadla $z$ nim na kanapie, przechyliła glowę swạ ku niemu. - Mój drogi, czemu ci tak te piękne błękitne oczy zapadly, czemu takim goreja plomieniem? - i połozyla bialą szczuplą rạczkę na czole jego, jak alabaster jasnem a wynioslem, które jasnym okolone wlosem zdawalo się być w aureoli.
- Och, jakie gorace to twoje czolo myślące... o czem tak glęboko dumasz mój drogi: ej, chyba nie o zonie i nie o synku, bo czemuzbys tak bardzo zaglębial się w myślach!

Do pokoju wszed! lekarz.

- A cośmy to robili panie profesorze, bo mi się dziś oczy pańskie nie podobają.
Wziạł go za rękę: I puls pospieszniejszy... czem pan zajęty jestes?
- Maturą doktorze!
- Jakto matuiă? przeciet pan pod tadnym warunkiem - pod karą śmierci - rozkmial się - nie mokesz przeprowadzat matury ze swymi uczniami. Nalea-
* W tegorocznem sprawozdanin gimnazyaluem, które wlusnie opuscido prase, zumieszczona jest ruzpriwa prif. Filipa $\mathbf{S} \boldsymbol{\omega}$ istania p. t. Noaks ieqzyóm jato grodek tormalnego keztaicenia umyslu."
- Festyn, urzadzony zeszłej niedzieli na dochód Bursy, wypudl éwietnis. Ogrod mimo niepewnej pogady przepeßniony byf publiczno scia, htóra bawila siẹ do póznego wieczora. Pokup na losy, wode sodowa i kwiaty, orsz odbyt w bufecio pan byl bardza otywiony. Dla dzieci ruzliczne urzadznno zabawy, a na zakuticzenie spalinno wcale efektowne ognie. Rezultat finansowy podajemy ponizej.
- Sprawozdanie z festynu ne dochód Bursy gimnazyalnej. urzadzonego dnia 22. czerwea b. r. w ogrodzie miejskim.

Przychód w ogrodzie: ze wstepu, losów, bufelo. sprzedaty kwistów. wody sodowej i zabaw dziecinnych 904 zir. 70 ct. nadto nadestali dalki: p. starusta Fedarowicz 25 zir, pni Łukasiewiczowd 5 zdr, p. Margulies. propinator Staroniwy, 10 złr. Przychód ogolny 944 zir. 70 ct.

Fenty zebraly ponie: Bujniewiczowa, Fecht. degenowa, Jedrzejowiczowa Kopplowa, Koza. kiewiczowa, Krókowska. Lerclowa, Luhaszko. wa. Łukasiewiczona, Meidingernwa ; Vimpelleruwa. Bufel zaopalrzyly panie: Barzycka Bujniewiczowa, Fechidegrnowa, Gartnerowa, Jedrzejowiczown Ad, Kalinowska, Kopplowa, Lercluwa, Lubaszkuna. Mpidingerowa NiesioSouska, hr. Wallisona, hr. Wrdzickai Zahliczyna. P. putkownik 40. puiku piecholy ofiarowal berpiatnie muzyke, wade sodowa ofiarowal p. Proń, ognie satuczne zaś p. Pron i Zawa. dil. w koncu p. Czerny nfiarowal polowe koszlow drukow na cele bursy. Rozchód wynosil 90 zir. 16 cl . Czysty dochód wynosi 854 21 r. 54 ct .

Wydzial bursy niniejszem skfada serdeczne podziekowonie imieniem mfodziety bursowej przedewszystkifm szlachetnej prutektorce feHyné pni-Adunowej Jẹidzejow iczowej, todaiez wszysthim P. T. paniotn i panom, btórzy siẹ urzadzeniem tego festyuu i przeprowadzeniem zajmuwać raczyli, nie mniej wszystkim szlachetnym ofisrodawcom, whencu dziẹkujemy swietnemu Magistratowi za udzielenie ogrodu i P. T. szanownej publiczności za liczny fa -
zuję to panu jako lekarz, zalecam jako sąsiad a proszę jak przyjaciel.

- Więc pan myślisz, zacny doktorze, te jabym spokojnie siedzial tutaj $w$ domu w tych chwilach, w których moi uczniowie 7 bijącem sercem, ze spoconem czolem, $z$ trwogạ $w$ duszy a moze i rozpaczą w sercu będạ prazyli się przy maturze, w chwilach, w których ich matki i siostry gorậce zanoszą modly o ich powodzenie? Uwaz mój dobry, szlachetny doktorze, czyıby mię to nie więcej mę. czylo fizycznie i moralnie?

Ja ich znam tak dobrze - uśmiechną̣ się smutno, jak gdyby przywołal duchem calạ gromade ukochanych uczniów - oni mię kochaja, doktorze... ja to czytam tak dobrze $z$ ich uśmiechów, z oczu, jak oni czytają równiez toz samo we mnie. Mię dzy nami jest silna lącznośc... Zakaszlal się mocno... Sam widok tego, którego swym gospodarzem nazywaja, doda im otuchy - a wreszcie i nie móglbym tutaj przetrwad jednej godziny spokojnie, gdy oni tam w niepewności...

- Nie pojmuję takiej milości dla obcych dzieci, tracić slabe sily...
- Ale ja ja pojmuje, doktorke. - I
skowy odziuf i wspieranie naszej dobroczyanej instytucyi bursy.
Wydzisf Borsy gimnazyalnej w Rzeszowie dnis 29. czerwca 1890 r.


## Ks. Stanistavo Gryziecki, dyrehtor.

* Z popisu szkoly przemysiowaj. Dnia 1. czerwca b. r. odhyt sie popis szkody przemysiowej uzupełniajacej pod przewodniclwem p. L. Scholta, jako delegata Wydziału krajowego.

Popis ten zaszczycili obecnó́cią swują: ks. kan. Tuwarnicki, kurator fundacyi stypendyjnej s. p. dra J. Tuwarnickiego, dr Zbyszewski, burmistrz miasta, p Prlc, sekretarz Rady powiatowej, p. Czerny i salkunastu majstrów róznych zamodów.
W sali klasy 4. sztoły męskiej zgromadziło siẹ przeszio 100 ucznión rotnej kategoryi rzemiosf, którzy z przepisanych rozporzadze. niem ministeryainem przedmiotów na stawiane przez dolyczacych nauczycieli pytania zupednie zadowalniajgce dawali odpowiedzi.
Szkufa ta daieli sieq na kurs przygolonawczy, na którym udzielano przedmiotów przepisanych plunein normalnym dla szkód ludowych i b) na 2 kursa specyalne, na klórych udzielano przedmiotów: religii, rysunków odrẹcznych, geametrycznych polqczongchz nauka perspektywy, rysunkow zawodowych, mianowicie: architektonicznych i mechanicznych, geametryi wykreślnej, rachunków przemysfowych, buchalteryi, rachunkowości i stylistyki przemysiowej.

W szkole powytszej udzielali wymienionych przedmotów pp.: T. Tokerski, c. E. profesor gimn., jako dyrestor tejze szkoly, buchalteryi i rachunkowości, ks. Miklaszewski religii, T. Sodiysik, prof. gimn., stylislyki przemy showej, Cholewkiewicz, intynier, rysunków mechanicznych, Piotrowski rysunków odręcznych, geometrycznych, architetonicznych i geometryi wykrestlnej, Krawecki stylistyki przemyslowej, Urbański rachun. ków przemysfowych, Lusiniak wlasie przygotowawczej poczagtiow nauki rysunkow, - Miller pisania.

Szczegolniejsza uwage zwracala obfitosé, dukiadnosic i nalezyte stopniowanie w przeprowadzeniu metodycznem rybunków zawôdowych i geometrycznych.

Po skunczonym popisio nastapily nagrody tutaj piękne, mocno zarumienione usta uśmiechnęły się tak przejmująco, z oczu trysną promień takiej sily miłości wyzu. tej $z$ wszelkiego egoizmu. Doktor patrząc nań badawczo umilkną!.

- Hal trudno, na taką sumę milości nie mam równie silnego przeciwstawienia.

Odtad widywano mlodego, slusznego wzrostu, szczuplego profesora, wracającego znacznie póziniej z klasy, niz to dawniej bywalo. Otaczala go gromadka roslych młodzieńców, patrzących weń z rodzajem niemej podzięki, miłości i głębokiego szacunku.

W miarę podwójnej pracy z uczniami nabieral weselszej miny. - Tylko śmialo moi drodzy! - tylko więcej ufności we wlasne sily!

- Mój drogi! - prosiła zona - prze. ciez miej milosierdzie nad sobą, nademną, nad dzieckiem whasnem, nie chodź na egzamin matury, ty taki dratliwy i wrao zliwy...
- To byt nie mote moja tonusiul 0 prócz ciebie i dziecka, oprócz swoich; kocham cale to grono, kocham tychy w ktorych rany tysiace pragnatem pirselac
dle odszczegolniających siẹ uczniów juzto pilnościg, ju2to bordzo dobryan postẹpem.

Wreszcie zakniczyd popis p. burmistrz miasta goraca e pultyotycenă przemiowa do miodzieíy rzemieśniczej, zachęcajac tukowa do delszej a wytrwadej pracy w obranym aswo. dzie.

* Do ustnego egzaminu dojrzałosei w tutejszem c. k. seminaryum nauczycielskiem, htóry w dniach od 13. do 21. czerwca pod prsewodaictwem inspektora kraj. szikof p. Stanisfawa Olszewskiego sieq odbyl, zgio. siło siẹ 35 uczniów publicznych i 12 externistow.

Swiadectwo dojrzałúsci otrzgmali uczniowie publiczni: 1. Depowshi Jozef, 2. Gafkie wicz Jozef, 3. Grembuwski Sebastyan, 4. Grzebyk Waleniy, 5. Jarosz Jan, 6. Kluz Piotr, i Kogut Wojciech, 8 Kraus Jozef, 9. Kuzian Zdzistavo (z odzn.) 10. Miksiewicz Andrzej, 11. Muskal Józef, 12. Miechurski Tomasz, 13. Rozycki Wladysław, 14. Rymarz Kazimierz, 15. Kydzik Franciszek. 16. Salu stuwicz Kazimierz, 17. Sankiewicz Antoni, 18. Selwe Andrzej, 19. Sernicki Maryan (z odzn.), 20. Skaruch Piotr, 21. Stury Kurol, 22. Stronsti Michal, 23. Tomaszewski Wa. worźyniec (z odzin.), 24. Trusz Dyonizy, 25 Waẹk Stanislaw, 26 Zajgc Szymon. 27. $\mathrm{Z}_{\mathrm{g}}$. bet Edinund i 28. Zybura Ignscy. Nastẹpuie externiści: 29 Freund Albın, 30. Gmytrasiowicz Mikotaj, 31. Jacyk Maksymilinn, 32. Ma. zurkiewicz Kazimierz (z odzn). 33. Ochẹduszka Marceli, 34. Szwaj Tadeusz, 35. War gala Michat i 36. Zdunek Jan. Pozwolenie poprawienia egznaminu z jednego przedmiotu otrzymało 5 uczniów, 6 reprobowano zaś na rok.

* Ze statystyki ucznión tutejszego gimnazyum, podantej u sprawozdaniu dyre'ito ra 2 a rok szkolny 1890, wyimujemy austq. puiace daly.

Liczba uczniów 2 kuncem roku wynosifa 471 ( 457 publicznych a 14 prywatnych), m:edzy tymi wedle języka ojczystego było mówig cych po polsku 443 (i 12 pr.), po rusko 6, po niemiecku 8 (i 2 pr.); wedle wyznania religijnego bylo: wyznania rz. katol. 396 (i 10 pr.), gr. katol. 6, mojzeszowego 55 (i 4 pr.)

Przeciętny wiek ucznia 1. Klasy wyoosil

13 lat, 8. blasy rase 226 lat; najaitery wiek byt 10 lat. najwyetezy 32 lat.

Klasyfitacya lak siep przodstawia: stopied 1. 2 odznaczenién otr2gmato 40 ( 2 pr ), stopien I. 267 (i 4 pr.). do egreminu poprawczego przeznaczono 55 (i 1 pr.), stopieh Il. otrzyinalo 52, stopień III. 38 (i 1 pr.), nieklasyfikowano 5 (i 6 pr.)

- Z Towarzystwa pedagogicznego. Dnia 22. b. m odbyio się Walne 2gromadzonie Tow. ped. oddsiafo rzeszowstiego wali szhuly tenstiej. Przewodaiczycy p. H. Sirota zuguiwszy posiedzenie, wezwal pona skarbnika do edania sprawy ze stanu funduszów Towarzystwa. Ze sprawozdania tego dowiedzialo siẹ zgromadsenie, te fundusze Tuw. wynosity w b. r. 216 zir. 30 cl . w przychodzie, wydalki zaś wynosily 106 zlr. 27 ct., pozostala wiẹc na rok przyszly kwota 110 zif. 3 ct . Na wniosek przewodniczacego wybrant komisya rewizyjna, skfadajgce sié $z$ puni Ja. niszewskiej, dra Barzyckiego i dyrektora Monerki zbadnfa naležycie rachunki i zaproponuwala udzielenie skarbnikowi absoluturyum, co tez Zgromadzenie jedaoglosnie priyjydo.

Nastẹpaie omawiano zmisnẹ niektórych paragrafów Tow. wiajemnej pomocy nauczycieli lutejszego okregu. Poniowai atoli dyskusya nad lymi przedmiotem zanadtu obszerne przybrafa ruzmiary, a spozaiuna pora nie pozwolifa na zukunczenié nalezyto tej sprawy, prze to na waiosek dra Barzyckiego poruczono jf̣ Wydzialuwi do zbadania i zdania z niej spra wy na przyszlem Walnem zgromadzeniu.

Wreszcie przystapiono do wyboru nowego Wydziału, w skład którego weszli nastẹpujacy panowie: prof. H. Stroka jato przewodniczacy, dyrettor Gollwald jaso zasteppa a członkami Wydziału wybrani pp.: dr Ba rzycki, Dzierzynski, Krawecki, Piotrowskii Urbański. Tych samych panów wybrano do Wydz. wzaj. pomocy nauczycieli, 2 tą tylku rótnica, ze p. Goltwald dędzie prezesuma prof. H. Siroka zastepca prezesa.
Z porzadku dziennego nastapil wybor delegata na Walny zjazd Tow. pedag., majacy siẹ odbyć dnia 18. i 19. lıpca b. r. w Bo. chni, delegatem wybrano jednogłośnie pana L. Urbańshiego, któremu poruczono przeprowadzenio kilku wniosków Wydzialu i Kótka czudeckiego.

Dle spótaionej pory odloziono do przysziogo Wal. agrom. udosyl p. dyrektura Gotwalda. Na lem posiedzenin sutrohczono.

- Wynik iniasyilkacyi w sakole zefskiej. W 3 oddzialach klasy I. sztoly paspoluej zo 192 klasyfikowanych aczennic otrzy malo 18 slopiet celujacy a 114 piarwszy; $w 2$ oddziafach II. blasy ze 182 celujacy stopreń 28 a pierwszy 110 ; w 2 oddziafach III. blasy ze 136 strpien celuigcy 20 a 75 pierwszy; w 2 oddzaafach IV. blasy $\mathbf{z} 96$ stopien celujgcy 6 a 57 pierwszy. - W I kla si甲 (V.) szkofy wydziafowej z 61 klasyfikowanych otrzymaio 8 stopień celujgcy a 39 piewszy; whlasio II. (VI.) 236 otrzymafo 6 stopien celajacy a 24 pierwazy; w III. klasie (VII.) 231 otrzymafo 6 soopien celujgcy - 22 pierwszy; w IV. klasie (VIII) z 31 otrzymado 15 stupién celujacy a 16 pierwszy. Na kursie pralktycznym rubot kobiecych 223 klasyfikowanych otrzymulo 7 stopien cylujgey a 15 pierwszy.
* Stare guldeny papierewe. Reskryptem Ministerstwa skarbu, guldeny papierowe $z$ duly 1. stycznia 1882 r . wymieniano w kakasach ragduwych tylko du dnia dzisiejszega, l. j. do 30 czerwca b. r.
* Z kolei Karola Ludwike donosza, de od dnia 30.b. m. wydane bẹdag witacyach: Tarnowie, Rzeszowie, Jarosławia, Przemẏ̇la, Lwowie. Broduch, Tarnopolu i Pudwoloczyskach do pociggów pospiesznych bezpośrednie bilety jazdy 3 klasy do wiẹaszycb siacyj kolei północnej ces. Ferdyuanda. Do staç innych koloi na razie biletow fiowytszych wydawac siẹ nie będzie.
* Anstryacka armia ma juz 1,150.000 karabinów systemu Mannlichera, które koszlujq 39 milionów zifr. Aby mied caly potrzebay ich zapas trzeba wydać jesicze 5 milionów zfr.
* W ktorych miastach $w$ Galicyi jest najwięcej zydów? Na 100 mio szkańców missika w Brodach 76 tydów, w Buczaczu 63, w Zưtiwi 55, w Stanisfawowie 54, w Tarnopola, Rzeszowie i K̂́oTomyi 52, w Drohobyczu 50.
* Biskupi krakowsey kardynalami. Od robu 970 do ruku 1830 zastad ${ }^{2} \neq 71$ biskupow na stolicy krakuwskiej. Mieqdzy
własną duszę! Rzeźbiarz, któryby lata cale ksztaltowal wspaniała jedną tylko statuetę, czyzby nie chcial byé obecnym przy odslonięciu swej pracy, czyzby się nie lękal, aby jej nie uszkodzono - a cóz dopiero, gdy taką zbiorową zywą statuą jest młódź ukochana! Tamta z kamienia przemawia tylko ksztaltem zewnętrany'm; my Fidiasze duchowni ksztaltu. jemy ich umysl. To synowie nasi po duchu! to równié milość wielka a święta, wyzwolona $z$ naturalnych pobudek.
- Ty mię juz nie kochasz! o nie kochasz nas, o nie kochasz nas! - i przytuliła kilkumiesięczne dziecię do serca. Tatko o nas zapomina! tak, tak moj maleńki synusiu, tatko się naraza dobrowolnie, aby stracil resztę sil swoich dla obcych dzieci... i glośno szlochać zaczęla.

Mętczyzna pobladl - przylozyl rękę do serca; popatrzyl na tone wymownem glębokiem spojrzeniem i wyrzek! glosem przekonywującym, ktory byl zwykle o znaką jego silnej, niezbitej woli: Tak byé musil
Glowe mu opadla na obicic leanapy, zarumienit się i pobled!.
it Liolerse macelt i daigiaji jak pryywolany:

- Cóz się tu dzieje, pani laskawa? Nasz szanowny pacyent mocno wzruszony, a nie chcialbym, aby się to powtarzalo, boby źle bylo; spokój, spokój i jeszcze raz spokój.

Mrody czlowiek zakaszlal - na chusteczce pokazala się krwảwa plama...

- To nie pierwsza, doktorze - przemówil slabym glosem.

W kilka tygodni potem widziano uczniów ósmej klasy otaczających swego gospodarza. Oczy ich mówily o radosnej wieści: przeszliwszyscyz wyjątkiem jednego. Hlez blogoslawieństwa, ile lez osuszonych, ile wykrzykników radośnych, ile matek zadowolonych! praca uwieńczona i uznana, ludzie ocaleni!

Szedl rozpromieniony szlachetny gospodarz klasy, oczy jego palaly radościa, kiedy patrzyl na calą gromadkę tych, którym przewodniczyl.

Zdawalo się, te magnetyczne ich spojrzenia dodają mu sily, ze po tylu trudach podżwignąd go pragną, ze teraz oni swą sile fizyczna za jego dar umyshu i serca przelac weá pragną.

Uplynęlo kilka miesięcy. Od trzech tygodni nie zagladal mlody profesor do uczniów swoich. Właśnie nadeszly jego imieniny. Najzdolniejsi z 6, 7 i 8 ej klasy przyszli powinszowac slabemu Kazdy $z$ nich wśród kolegów uchodzil za najtęzszego mowcę. Jednak gdy weszli do sypialnego pok oju, gdy na lózku zobaczyli tę ukochaną postać tak pobladłą, wynędzniala i wpatrzoną miłośnie w swe uczucie, taden $z$ nich nie mógl wymówić ani słowa więcej nad: Czcigodny paniel... Jakiś kurcz łzawy zadławil im gardla strum:enie lez polaly się z oczu mlodocianych - a piersi chorego podnosily się i opadaly od tlumionego Ikania: Moi drodzy chlopcy! wyszeptal - a zona pobladla, poprosila ich, aby przeszli do sąsicdniego pokoju, bo choremu wszelkie wzruszenia wzbronione.

W kilka tygodni patem postępowal kondukt pogrzebowy wíród tumanów śnietnego wiatru.

Najstarsi gimnazyalni uczniowie prosili dyrektora, aby im bylo wolno zmieniad się kolejno dzień i noc, dokeqd bochane swioki byly na katafalku.
biskupami tymi 6 bydo kardynałów. Pierwszym kardynaiem byl 34 z rlẹdu biskop ksią Zbigniew Dẹbno Olesnicki, zmarly 20. marca 1455 roku; dragim ksiagiq Pryderyk. $40 . \mathrm{zrza}$ du biskup. zmarly 19 unarca 1503 roku; trzecim ksiagte Jersy Trabu Radzıwifl, 51 $z$ rzędu bistup, zmarly 21. stgeznia 1600 roku; czwartyan tsigige Bernard Ciolek Maciejowski, 52 z reędu biskup, zinarly 19. stycznia 1607 roku; piatym ksiąiẹ Jan Albert Waza, 56 z rę̣du biskup, zmarly 24. gradnia 1634 roku; szóstym ksiagze Jan Aleksender Lipski. 65 z rzqdu biskup, zmarify 22. lutego 1746 roku. Od togo czasu nio miela stolica biskupia krakowsky kardynala. Dopiero po póltora wieku znów ujrzy siódmago $z$ rzẹdu pur,urata przez ciagg tylu wieków, a tym purpuraten bedzie obecny ksiagte biskup krakowski Albin Dunajewsti.
Uroczystośé wrẹczenia kapelusza kardy. nalskiegn ksiẹciu biskupowi Dunajewskiemu przez cesarza odbędzie siẹ dziś 30. czerwca w zamku cesarskim w Wiednu.

- Rektorem Wszechnicy krakowskiej wybrany zostal na rok nastepny prof. Wincenty Zakrzewski.
* 1100 centów! Gazeta Polska pisze: Prawdziwie pieqkay i rozrzewniajagy swa serdeczoościs fukt mamy do zanotowania. W Sadagórze istnieje rzy mosto-katolicesa parafis, liczosca ototo 2000 dusc polstich. prawie wyłącznie wieśniakóm, zamieszkalych w siolach Zuczka. Rohozna i Cleraiawka, a w której proboszczem jest ke. kanonik Piotrowski Michat. Kiedy w Gazecie naszej ogloszono wezmanie do skladek na srebrny wieniec na tramag Mickiewicza, zacny ten kapłan opowiedział swoim parafianom o nié́mierteloym wieszczu narodowgm, o zaaczeniu zapowiedzianej w Krakowie uroczystosci i o wieńcu, jaki Polacy z Bukowing posyłsja na trumne wielkiego poety, a nastegpoie wezwal ich, azeby $2 \theta 8 w e j$ strody przyczynili sig do skladsi Gdy atoli uie chodzi tutajo wielkósé ofirry, jeno o liczbeg tych, którzy na cel powyzszy pragos zamanifestować swe uczacia, przeto czcigodoy pasterz patryota ozoajmil. ze kazdy, Eto chce objawić awa cześć dla Adama i okazać swa wapólnosé z narodem, niechaj zloty od siebie nie więcej jeno jedencent. W ten

Pora zimna nie pozwalala dogodzie ich szlachetnym chęciom - przynajmniej nieść po sześciu naraz z ciạgła zmianạ wypro. szona jak laskę, wolno im było.

Na wieku trumny lezala otwarta zale. dwo księga i wieniec.
Jakaz głęboka boleśt malowaka się na kazdej twarzy! Ilez lez obcych, nawet obojętnych na pozór oczu! Caly szpaler uczniów o czarnych krepowych kokardach na rękawie wyprzedzal trumnę. Tę oznakę zaloby szczerej oni sami dobrowolnie wyprosili u przełozonych. Milośé za milość. poświęcenie za poświęcenie. To tet majętniejsi urządzili składike, aby na nabozeństwie zalobnem bylo wiele róslin i kwiatów, które sami whasnym kosztem sprowadzili. Koledzy zalatwili urządzenie wspanialego nabozeństwa, uczniowie posypali pamięci ukochanego profesora rzęsiste kwiaty i przeslali do nieba szczerą, gorącą modlitwę za tego, który byl wiernym do konca w tej najwznioślejszej pracy, jaką jest usposabianic mlodziezy na uzytecznych obywateli i na ludzi o charakterze prawym i sala. chetnym.
sposób ks. Piotronski pragnal dowiedzied sieg, ilu tez mié́niakóe z jego parochii zadokumentaje poczucie patryotyczne.
I oto wczoraj od tysiacs i stu wieśaiaków 2 parafii sadagórskiej otrzymalí́my po jednym cencie, razem 11 str: w. a. Nadto jeden $s$ gospodarzy wyrazit tyczenie, it chce jechsé na whasny koszt do Kratowa, aby whasnemi oczyma widsiać królewski pogrzeb wieszcza polskiego i opowiadac pózniej swoin sqsiadom o starej stolicy Jagiellonóm.
Czeáć dzielnemn kaplaaowil Creéć rodakom wiermiedze! 0 , nich to $w$ mowio swojej 9. marca 1848 roku powiedzial sluaznie wielki nasz Adam: , Prawdziwa sita jest tylko miedzy prostym ludem i wooy: dujacych chwilach glos wyjdzie od niego."
Daj nam Bote wiecej takich kapłanóm, a o losy tej ,,prawdziwej sily" ojczyzaa bo. dzie spokojną.

- Oswietlenie kopaln wielickich.

Krukuwstie Towarzystwo Oswiaty ludowej uzyskalo zezwolenie na urzadzenie w dniach 3. i 5 . lipca b. r. wspaniałego os wiellenia kopalni suli wo Wieliczce. W rasie, jozeli siẹ aglosi dustateczna lusí osób, chcacych zwiedzać to slynne podziemia, zamowionym będzie osobny pociag, który $z$ Krakowa odejdzio rano tak, aby zwiedzajacy jut wofadnio du Krakowa powrócic mogli. Cena bilelu wstẹpu do kopalin dia jednej osoby wynosi 2 zlr. 50 cl. Czysty dochod przeznaczonym jest na zakfa. danie bezplatnych biblioteczels wiejskich. Po. niewat tyluo ograniczona iloş osób wejsc mote do salin, przeto potadana jest rzecza, aby dla uniknięcia zawodu, osuby, po za Krakowem miesaçojace, zechcialy wcześnie zaunawiac bilety i nadsylad proypadajaça za nie nalezytoś Wsteltie listy i przrsylti pienięíne adresowad nulezy: Ksieqgarnia G. Gabethnera i Soótki wrakowio.

* Zarząd Akademii umiejętności w Krakawie oglasza: "Dustojna osuba, nie chigce byd wymieniona, zlotyin w kasie Aksdemii umiejẹtności 10.000 zír. $z$ przeznaczeniem procentu, wedlug uznania co dwa lub trzy luta nu nagrode sa dziela tréćci naukowej, - glownie religijno-mornlaej. Przeznaczeniu temu ma sie stać zadoss ć po najdPutszem tyciu czeigodnego dawcy".
* Pierwszy dzien taryfy strefowej (cena znuczaie znizona) na kolejach panstwo. wych rozpoczal siq niebywalym ruchem na dworcach kolejuwych w Wiednia. Kolej za. chodnia wysfala w tym dnia 172 pociagi z 80600 osobami, tolej Franciszka Józefa 83 pociaggi z 35600 osobami Dotychczas zas pierwsza $z$ tych kolei wysylafa prseciẹciowo okofo 30.000 , Iruga zas 15.000 osob.
* Armie earopejskie w ezasie pokoja. Stan pokojowy armii austryackiej, nie liczac obrnny kraj., wynosi 258.500 ludzi, niemieckiej 512.000 , francuskiej 528.000 , rosyjstiej 896.000, wioskiej 264.000. Stan pokojow y armii austryackiej jest wiẹc najıniejazy. Dlatego rag̣d zamierza podwytszyd znacznie kcrbe stuiquego woisko, mianowicie piechoty.
* Sprawa Farkasa, znanego ossusta luteryjnego, bądzie jeszcze raz rozpatrywang. Najwyeszy trybunal w Budapeszcie sniósi wyrok sqdu przysiggfych i polecil ponownie przeprowadzić rozprawg.
* Cholera. W Hiszpanii wybechia cholora. W otolicy Welencyi zasdablo 60 osdb. Okofu 30 miejscowości dotkniplych jest $22-$ rose. Ale aielylto z Hiszponii donoszas szerzeniu siq cholery, niestety i we Wfoszech miada sie jos ana pojawic w Neapoly i w Weneoyi.
- Dzicaipoioro praykasań dla tomy oghasar powne pismo smorykaígkie. Ota ones

1) Strset cie preed pierwast aprsoesty: gdy jednal jeat niouchronog, malos 8 sapalam, bo wiolhis me sacse lic to anroigetme - pierwaym eqporse.
2) Nie sapominaj, se jestef saclabioas cxlowiekowi, a nie istocie jakiajé Botoj, aby cieq nie razily jego bledg.
3) Nie megcz mgza ustawicsnie o pieniadze.
4) J eteli twoj mati nie ma seirch, to w kasdym razie posiada zoladek; dogadzaj ma zatem przez dobrze zgotowane potrawy.
5) Od czasu do czasu, wesatite nie sa czesto, zamilcz, pozostam mu ostataic elowo; to go ncieszy, a tobie nie praycayni straty.
6) Czytaj obok oglossení o urodzinsch, zaślubinach i wypadkach śmierci, tatzte powaine dzialy gazety; wtedy mąz bedzie miał zajmujaç rozmowe $w$ domu i nie pójdzie do szyntu.
7) Bądi zawbze, nawet i w sprzeczce, grzeczna wobec niego. Będasc narzeczona, patrzalás na niego jak ns sluńoe; teras jako zona nie patrz anńz wysoka.
8) Nie bądź wobec niego nieomylos; przyznaj mu od czasu do czasu stusznofé.
9) Bydz męzowi przyjacidileq, gdy jest czlowiekiem rozsqdaym; jezeli nim nie jest, staraj się poduié́ć go do siebie, ale nie zstepuj do niego.
10) Szqnuj krewnych megisa swego, osobliwie matke jego; ons go daleko wczéniej tochala a aizeli ty...

## - Humorystyka. <br> W koszarach.

Frajior (do rekrula stojycege zotwartemi ustami). Cózes tak gebq otworzy jak Kolucab, kiely pierwszy raz Nowy York zobaczyf...

W tuxelu.

- Ach! jakze ten tunel diugi.
- To bardzo proste, luskawa pani, siedzimy wostatnim wagonie.


## W rozmowis.

Pani. Pan ma naszem miécio siawe nobezpiecznego. Podobno zdubywa pan serca hobiet na poczekaniu.

Pan. Przeciwnie pani; pod tym waglegdom nie mam zadnego szczẹ́cia.

Pani. O! wiẹc kobiely opieraja sieq puna?
Pan. Kobiety nie, laskawa pani, ale ich mẹtowia...

Mysl.
...Ze wasystrich stworzen suriata najwiẹcej czasu poświeqcaia tualecie... kot, mucha i... kobieta.

## Rubryka "Madesfanse nile poohodra od Redakoyi, ketive toik zadred in mia odpowietralimajor mie prayjume.

NADESLANE.

## Wssed nank letarstich <br> D'Wojciech Fialkowski <br> osiadt w Rzeszewie

i zamieszkar przy ulicy Pańskiej w domu Wgo Pelara.

## Sztuka žycia.

Glofny niegdyé, a dzié przebrsmialy axtor ksigsti sila i materya, Ladwit Bachner, priypomnisl sig tymi czesy of eastem "O sxtace diugieg 0 tycis", litory wyglonil " Towarzystwio politeohniossem we Frankfarcie.
Satukg syoia miolokrotaie jut badana, a raedto wedlug niej postoppowano, osgeto sio joj uomeno, a randte joj nip mancseaco.


67, musimy przedewezystriem stwierdzıć, te kobiety wogóle dłuzej 2yja, anizeli mętosýfoi. - Pray ostatoim splisie luinósci Niemozech liczono 2055 metozyzo i 3330 tobiet, majgcych więcej aniteli 90 lat, a prseciétnie na 100 atarcór wypada 155 starausek... Pewien sholilivy Francuz ny powiedzial sdanie, it to stad pochodzi, ze n' plei alabaj usta nigdy die milozq. Wprawdzie obfite gadanie i spiewante wywiera wemacriajqcy wolyw an or gany oddecha ale glownym powodem diutzzego tycia ko biet, bodaj czy nie jest ta okoliczdofe, ze podlegaja one maiejazym truskom, wysileniom i niebexpieczeństwom w porómania z pansmi stworzenis.
Dalszym faktem jest, te ladzie beztenni sie dochodzą do sedzï wego wiek u. Kto chce isfo drago, masi się zenić - cieszcie się, córy na mydaniul - a czem predzej, tem lepiej... Bo tto wchodzı - Élaby małteń okie $w$ 30. rokn tycia, ma widoki, te będzie tyl o 11 lat wigcej, an izeli gdyby zosta bezzenny; kto zá klega na kobiercu slabyym dopiero w 40. roku ziemskiej swoj pielgrzymki, zyskuje tylko 6 lat...

Dłagowiecznoté zreszta hywa dziedziczoq Z takich rodzin pochodzit Pins IX i Wilhelm I. Zwlaszcze potomkowie rodu Mastai Ferreti, do bardzo aędziwego dochodzq wie. $k$.

Jednym \& główniejszych warunków długiego zycia jest f́wiete powitrze. Dlatego stosunek fmiertelności na wsi i m miéscie ma się jak 100 do 140. Badanie zá́ wieku ludzkiego wedug stanu i zajecia do nastgprjgeego doprowadza wjoika: ksigza, kapitalisci i $i$ myani arzędnicy $2 y j q$ przecięciowo 65 lat, kupcy 62, gospodarze i leśnicy 61 , tołnierze 59, adwokaci 58, artyści i literaci 57, naaczyciele 56, potem dopiern nastepuja lekarze, a lista kończy się rzemiéslnikami i robetnikami, którgch zywot przeciętny trwe tylko lat 44... Kto wigc zyd pragoie duago, niech zostanie proboszczem, bankierem, albo... ministrem.

Na wielka uwage zaslugüje okolicznoéd, it liczbs, oznaczajqces przeciegtay wiek lude ki, w ostatnich stuleciach powiegkszyta sig w dwójassob. We Francyi cztowiek przecietay zy! w r. 1777 tglso 23 lst, w r. 1836 jut 33, a w r. 1874398 . Czlowiek, Ltóry sig rodzi $\quad$ - epoce dzisiejszej, 2 gje dwa razy (?) tyle, co jego proodek $z$ wiekóv éredaich. Mniej natomiast pocieszajqcym jest stwierdzony przez statystyke fakt, te biedny dochodzi tylko do polowy zycia bogatego. Nędza odbiera celowiekowi nie tylko przyjemnosci zycia, sle i połowe jego trwania. W Eondydie aiek przecietny bogatgeh oblicza nie na lat 44, ubogich na 22. Na 100 dsieci bogaczow. Anglii umiera
 miodobai...

Zo israelici i tores dlazaj zyja, saiseli ebrzolcianie, tarcy i poganie, powodem togo nio jeat religis lab rasa, ale mierny $i$
 i akolice, It Atorych mis ma gwatownych smise temperatiry $i$ które leteq pad morzem.


jeno sig zabijaja sami. Jest astoka przedinzenia zycia, ale ta polega tylko na przestrzeganiu prajkazá hygienicznych, a nie azywaniu „spocyfików", " które wierzono - ${ }^{-1}$ rednich wiakach. Przez oało stalecia np. panowało przekonanie, te cxlowiek przedłuta sobie tycie przez obcowacie $z$ mlodymi ladźmd. Karol XI., król francuski, pił krew dzieci, a na grobowcu starego rzymianina stoi napis, te dozyl do 116-go rokuzawdzigosajac oddechowi mlodych dziewozat. $Z$ tego bowiem filolog abieglego stulecia mywnicskowal, it atary rz ymianin był profesorem pensyonatu.
Wenecyanin Cornarin, ktory $2 y \neq 104$ lat, od 40 -go roku spozywal dziennie tylko 24 laty jadła, a 28 napoju. Inni do podobnego wyniku dachodzili w wrecz przeciwny sposób, przez obfite jedzenie i picie, jak Brillat Savarin, slyony prawodawes kulinarny. Büchner powiads, te „tsk jak wazeqdzie" najlepsza jest słota droga ${ }^{2}$ rednia, chociaz to zdanie witach skrajnego, wymotonego działacza nauki brzmi cokolwiek dziwnie. Więc radzi zachowywad we wrzystkiem mia rę, nie bad się wins, ,bo wino jest mle kiem starca", ntywać rucha, poić się świeiem powietrzem, stosownie zmieniac prace i spoczynek, a nadewszystko dąyyé do pogo dy umysło. To nakazymala juz szkoła saler neniska w órednich wieksch, a snakomity Huffland w swojej w r. 1796 wydanej ,.MaKrobiotyce" te same ustanowil praykazania $2 y$ cia.

## Dzial ekonomiczny.

- Z Rzeszowskiego Towarzystwa rolniczego. Na posiedzeniu sekcyi rolnej, na dniu 16. br. odbytem - po przyjqciu i zadalwieniu spraw bietagcych uchwalono:

1. Wnioselks. Nechrebeckiego wo sprawie zpprowadzenia , Porzadku wewnetrznego* w sekcyi rolnej, przedfozyć na dajblizszem ogol. nem zgromadzeniu do zatwierdzenia.
2. Urzagdzić w ostatnich dniach sierpnia druge Wystawa nasion i ziemio. pludown biorze Towarzystom.
3 Odezwe do pp. producentów chmielu, w sprawic obesfania wystawy rolniczej w Wiedaia, ogłosic w Sprawozdaniu tygodnio. wem.
3. Zapronumerowsé czasopisma Gospodarz wiejski i Czytelnię rolnicza.

5 Pn bardzo otywionej dystusyi w sprawie ukonstytuowenia sehcyi ,Kólek rolniczych', wybrano komisye - klóra ne posiedzeniu swojem, w dniu 11. lipara r. b. odbye siq majacem, praedloty swoja opiniq i kierunek rozwoju .Kodelk rolniczych", wnaszym otreggu polozonych. - Do homisyi weszli: ks kenonik Broda. p. Dolinski, ks. ken. Nechrebecki, p. Sadowsti i p. Kuiniar.
6. W kedecu przyjelo sprawozdanie z prowadzonych i rozdanych między człontów na. sion rolniczyoh.

- Stan zasiewow w Galicyi. Dlugo trwajace sluta zasehodzifa bardzo zasiewom. Oprócz pojowiajqcej siẹ rdzy w tycie, pszeniey, ięczmieniu. zrzadzila niezmiarka w niehtorych otolicach ogromine satody w pazeniey $\mathbf{i}$ jqcemieniu. Nadzieje dobrych sbioróm coras miniepaza. Konicse sq dusyd licho, bo in saszhodzifo sessforocana pnsucha. Ziemalati nin roluaja tatiee dobrych sbiorow 2 powodu dotychcsasowof efoty.
* Wystawa chmielui ze zbioru iegorocznegi odbędzie sıẹ wiednin od 1. do 15. patdzierniks r. b

Producenci cbmielu, tyczacy sobie wziad udziad, zechca zglosić sweg chục najdalej do 15. lipoe r. b. pod adresem tomitetn c. $k$ Towaraystwa rolnicsege Krakowskiego, Karmelicka I. 42, a to welu powziẹcia odpowiednich postunowien co do zamówionia odpo wiedniego miejsca, wymieniajgo dokfadnit, cay procz chmislu i inne priedmioty, odnoszace sie do chunielarsiwa, wystawisćgzamieraujg. a tym wypadku jake powiefzchnia bẹdzie im potrzebna.

Cbmiel, majucy byd wyslany na Wystawe ma sieq znajdowad w woreczkach, majacych wysokości 40 ctm . a Woreczki maja byc z szarego plótna, nt htórycb ma się znajdowse nazwisko wlaściciela, miejscowośc, poczla i kraj

Deblaracye maja bye po wypeinieniu prie sfane do bióre Towarzystwa w wyi wymie nionym terminie, wraz z kwotg 1 zfr . 50 ct od kaidego woreczke na koszta Wystawy; chmiel zas, majacy być da Wystawe wysłany nadestać nalety «d 10 do 20 . wrzésiou r. b
Ceny targowe. (Ceny rozumieja się za 100 tilo).
Rzeszóv. Pszenica 8.- do 8.40 Zyto 7.- do 7.25. Jegczmień 6.50 do 7.-. Owies 8.20 do 8.75 . Konicz -.- do -.-. Bzepak 9.50 do 10 .-. Groch -.- do 750 Wyka -.- do -. -. Uhmiel -. - do -. Okowita 10.25 do 10.50
Krakóv. Pazenica 8.70 do 8.75. Zyto 7.50 do 7.75. Jeczmień 6.- do 7.-. Owies 7.75 do 8.50. Konicz -.- do -.-. Bzepak —.- do -.-. Groch -.- do 9.-. W yka -. do 7.50. Chmiel -.— do -. Okowita 70.- do 72 -

Lwór. Pszenica 7.- do 7.75. Zyto 6. do 6.50. Jęczmıeń 6. - do 650 . Owies 7.do 7.50. Konicz -.- do -.-. Rzepak 10.- do 16.-. Groch 7.- do 9.-. W yka -. - do 7.50. Chmiel -.- do -. Okowits 9.75 do 10.25 .

## Dla gruchych.

Osoba, kíra za pomoca pojedyńczego irodka wyleczong zostafa $z 23$-letniej glachoty i szumu waerach, gotow jest nadesfac thaidemu bexplataie opls Lach, gowne jeryku niemieckim. Adres: J. H. Nichol| son, Wien, $\mathbf{X}$., Kolingasse 4. Adres: J. |
| :--- | :--- |
| 69 37-5 |

## Rozkiad jardy na kocei Karola Lndwika.

## Odchodzą z Rzeszowa:

Do Krakowa: asobowy osobowy 0sobowy Rzeszow, odjuzd 9.18 rano 12.29 w pof. 1.42 w дос Kraków, przyjazd 2.33 po pot $6 .-$ wiec. 6.30 raho Kuryerskl do Krakowa ) Rzeszów, odjazd 6.14 wiec

Do Lwowa: osobowy osobowy mipseany Rzeszow, odjazd 3.36 po pol. $3 \cdot 04 \mathrm{wnoc}$. $12 \cdot 22 \mathrm{w}$ por Lwów, priyjard 9.08 wiec. 8.30 rano. 6.55 wiec.

Przychodzą do Rzeszowa:

 Kuryeraki 2 Krakowa) Krakow, odjand 7.59 rano. priy- 11.28 w po
 Resediv, prayjazd 9-11 rano 12.21 w pot. 1.35 wnocy Kuryoredd ze Lwowa ) Limbu, odjazd 208 po polad.

UWACA: Godziay praybycia $i$ odjazda pociagow an kolei galic. Whrola-Ludwiki obliosone podfug regar peosctohatiogo, L j. o 13 minot potaiej od miacho wego.

## Antoni Kluz, stolarz,

w Rzeszowio, ul. Sandom/erska L. 297 wo wfasmymdomu
poleca Szanownej Pablicznosci swoj wjdạceny

## SKXAD MBBLI

przewakialo whasnego wyrobu $z$ drzewa suchego I doborowego, - Lakie niektóre rzeczy sprowadzane, jak: krzesfa giẹto gotyckie, zelazne meble, lustra, dywany an podloge, inaterye do obicia, garnitary, sofy gotowe. otomany, sofy do spania ceratowe, roboty p. Borgilewicza, it t. p. Poniewai sprzedawafem swoje wyroby meblowe do tutejsiych skladów przez dwadziescia przesulo lat, zatem jeatom w moinosici w swoim skladzie spriedaWad takowe po cenach Jak najtaiszych. Mam równiek na skfadzie TiUMMVY metalowe i drewniane. - Pulecajac przedsiębiorstwo mnjo wzgledinm Szan. Publicznosici, przyrzekam skorą i rzetelna usluge.

Ztr. 2.000 do 3.000 bee ryzura ibee whada tapitala cocznego zarobku uczciwego nastręcza sie, priez objẹcie bardzo korzystnego asiqpsiwa, gospodarzom, sekrelarzom, uprzy, ajo wiekere kofo enajomych Zapytania w iemiecklm jezyo 2apytania $W$ alemiockin jazyu uprasza dic adresowac pod szyfra "V erciarb berg, Wien, I. Humprgasse 3. 40 4-5


Kroparyazelskie


Comaild ma tadaclo cralle I tramee.

OTZECZYSZCZajace. taraz sa scosto
dintego swracai nalety uwafe na poboczn markr nehronna ipodpla aptekarzaK. Brady
Wromieryiu. Cena fodnego pudelze rulony po f pui 1 ztr. Za popriodntem nadenianlem naletytodel koszive 1 rulon opiataie. Maryacelakie kroplo zotadkowe i maryecoiskie piguiki prieciysiczajace nie as akiadowe tychic aq pray kaidel fanace lab pudelku $w$ oplaie utyela wymleniona. an do nabyela

Preszowle fatio $u$ apt Ant. Karpithuiggo, wo Blatowej a npt. A. Bragsia, - Bochni a apt H. Gallogo, so Kolbueso10 , $u$ apt. Pr. Bacska, wo Krodnic a aps. A. Zarawskiogo, wo Lejajeku a apt. Besila Denkera, so Lisku a apt. Ferd. Dossgayhckiego, wo Roswadowie a apt Wincentpgo Grabowshiego. wo Ropesyeach n apt, 25 airskiego I apt. M. Domaina, wo Sokotowie - apt. Andrroja Daficzata, wo Spdsizsomoie aph. Jona Ilisorakiego, vo Tyczynie a Ph. Aloks. Roiejowntioge, © Ulanowio Aloph. J. Wrotakiego, wo Steniawio a aph Aloke. Mankowakiog jakotal w-wie


## Dla gospodarstw wiejskich ! <br> Nakladem Ksiegarni <br> J. A. PELARA (H. Czerny) W RZESZOWIE <br> wyshly wiwietem <br> Erananastem widaniu tan <br> jedyne w awoim rodz.ju <br> Wincentego Cybulskiego <br> Rejestra Ekonomiczne <br> 0000000000000000000000

na pięknym papierze, w trua\&oj oprawio. - Cena 2 ztr. 50 cut.
 Cybutsklego Rejestra a oryginulaq praca i. p. snakomiche

## J. Bobreckiego Rejestra Lasowe <br> wydanio traecie poprawne, w oprawic. - Conal Itr. 20 omb

W tejite Esiegaral aq do aabycia: Dzioaniki robocisay wiga ksie 1 majejsse. - Dzionaik piouięzay praychoda $/$ rosehode. Maporta tygodniowe. - Raporta dziense. - Rapurta lasowe. Raporta czyaności gospodarczej. - Asygasryaszo. - Kwitaryasse. Dsienaik wydew. obroków. - Esią̧ecaki dla esoledai folwaresnej. Kaigiecski dzieriawy granta dworshiego. - 8pia robotaikow, jakoted waselkie inne drathi gespodarakio

Dom$0 \quad 3$ pokojach z ku-
chnia jest do wyna jecia od 1. lipca b. r. Bliżнza wiadomose w Kasie miejskiej. 32 5-?

KSIA訳 KJCHARSKIRJ

## J. Bobreckiego

wysulo erwarto wydanie atron
307. - Do nabycia w Ksiegaral 1. A. Po lara (H. Czerny) w Rzeszowle. kot

Świeže nasienie

poleca handel
J. Schaitter i Spólka w Bzeszowie.

## D" ROICKIEGO

(A. BERGERA)

Paradnik wo staboíriach we neryczaych, koartajo ea pobraniem wraz $z$ opakowaniem 1 z/r. 50 ct .

Ordynacya domowa w tychie deloboiciach od 3-5. Lwow, al. Karola Ludwita, I. 7

## Kapelusze

parystie i wiedeistio, najmodniejaso, po conach Jat majomiarzowaiszych, polece ne porg wiosendeg i letnie

Exomito ${ }^{26-6}$
Rzenzowie, przy ulicy Farnej, w domit Wgo Schumachera (w podwórau).


Kanapke $z$ aparatem do grzanta wody, bẹdzio miak 294 centy mapiel w domern.
Wanay oyakowe pofaczone $=$ tuszami.
Terste $8131-52$
takio do uìycia kuracyi bydroterapieanaj-
KIozety
pokojowe, hermety czn. zamknigle po II sifr. Ilastrownne cenniki france. - Wedle nony taltide me raty.
A. Krolikowski, Lwów, Janowska, L is.
polecenia c. k. Ministerstwa wydane
TABLICE ANATOMICZNE
do nauki pogladowej
Dra H. KUNDRATA
a tekstom, w cenic 7 ulr. 50 ct , polora Mejecmarnia D. A. Pelara (部. Ceeviny) w tizensovio Papier zdrowia

## (Gomadtale Cloostpelior)

 1000 pe 50 cent.polecer lamalel 45 2-t J. Sclaiftor i Sp. I.

## 

خapno hydrauliczne，prawdziwe kufsteinskie，równiez 自wieżo palony mielony gips alabastrowy I sztukatorski po cenach fabryczaych $z$ daliczeniem kosztów przewozu，poleca handel

38 4－？
J．Schaitter 1 Spotka w Rzeszowie．


Mam raszczy zawiadomic Sranownq Publicznosé，ie wakntek umowy mwartej I p．S．Niegojowshim so Lwown，man wyiqceng na Rzoszów sprzedai hygienicznych tutek nieklejonych jogo wyrobu w moim scifadslo peplerta przy ulicy Farnej Z powaianiem

Kaźmierz Banin．

## Poczet Krolów Polskich．

2biór 40－50 portrotow historycznych．－Rysunki EANA MATEXEXI z tekstem objainiającym przez gtomisfawa smolke
Calosć akladać sieq bq̧dzie $\pm 20-25$ zeszylow po 1 zir．i wyjdzie w przeciggu roku．
Z Z Zeszyt pierwszy juz wyszedł．Tin
Prenumeratg na dzielo powyisze przymajo Kafegarnia I．A．PELARAA （新．Czerny）w finemsorwie．

PSprzedawany w okolo 20.000 składach i wbzędzie nznany jako uajlepszy érodek na wszel－ kiego rodzaju owady

30 5－12


## znowu potaniał．

Prawdziwe flaszki zaopatrzone sa nazwiskiem D．Zascherl i odtąd kosztują： 15 ct．， 30 ct．， 50 ct．， 1 złr．

Wjborovi ter artytul specjahy aisiczy z aleztykit sita 1 predro wizelkte robactwo Releszkantach，Hechniach I hotelach，
 Caja 1 rominach Toranierntach 1 sgrodach．To．co ad wage spra
w．mbercowia：F．Kalinoivali，apt． Ed．G．Neageb apmer． J．Brhaluer i 8 p ． Staniadaw Pios． 8．Mímentierg． BL．Jaikiewicz A．Yarpldakla，apl Mojion Weiptioul
＊Presworsku：Whad．Switaleki． w Sequiszowio：Jan Mizeraki． $W$ Jarostawia：L．Wisfocki，apt．
$" \quad$ J．Ruhm．
＂J．Krosicki．
＂A．Tumidajeki．
$\begin{array}{ll}\text { n } & \text { E Kaufminna } \\ \text {＂} & \text { O．Strassber }\end{array}$


## Fabryka wody sodowej

 aptienara W．Kalinowskiego \＃Rreseovie wyrabia：27 6－？
Wode sodowa w balonach，syfanach duzych．m－fych i we flaszkach Lemoniady gazowe．Wody mineralne sztuczne
 nastepijare Woda alkaliczna gazowa qaujast
gan：i： GieSShibler bardzo roz unszechniony napoj stolowy z wi－ mych wypadkach i z lym samyni skukiem．z jnkim uíywank bywa wods naturalna Moda selterska．Moda litowa，
 Moda $z$ pyrofosforanem zelaza $\begin{gathered}\text { zamiasize－} \\ \text { giestowskied }\end{gathered}$ innych wód rodzinych ielaznych．
Wody mineralne szturzne sal o wiele tanisze od wód mineralnych naturaiujch，jednak wana nie ustepujac，w zupeZnosici za－ stapić je moga，－Dla wygody publicznósi utrzymnje na skXadzie nody mineralne sztuczne oprócz aptéki takie handel Duliasin Holzera，wheszowie，przy ulicy Giogowskiej．

## Tegorocznego nalemana！ <br> napój orzeżwiajacy stołowy， skuteocny bartizo na kaszel，w chorobach szyl， katarach 亡̇ofadka I peoherza， <br> jak równieź inne WODY mineralne， －minnowicie：Biliń ska，Egierskie，Em ska，Friedriechshaller Franciszka Józefa， Gleichenbergska，Au nyadi，I wo onicka Karlabadzkie，Kissin－ gen Rakocry，Kron－ dorfer，Krynicka，Le wiko，Luhi，Marien badzkie，Morazynaka，Roncegno，Salvoator，Selterska，Szesawnickie，Vichy，Wiktorya， Wyasowoskio，Zegiestonoska．Kıóre jnko wody minęralne maternlme przenjz－ szaja swoja wartosela hygleniozna wizelkie jornby szluczne，fabrykowane $z$ lichych wód studsiennych，poleca handel <br> J．Schaitter i Spókka w Rzeszowie． <br> 

