

## PISMA

MO\& M IITA

## 11SMA ROZMAITE

## KSYiversem i $P_{\text {rowa }}$

Thelian Penta Savodiago
ZA POZWOLENIEM CENZURY RZĄDOWÉY.


Nauk Wyzwolonych i Filozofii Doktora, Professora Zoologii w Królewskim Warszawskim Uniwersytecie, Assessora Zagranicznego i Cztonka Honorowego Towarzystiva Mineralogicznego w Jenie, Cztonka Królewskiego Towarzystwa Przyjáciöt Nauk w Warszawie, Naukowego w Krakowie, Badaczów Natury w Moskwie, Berlinie, Lipsku, etc.


TOM DRUGI.
w WARSZAWIE
W drukarni józefa węckiego, przy ulicy senatorSKIEY Nro 463. OBOK RATUSZA GEÓWNEGO.
1830.


## AKT PIÉRWVSZY.

## SCENAI.

Teatr przedstawiá część ogrodu zamkowego otoczong̨ wysokiemi murami. - Stychać z rózznych stron odzywajqce sie pomięszane gtosy. - Rzuciwszy przez mur sznurowq drabine $i$ umocowawszy ja: KaroloKarolinı i Lódowiko w ubiorze rozbóyniczym stazaz po niéy na dót.

Karolo Karolini.
Po dziesięcio letniéy niebytności piérwszy ráz znowu na téy stanąłem ziemi. - Witám wás ulubione mieysca dawnych Panów Saluzyi, którzy, gdy piérwsze wasze zakładali chłodniki, pewno niepomyślili - tém, že się z czasem staniecie przytułkiem rozbóyników i mieyscem sceny.

## Lódowiko.

Ha, ha, ha! śmiaćby się przyszło do rozpukusám się Pán wreszcie nazwiesz rozbóynikiem.

Karolini. ( ${ }^{*}$ )
Alboz̃ nimi nie jesteśmy? - Przypatrz się twojéy

[^0]sukni! - W tym wieku, gdzie przesąd wszystko opanowát, szacują człowieka tylko zubioru:

## Lódowiкo.

Juź co ze mnie, to niepospolity byłby rozbóynik!Nieśmiáłbym tu podobno bez Pana ani minuly w tym ubiorze zabawić.- Mojém byłoby zdaniem, 一 ažebyśmy się z tąd oddalili.

## Karolinı.

My tu zostać musimy. - Dziś poczyná się náypięknieyszá chwila dlá mego niebezpiecznego i trudnego rzemiosła.- O miłości! ty tylko nieusuwáy opieki praychylnym sobie.

## Lódowiko.

Tam do diabła, kiedy się Pán i zakochát! - teráz dopiére co wskórámy.-Bez miłostek szło nám wszystko oporem.-Bože! niewypusczáy nás z opieki swojéy, kiedy się Pani milóść do tego wmięszała.

## Karolini.

Słucháy! odkryję ci wszystkie zamiary moje. Staráy się, žebyś mi dopomagát.- Czy znász ty piękną Juliją de Kanetolo?

## Lódowiko.

Którá przy ostatniéy serenadzie słowicznym śpićwała głosem? -

## Karolini.

Tak jest, ta, którá śpiéwała jak Anioł. Piérwsze widzenie się z nią wydarło mi spokoyność. - Ona moja bydź musi.

## Lódowiko.

Czy w tym stroju roz-bóy-ni-czym?

## Karolini.

Rozbóynika powinna pokochać, jezéeli moją má zostać Zoną.

## Lódowiko.

Cóz to za szalone układy!

## Karolini.

Naprzód będę się starát, azébym sobie u niéy na wdzięczność zasłů̌ył: - daléy, ažebym ją wprawił w zadziwienie: - nakoniec, može mię godnym uzná miłości.

## Lódowiko.

Zrzućmy ten przeklęty ubiór: na ten czas znáydzie się mozée takie stworzenie, które nás pokochá; lecz w tym stroju- kázdy omijá nás zdaleka.- Wszystko za nic, chociáźbyśmy náyprzystoynieyszymi byli na świecie.

## Karolini.

Milcz, uprzedzony gaduło! a słucháy.- Rynaldo brat Julii, ubogi, lecz szlachetny młodzieniec kochá Laurę Margrabiankę de Montaldo, którą Della Rokka na zdobycz dlá siebie przeznaczył. Dokazałem tego przez zmyślone listy, \&̂e się Laura z Rynaldem tu zeydzie; a Della Rokka napadnie jch niespodzianie.- Rynaldo będzie w niebezpieczeństwie staniá się ofiarą zazdrosnéy jego miłości. Wyrwać go z tego niebezpieczeństwa, i od ukochanéy siostry jego wdzięczne odebrać spoyźrzenie - jest celem trudów moich.

Tom II.

## Lódowiko.

Tyle chałasu i kłopotu dlá jeđnego wdzięcznego spoyîrzeniá!-- W płodzeniu coráz nowych układów rozum ludzki obumiérać się zdaje. - Lecz cóz to u diabła! - ktoś oto skradá się między krzakami, którego ubiór zupełnie jest podobny naszemu.

## Karolini.

Cóz to za człowiek? - Jeźli mię domysły niezwodzą, zdaje mi się, \&e to Czárny Robert.

## Lódowiko.

Boze, zmiłuy się teráz nad nami! Diabła možná modlitwą oddalić; ale tu - wszystkie modły i krzy£̌e nic niepomoga.

Karolint.
Oddál sié, lękliwy tchórzu!- Dawno já juž pragnąłem tego, ấebym sié mógł gdzie spotkać z tym kochankiem piekła! - He! towarzyszu! - zbłądzi-łeś- tędy droga! -

## SCENAII.

## Robert Czarny i Ci sami.

## Robert.

Kto jesteś, nędzniku! \&e się powázasz tak zuchwa. le mię napastować? - já ciebie nieznám.

## Karolini.

Jestem Karolo Karolini. Cały świat nazywá mię hersztem rozbóyników. - Ty mię práwda nieznász;
ściészki bowiem życiá naszego są sobie zupełnie przeciwne. Karolini nie mordowáł nigdy za podłą nagrodę: nigdy się w ciemnych lochach nie czaił na uczciwego; ani niewydart w porannym śnie bezpiecznie spoczywającéy niewinności ¿̂yciá.

## Robert.

Nędzniku! jescześ niewidziáł płynącéy krwi; a śmiéss się bezwstydnie hersztem mianować?

## Karolint.

Słucháy mię wprzód daléy! - Karolini nie náymo. wáł się nigdy bojaźliwym hołłyszom, którzy nié mając odwági stawieniá się swoim przeciwnikom, do zdradziecko zabóyczych \&́eleźców nędznego cechu twego udawać się muszą. Tém się nigdy niebawit Karolini. Ale gdy uyźrzy łzy niesprawiedliwością wyciśnione:-gdy usłyszy jęk pognębionego:- w ten czas niepotrzebuje Karolini, zéby go wzywać lub náymować: sám on przybywá na pomoc, przybywá szybko jak piorun, i mści się (nawet bez przelaniá krwi) náysroẑszémi mękami zniewažonych praw niewinności.

## Robert.

Chłopcze! sczebiotanie twoje ju\% mię do nieciérpliwości przywodzi. - A czy to szyderstwem, czy práwdą: zkąd ta zuchwałość, že mi takie rzeczy wbrew gadać się wážyš? - Wiédz o tém, že já ciebie juz̃ dawno szukałem!- Oprócz Roberta niepowinno \&́ádne słynąć jmię. Já jestem hersztem, à oprócz mnie
niémasz drugiego. Dwóch w jednéy okolicy jstnieć nié može. - (w tém dobywá pistoletu)

## Karolini.

Uprzedzá go, przyskakuje do niego, chwytá go wpót, rzucá nim o ziemię, a przytoz̀ywszy mu swóy pistolet do piersi.
Gdy palcem teráz pociągnę- Karolini zostanie sám!

## Robert.

Mistrzu! jescze uczniem twoim byd́́ powinienem!Ježeli zaś to wyznanie dlá ciebie niedostateczne:-kończ- já oka niezmruz̨ę.

## Karolini.

Przeczucie mię ostrzégá, že się miarka zbrodni twoich jescze nie przepełniła: daruję ci więc Éycie. Náyjadowitsze gady dązáa do celu swego: i ty musisz takže mieć cél dlá siebie przeznaczony. - Ale, jescze jedno wyznanie: co cię przywiodło w tę stronę? -

## Robert.

Miałem tu młodego Rynalda de Kanetolo z woli Della Rokki zgładzić ze świata.

## Karolint,

O przeznaczenie! tu widocznie poznaję natchnienie twoje! - Jlez̃ obiecano ci za éycie tego náylepszych nadziei młodzieńca?

## Robert.

Sto cekinów po wykonanym uczynku.

## Karolini.

O niegodziwy zabóyco! za sto cekinów takiemu młodzieńcowi chcieć wydrzéć ¿́ycie? - Oto mász trzysta (daje mu kieskę); ale przysięgniy mi, ¿̌e nikogo $z$ rodu Kanetolów nie zamordujesz.

## Robert.

Gdyby wszyscy tak drogo opłacali ¿̂ycie: zapomniáłbym whrótce wráz z towarzyszami rzemiosła mojego.

## Karolini.

Teráz się oddál - a to natychmiast- tu przez tę drabinę! Poczytász się za sczęéliwego, jeźli cię w jnnym sposobie z̊yciá zobáczę. Widziéć bowiem wkrótce się z sobą będziemy. Oddal się!

## Robert. (Jdac w górę po drabinie)

Przeklęcie! - Jak łatwo mógłbym się był obéyśdź bez zasczytu widzeniá się z nim.

## S CENA III.

## Karolini i Lódowiko.

## Lódowiko. (wychodzaqc z poza krzakiów)

Jeíeli to niebyło czarodzieyskiém omamieniem: to nám się juz̃ niczego obawiać nietrzeba.

Karolini.
Patrz Lódowiko! jak mi los do celu mego niespodziéwanym przypadkiem d̀rogę ułatwiá.

## Lódowiko.

Teráz dopiéro ochłodłem cokólwiek z bojaźni. O odtąd drééć będzie Robert na samo wspomnienie jmieniá naszego. - Ale, cóz się tam znowu szmérze między krzakami? - coś za kobiéta. -

## Karolini.

Oddalmy się na stronẹ. Rzeez ta wymagá po nás utajeniá się. Niewáź się ani oddychać głośno. Cheę tu bydź niewidzianym świadkiem wszystkiego. (Ukrywaja się $\approx a k r z a k i)$.

## SCENA IV.

laura z jednéy, Rynaldo zdrugiéy strony.

## Rynaldo.

O Lauro! ty niedopuścisz nigdy, azebym czekáł na ciebie.

## Laura.

Oziębłá tam miłość, gdzie jedno na drugie czekać musi. Liczyłam káżdą minutę, a piérwsze uderzenie zégaru było hasłem mego tu przybyciá.

## Rynaldo.

O Lauro, Lauro! jak乞̌éś ty dobrá! Jakze já ci się wywdzięczyć potrafię?

## Laura.

Stałém przywiązaniem.-Laura w tobie tylko znáy* duje dlá siebie sczęécie.

## Rynaldo.

Ježeli ci ubogi Rynaldo moze sobą wynagrodzić tę stratę, którą w zamianie za Rząadcę Saluzyyskiego ponosisz: - o to go mász przed tobą.- Serce moje jest práwda pẹne náyczystszéy ku tobie miłości; ale já nieposiadám urzędów: niémám ani znaczeniá, ani majątku, ani pochlébnych na przyszłość widoków. Te dziesięć palców i głowa całym są majątkiem moim: a te w káz̊dym przypádku, w náysrofiszéy nawct burzy losów jak náychętniéy poświęcę dlá ciebie. - Zamyślałem w práwdzie puścić się w świat, i doświadczyć nieuf̂ytego mi losu; ale święte obowiązki syna i brata niedozwalaja, azebym matki i siostry odstapit.

## Laura.

Ten tak szlachetny sposób myśleniá przenoszę nad wszystkie skarby śsgiata! - Wdzięci twoje Rynaldo nigdyby nie odniosły zwycięztwa: - dobroć tylko twoja zniewoliła mię dlá ciebie.

## Rynaldo.

Drogá Lauro! lękám się tylko o biédną matkę moją; gdy\& ta musiałaby ulédz pod cięęarem zgryzoty. Teráz dzielę w pocie czoła zapracowany kawatek chleba z náylepszą z matek; a ona otoczoná przychylnémi dziećmi zapominá zasezytów i okazałości przedków swoich, którzy niegdyś Panami byli Saluzyi.

## Laura.

O gdybym się do waszego mogła liczyć grona! Ale tak, Rynaldo, czegóz się jescze spodziéwać mámy?

## Rynaldo.

Rozłączeniá i - rozpaczy! - Jé̌eli srogi i nieubłagany Della Rokka miłości naszéy dociecze:- zguba dlá nás wszystkich gotowá!

## Laura.

Mám nadziejé, ¿̌e tego niedokáže. Zawsze go pozornémi łudzę nadziejami; a miłość go zaślepiá.

## Rynaldo.

Ale gdyby nás przypádkiem odkrył:- o Boze! w cóźby się moja biédná matka z siostrą obróciły! rozpacz dokonałaby ¿́yciá mojego.

## Laura.

Wstydż się Rynaldo! - Młodzieniec w twoim wie$\mathbf{k u}$, mający odwágę $i$ siły, niepowinien się trapić urojonémi straszydłami przyszłości. Je乞̌eli go spotká niesczę́sie: nie powinien tracić odwági i podło przed niém klękać. Obowiązkiem jego, ažeby się męžnie stawił i walczyl; a w tedy chociáź ulegnie przemocy: ulegnie uwieńczony sławą.

## Rynaldo.

Drógá, nieporównaná Lauro! czuję wartość słów twoich: cheę, i powinienem bydź ci posłusznym. Na samo w spomnienie, \&̌e mię Laura kochá, zdaje mi się, ¿e olbrzymie posiadám siły.

## Laura.

Tak jest, Laura cię kochá, i wiecznie kochać będzie. (wzajemne uściśnienie).

## SCENA V. Anta

Della Rokka $\approx$ dobytá szpadq, i Ci sami.

## Della Rokka.

Zeszedłem wás przecie!- rozłączcie się! a ty paniczu z obięciá anielskiego jdź w przepaść piekła! ( $n a-$ ciérá na Rynaldego).

## Laura stawajac między nim a Rynaldym.

Zostaliśmy więc zdradzeni! - Dobrze! ale posłucháy, co mi dotąd skromność taić kázała. Laura wolná włoská dziewica kochá tego dobrego i uczciwego młodzieńca; ale ciebie, despotyczny cudzoziemcze, który się tylko za bogactwami uganiász, nigdy nie ko-chała.- Bądź jednak łaskáw! zostáw mi mego Rynalda.

## Della Rokka do Rynalda.

Umiéráy nędzny niecnoto!
Rynaldo.

Proszę, zaklinám cię Panie!- Upamiętáy się! Jdzie tu równie o mnie jak ociebie!- Já mám matké, którą $2 y w i c ́ ~ m u s z e ̨: ~ j e ́ y ~ w i n i e n e m ~ z a c h o w a c ́ ~ s y n a . ~$

## Della Rokka.

Ciebie, i cały twóy ród zagładzę !

## Rynaldo bioraqc się do szpady.

Gdzie granice rozumu przestạpione, tam rozwága mieysca niémá.

Tom II.
3


Della Rokxa nasiérajac zapalczywie.
Ty się chcesz bronić? - Jedno moje shinienie pogrą̨̌y cię głębiéy piekła.

## Rynaldo.

Bóg, który widzi moją niewinność, stanie się moim obrońcą. (Dobywá szpady - valczy - vytracá sxpadę zrak Della Rokki - podnosi ja, a oddajac mo one) Rozum powracá w karby swoje, a ubogi prosi moźnego o względy.

## Della Rokia.

Ratuyeie, klo słyszy!

## SCENAVI.

Del Marko $\approx$ policyja, i Ci sami.

## Del Marko.

Co tu za hałas? - kto tu krzyczát? - Rynaldo z dobytą sxpadạ? -

## Della Rokka.

Ktơrą we mnie chciáł włáśnie utopić.

## Laura.

Nędzny kłamco! ty, któryś sám.

> Della Rokka przerywajac jéy.

Zdradzieckim sposobem chciáł mię zamordować.

## Del Marko.

Coí to za szaleństwo, Panie Margrabio! jakiź Pana szatan opanowáł? - Słudzy świętéy sprawiedliwości! ezyńcie, co wám powinność káze.

## Rynaldo.

Jescze niebyło przykładu, a¿̌eby taka tryumfowała zbrodnia.

## Laura.

Já ciebie nie opusczę! - Dzielić będę z tobą więzienie i śmierć.

## Rynaldo.

Nie, drogá Lauro! ty mię zastąp u mojéy matki. Czyń to dlá niéy, co juž dlá mnie czynić nié mozesesz. Prowadźcie mię, rozmówimy się przed trybunałem sprawiedliwości.- Ježeli mi tu wymierzoną nie będzie: tam (wskazujqc do góry) przed trybuatem Náywyẑszego stanę śmiało, tam się z sobą zobáczymy. Lauro! bywáy zdrowá! (odprowadzaja go).

## Laura.

Cóź to za straszne przeczucie! - Jakže okropnie brzmia mi jescze wuszach ostatnie jego słowa - tak włáśnie, jak gdyby je grobowe odbijało sklepienie.

## Della Rokka.

Lauro, kocháy mię! - Rynaldo będzie wolny.

## Laura.

Nigdy za tę cenę niesprzedász wolności Rynalda!Oddáy go sprawiedliwości: - postąp sobie z nim, jak ci twoja zemsta; a temu (wskazujac na Del Marka) zbrodniarzowi pragnienie krwi doradzi. Ale wszród uciech i okazałości, pod czas snu w náytajemnieyszych nawet kryjówkach domu twego, równie jak wszród náylicznieyszego zgromadzeniá pamiętáy piersi
twoje twardym uzbroić pancérzem, otocz się licznémi hufcami najemników: wkrótce bowiem doświadczysz, czego prześladowaná w miłości i do rozpaczy przywiedzioná kobiéta dokazać potrafi. (odchodzi)

## S C E N A VII.

## Della Rokia i Del Marko.

## Del Marko.

Piękná dziewczyna; ale jędza, jakiéy świat nié miát!- Panie bracie! cóź teráz czynić będziemy?

## Della Rokka.

Mścić się, straszliwie mścić się będę zniewági mojéy, Ze nędzny íebrák piérwszeństwo przede mną otrzymal! -

Del Marko.
Przyjácielu! prześliczná myśl przyszła mi teráz do głowy, i gdyby myśli možná spiéniężyć: wielkąby mi korzyść przyniosła.

## Della Rokka.

Chcę słyszéć!

$$
\text { Del }_{\text {ELARO. }} \text {. }
$$

O co myśl, to myśl!
Delfa Rokka.
Powiédz, co mász powiedzieć.

$$
D_{\text {EL }} M_{\text {ARKO}} .
$$

Zaręczám ci, Panie Bracie, że to myśl nieoszacowaná! - Donna Amalija matka Rynalda winna mi bar-
dzo wiele: - dziś na nię natrę, azeby mi oddała; a poniewáź te nędzniki nic nié mają:- całą więc familiją zapakuję za dług do wiežy.

## Della Rokka.

Nic dlá mnie požądańszego bydż nié može! - Uwiadomiony o tém Rynaldo w więzieniu pewno ulegnie rozpaczy.

## Del Marko.

Albo będą przymuszeni oddadź ci Laurę za zonę̨: ai w ten czas nie uydzie rozpaczy i zguby náydawnieyszá familija Margrabiów.

## Della Rokka.

Śpiesz więc, pomściy się za mnie! - Nic jnnego uspokoić mię niezdoła.

## Del Marko.

Spuść się na mnie!- Tak zgodnie dobranych ludzi, jak my, piekło nawet rozłączyć niezdołá. (odchodzu)

## S CENA VIII.

## Karolini i Lódowiko wychodzq z za krzaków.

## Karolini.

Wszystko się stało podług mego ¿̂yczeniá. Początek nad oczekiwanie pomyślny. O gdyby mi tylko sczęécie tak do końca posłǔ̌yć chciało!

## Lódowiko.

Takie zamięszanie, gdzie jeden drugiemu ledwie karku nieskręcit, nazywać pomyślnością: pragnąć na
dal takiego sczęściá: przyznám się, že tego pojąć nié moge.

Wkrótee się ta zagadka dlá ciebie i dlá wszystkich rozwiąze. Wyrwać matkę z rąk lichwiarza, potargać więzy Rynalda, oddadź mu Laurę za žonę; a otoczywszy się usczęśliwioném rodzeństwem, przy boku Julii błogie pędzić lata: te święte cele muszę osiągnąć, chociáźbym wszystko miáł stracić. Śpieszmy Lódo-wiku!- (odchodza)

## SCENA IX.

## Pokóy Amalii Margrabiny de Kanetolo.

## Margrabina i Del Marko.

## Del Marko.

Bodáy pioruny zatrzasły! kiedyí u diabła skończy się to skwiérczenie? - Boze przepuść memu uniesieniu się; bo któžby się wreszcie nie uwiódł złością.

Margrabina.
Alez̃ zacny męę́u! także Wać Pán nieczułym jesteś na moje niesczęście! - Mám w Bogu nadzieję, \&̌e się los móy polepssy: oddám więc rzetelnie, com winna; tylko jescze pól roku racz Wać Pán bydź ciérpliwym.

Del Marko.
Co, ciérpliwym? - Albo\& dwuletni przeciąg czasu niebył jescze dostateczny do przekonaniá się o mojéy ciérpliwości.

## Margrabina.

Przyrzékám uroczyście, \&e Pán w krótce zaspokojonym będziesz.

## Del Marko.

Przyrzékám, przyrzékám, i zawsze tylko przyrzékám! tak włáśnie, jak gdybym samémi mógł žyć przyrzeczeniami. - A niechže jǔ̃ kaci porwą taką sprawę.

## Margrabina.

Czyní Wać Pán wreszcie, co się podobá: já teráz oddadź nié mogę.

## Del Marko.

Nie? - Więc já doradzę. - Oto w pobocznym pokoju wiszą, jak widzę, kosztowne obrazy náysławnieyszych malarzów: Rubensa, Tycyana, Pawła Weronoze, Gwido Reniego: te sprzedamy.

## Margrabina.

Te są własnością córki mojéy.

$$
\text { Del }_{\text {EL }} \text { ARKo. }
$$

Užywała wspólnie z Panią Margrabiną za moje piéniąžki: powinna takže nálě̌eć do oddaniá. - W tym tu znowu drugim pokoju stoją piękne łóźka z drogiemi kotarami, kosztowne szafy, stoły, dywany:- te takíe sprzedamy.

## Margrabina.

To są rzeczy syna mojego.
Del Marko.
Pana syna? - Ale, ale! mám oświadczyć, že godny Pán syn tego wszystkiego juí niepotrzebuje.

## Margrabina.

A to dlá czego?

## Del Marko.

Przed kilku minutami przeniósł sié na mieszkanie do więzieniá.

## Margrabina.

Wielki Bože! dodáy mi siły, ažebym tyle niesczęść razem zniéść mogła!

## Del Marko.

Taki zazwyczáy lywá koniec wszystkich gołych napuszonych paniczów!-Wszędzie się wpiszą, a nigdzie zmazać się nié mogac. Wplątát się, Bože przepuść! w niepotrzebne miłostki z Panną Laurą, do któréy się juĩ dawniéy wysoká godność Rządcy unižyć raczyła. Ci więc czuli kochankowie naznaczyli sobie w ogrodzie mieysce i czas, o którym się zeyśdź mieli, mniemając, ¿̌e od nikogo nieposzlakowani, będac się mogli bezpiecznie oddadź uczuciom miłości; ale przed nami nic się nie ukryje. Rządca jch zeszedt, i naturalnie chciát w piérwszym zapale Pana syna przebić; ale się Pán syn sposobem sprzeciwiającym się wszelkiemu prawu przebić niedát. Policyjá przyszła, i zakończyła spory.

## Margrabina.

Teráz dopiéro jestem niesczęśliwą! - Kończcie więc, coście zaczęli: wyrządzaycie okrucieństwa, jakie się wám podobá: nic mię jǔ̃ nieustraszy.

Del Marko.
Otóz macie!- Zostałem na reszeie okrutnikiem; poniewáď się o swoje upominám. - Mógł się Pán syn niewłuczyć po cudzych ogrodach: ale tak -

## Margrabina.

Sprawiedliwość powinna wprzód wysłuchać: pō tém dopiéro sądzić.

## Del Marko.

Oto nás jǔ̌ głowa nie boli!- Rozwáz̊ając okoliczności jnteresu, jak bądź, wolę się trzymać tego, co widzę. Zbiorę wszystko co do płátka, i wyprzedám. Pewnieyszy wróbel w ręku, niž dzięciól na sęku.

## Margrabina.

Takže więc zostałam bez nadziei ratunku!- O BoZe! czegóÉEm się doczekała! - Mámže więc z głodu umiérać? mámže w starości na lichéy garstce barłogu spoczywać?

## Del Marko.

O pomieszkanie trosczyć się niepotrzeba; bo jeźli te rzeczy na zaspokojenie długu niewystarczą: pofatyguje się Pani Margrabina za resztę do wiežy.

Margrabina.
Wielki Bože! dodáy mi siły, azebym to zniéść


Del Marko.
Nędza Margrabiny wzbudzá we mnie politowanie.
Margrabina.


Del. Marko.
Niech mię, ale Boze odpuść!-Jescze wiem sposób, którym się Pani ratować može.

Margrabina.
Na wszystko się odwažám.
Del Marko.
He, he, he! Pani mász piękną córkę.
Margrabina.
Cóz $z \operatorname{tac}$ ? -

## Del Marko.

Pani Margrabiny córka potrzebuje męža.

## Margrabina.

A tymby byl? -

## Del Marko.

## Já! - <br> Margrabina.

Co z tego, to nic niebędzie! - Wolę, ¿ebyś wszystho zagrabit, i mnie osadził w więzieniu.

## Del Marko.

Dawno się tego spodziéwałem, ¿e duma, którac w sercu Wać Pani podsycają zmolałe dyplomata i w pancérze postrojonych przodków wiszace na sali portrety, a može i wstręt ku osobie mojéy (lubo nié mám w sobie nic odraz̊ającego) zezwolić na to niezechce. Ale nietracąc czasu daremnie: proszę o pieniądze albo - o córkę. Ježeli mi oboje odmówione zostanie; a zebrane piénig̨dze za fanty na dług niewystarczą: - przymuszony będę Panią Margrabinę osadzić w więzieniu.

## Margrabina.

Natoz̃zem przyszła niesczęsná!- Przodkowie moi posiadali tron Genui; a já ostatniá z rodu Kanetolów mám za dług nędznie w więzieniu dokonać žyciá.

## Del Marko.

Niech to panią nieodstręczá, že niejestem szlachcicem. Jezeli tego będzie petrzeba: za piéniądze dostanę szlachectwa. Szlachectwo bez majątku teráz niepopłacá. Kto má piéniądze, ten odbiérá od Magnatów i od ubogich ukłony.

## Margrabina.

Ale bez szacunku. -
Del Marko.
Zazdrość jedynie jest tego przyczyną.

## S CENAX.

## Julija i Ci sami.

## Julija niepostrzegtszy Del Marka.

Nie gniéwáy się, kochaná Mamo! zem się tak długo zabawiła. Dziś go znowu widziałam, i ledwiem weszła do kościoła: przyszedł za mną; a stanąwszy naprzeciow mnie przy filarze: oka ze mnie niespuścit.

## Margrabina.

Dáy pokóy marzeniom! Oto jest rzeczywistość, którá cię na wskruś przejaḉ powinna.

## Del Marko dobywajqc zégarka.

Pieć minut dajé do namyśleniá. Niech Pani Mar-
grabina oświadczy córce zeadanie moje. Jak pięć minut upłynie-
Julija.

Cóź to znaczy? matka moja zalaná łzami- ten lichwiárz w takiéy zapalczywości? -

## Margrabina.

Wiész Julijo, co winni jesteśmy Panu Del Marko: domagá się teráz zwróceniá długu; a já nie jestem w moz̃ności. Mász mu więc albo twoją oddadź ręeę, albo- já póydę do wiežy.
Del Marko.

Moz̃ny i bogaty Del Marko, którego okręty krąžać około pobrzez̃ Koromandelu, dopraszá się o rękę ubogiéy Julii de Kanetolo.

## Julija,

Tego sposobu odbiéraniá długów súm cię chyba Lucyper nauczyć musiát!
Margrabina.

Nie, Julijo! já na to niepozwolę. - Wolę náynędzniéy zakończyć źycie, a niželi ciebie w takie oddadź rece.

## Del Marko.

Juz̃ półtrzeciéy minuty upłynęto. Za drugie tyledo wiežy, albo -

## Wezasie téy sceny Karolini w bogatym officershion

 ubiorze zagląd́ czasami przeze drzwi.
## Julija.

O drogá mamo! takže więc zostałyśmy bez nadziei ralunku?

## Margrabina.

Tak jest, kochane dziécię! Tam tylko (wskazujac c do nieba) całá nasza nadzieja. - Póydę, okrutniku! potrafię zniéść tę hańbę.

> Julija.

O moja náydrǒ̌szá Mamo! tego ci niedopusczę.
Margrabina.

Co chcesz czynić, kochane dziécię? marnie zakopać całe sczęście twoje? - Upamiętáy się lubá córko!

> Julija.

Chcę wypełtuić náyświętszy obowiązek dziécięcia.

## Margrabina.

Jakto, chcesz się poświęcić temu niegodziwemu?

## Julija.

Za náylepszą matkę.

> Margrabina.

Chceszzie kwiat wieku twego bez náymnieyszéy uciechy marnie stracić?

## Julija.

To slodkie uczucie, ¿em náykochańszą Mamę od rozpaczy wyratowala: za wszystko mi stanie.

## Margrabina.

O nie czyń lego!

## Del Marko. na stronie.

Zwycięžy, jak widze, czułość córki. (spoglądá na «égarel, po tém gtośno) Juz̃ cztéry minut upłynę̧o.

## Julija.

Jescze serce moje nie zná miłości, niedoznám więc, co to boleć nad stratą ulubionego przedmiotu. A potém, czyź to tak trudną jest rzeczą dopełnienie obowiązków dziécięcia?

## Del Marko

Dosyć juž téy gadaniny!- Dziesięć tysięcy dukatów zapisuję mojéy przyszłéy \&̊onie, matké przyrzekám przyzwoicie jéy stanowi utrzymywać. Piecć minut dochodzi.

Margrabina.
Stóy, kochaná córko!

## Julisa do Del Marka.

Oto Wać Pán mász moją drząacą reckę.

## S CENAXI.

## Karolini i Ci sami.

## $\mathrm{K}_{\text {arolini }}$ nágle wbiegajac.

Stóycie! słyszałem tu, jeżli się nie mylę, licylacyją! Já płacę długi Margrabiny, zapisujé Julii dwadzieścia tysięcy dukatów, i o wszystko starać się przyrzekám.

## Julija.

Mamo! otóź to ten sám nieznajomy, który mię wszędzie bez przestanku śledzi.

## Del Marko.

He! móy szumny Panie! któz̃ ci to nadáł takie prawo?
$K_{\text {arolint }}$
Niecnoto! a tobie kto nadáł prawo handlowaniá ludzmi? domaganiá się lichwy na rozpaczających? Chcesz pięniędzy ? - oto mász więcéy, niz̃ ci się náležy (rzucí mu kieskę z dukatami); ale się niewáz ani słowa wymówić, któreby się ściągało do osiągnieniá ręki tego bóztwa ziemskiego, ježeli niechcesz, ažebyś obok twoich piéniędzy đ̊yciem przypłacił. - Mász piéniądze, ale serca nié mász.- Možeszže pomyśléć, ¿e twoje wszystkie skarby wystarczą na opłacenie téy ręki? - Człowieku! mászže ty sumienie? - Nie sąz̊ to takíe ludzie? I na tóź to odebrałeś z darów Opatrzności więcéy majątku, ažebyś nim zatruwáł bliźnich spokoyność? - Zyskałeś więcéy, ni乞̃ ci się náležy: uchodź więc śpieszno, ažeby cię moja niedoścignęła zemsta.

## Del Marko na stronie, wásác kieskę na ręce.

Szatan jakiśs gadá przez niego!- Zyskałem tyle, ¿e łatwo ustąpić mogę ubogiéy dziewczyny.-(gtośno) Žyczę Państwu dobrego sczęściá w téy tak romansowéy miłości, i nieprzebranéy skrzynki złota (odchodzi).

## Karolini.

Nie uydziesz ty mojéy zemsty zakamieniały zbroniarzu! -

## S CENA XII.

Ci sami, prócz Dfl Marka.

## Margrabina.

Daruy Panie naszemu pomięszaniu! - Jakže ci má-
my dziękować- jak sobie to wszystko wytłómaczyć? Osobliwsze Pana zjawienie się:- nędzny stán, w którym nás zastả'eś: - jego wspaniałość dlá nieznajomych: - wszystko to daje mi prawo, ažebym się o jego nazwisko zapytata.

## Karolini

Kıo já jestem? - okoliczności niedozwalają mi tego wyjawić. - Leez spoý́rzyy mi Pani w oczy, i niech Panią Margrabinę tym czasowo zaspokoi to wyznanie, ze jestem Karolo Karolini, uczciwy człowiek, który córkę Pani kochá i pozyskać jéy serce pragnie.

## Margrabina.

Osobliwszym sposobem slarász się Pán o rękę córki mojéy: - przez kupno, jak o towár.

## Karolini.

Jezeeli pozyskám serce córki Pani Margrabiny: nigdy wzmianka w ustach moich niepostoi, jakim mi sposobem sczęście do osiągnieniá jego dopomogło. - Julijo! mogeči się od Pani spodziéwać wzajemności?
Julija.

Naléganiem swojém chcesz Pán korzystać z naszego pomięszaniá.

## Karolini.

Aćeby tym łatwiéy zniewolić serce Pani- Julijo! odpowiédz mi otwarcie: mogę̌i się od Pani spodziéwać milości?

## Julija.

Ježeli Pán tym jesteś, kim się bydź zdajesz. -

## Karolimi

O jezeli tak, to jữ mojemu sczęściu nic nieprze-szkadzá!- Dziś jescze stanie przedślubny zapis.Kochaná Matko! odtąd nabyłem prawa do tak słodkiegó nazwiska, racz się Pani udadź do Albirona Notaryjusza, i rozkáž mu jmieniem mojém, az̃eby się tu w wieczór o godzinie dziewiątéy stawił.

## Margrabina.

## Pán kázesz rozkazywać Notaryjuszowi.

## Karolini.

Wymień mu Pani moje nazwisko; a on będzie posłusznym. - Muszę się teráz na chwilę oddalić. Powinnością jest moją wszystko wszędzie widziéć i słyszéć. Sposób źyciá mojego jest jedyny, ale oráz trudny i niebezpieczny. Wielkiéy potrzeba sztuki, ažeby, siejąc miłość i postrach z oboyga tryumfować. Julijo! wkrótce moja náymilszá Julijo! bywáy zdrowá; a to pocałowanie ręki niech będzie zadatkiem przyszłego máłžeństwa naszego. - O ta chwila będzie dlá nás zawsze náysłodszém wspomnieniem!Tym czasem, náydroz̊sze dlá serca mego, bądźcie spokoynémi, i miéycie ufność w Karolo Karolinim.
(Śpieszno wychodzi,- chwila zadzivieniá, - zastona zapadá).

KONIEC AKTU PIERWSZEGO.

Tom II.

Margrabina.
Nie po tom tu przyszła, móy Panie! aźebyś mi takie gadáł rzeczy.

Albirono.
Czegóž więc potrzeba? - Tylko krótko, zwięzle, káz̊dy moment jest u mnie rozporządzony, kázdá godzina juz̃ zakupioná.

## Margrabina.

Córka moja má bydź dziś zaręczoną: zięć móy kazál mi tu jśdź. -

## Albirono.

Wać Pani godny zięć?
Margrabina.
I Wać Panu jmieniem swojém rozkázać, ažebyś się Wać Pán dziś o godzinie dziewiątéy w domu moim stawil do zapisu.

## Albirono.

Co, co? - on mi kaže rozkazywać? - To bydź nié moze:- musiałem się przesłyszéć.

## Margrabina.

Nie! - te były jego wyrazy.

## Albirono.

A to niesłychaná, okropná rzecz! - Mnie sławnemu , światłemu, wysoce uczonemu Notaryjuszowimnie miáłby kto rozkazywać! - Mnie nikt nierozkazuje. Dają mi naprzód wielkie summy: proszą z náywiększą unizonością: a mimo to wszystko nikomu nie-
przyobiecuję, ¿e pewno przybędę. - To rzecz nad moje pojęcie!

## Margrabina.

Proszę mieć wzgląd na moję delikatność, i nierozwodzić się tak w mowie. - Zdaniem mojém było, ¿e trafię na mędrea;-alem się mocno zawiodła; gdy£ prawy mędrzec nigdy niezapominá, \&̌e umiarkowanie náypiérwszą jest zasadą mądrości. (chce odéys'dž)

## Albirono.

Jescze jedno, Mościá Pani! - Jak się nazywá jéy tak grzeczny Pán zięć, który mi káże rozkazywać? a zebym mu pokazát, gdy się z sobą gdzie zeydziemy, kto má prawo rozkazywaniá.

## Margrabina.

Nazywá się Karolo Karolini.
Albirono drzace zprzestrachu.
Jak? słyszałžem já dobrze? - Ach przezacná Margrabino! racz Pani jescze ráz wymienić jego nazwisko jak się on nazywá?

Margrabina.
Karolo Karolini.

## Albirono.

Jak? - Ka-ka-ka-ro-lo Karolini?
Margrabina.
Tak jest.
Albirono na stronie.
Poty na mnie biją z bojaźni! - (gtośno) Laskawá Pani! racz Pani Margrabina jescze chwilké zabawić.

Bytność Pani w domu moim jest dlá mnie níywiększém sczęściem! Proszę pokornie, racz Pani usiąśdź, i daruy mojéy nieroztropności.- Jest to moją wrodzoną wadą, któréy często žałować muszę. - Héy! Dzijakomo, Paulo! moje galowe suknie- peruke z lokami! - Maryjano! kawy, czokolady, ciást!- Rozkáž Pani, Margrabino! czém mám słužyć.

Margrabina.
Ale Panie Albirono!- zkądže ta odmiana? - Czyż jedno nazwisko može mieć tyle mocy, ažeby wyniosłość mędrea tak unižyć zdołało?

## Albirono.

Nie, Margrabino! wszystko, co czynié, jest moim obowiązkiem i powinnością. - Proszę Pani jak náypokorniéy, azeby Pani Margrabina niewspominała o tém, jak Panią z początku przyjąłem. Wyjawienie tego mogłoby mię náyniesczęśliwszym uczynić.

Margrabina.
Czémże, podług zdaniá Wać Pana, jest móy zięć?
Albirono.
Bože uchowáy!- tego wyjawić nié moz̃ná.
Margrabina.
Rzecz niepojęcá! - Przyydzieszže Wać Pán.
Albirono.
Więcéy nǐ̂̌ pewno.-
Margrabina.
Do widzeniá się. (wychodzi).

## Albirono wyprowadzajac ja.

Náyniz̊szy, - náyobowiązańszy sługa! - upadám do nóg! - Héy! Dzijakomo!- Paulo!- Maryjano!-galowe suknie, perukę z lokami! - Przysięgám, ¿̌e odtacd nikogo nie będę przyymowát uczonym sposobem.

## S C EN A III.

Noc: Teatr przedstawiá ubocznq ulicę miasta.

## Karolini i Lódowiko.

Obadwa w kolistych ptasczach z ukrytémi latarkami przechodza się.

Karolini.
Wszystko w náygłębszém milczeniu, náymnieyszy szelest nie mięszá spokoyności. - Jescze on nie musiáł przeyśdź. - Lódowiku! cóź ty tam robisz.?

Lódowiko.
Liczę kamienie w bruku.
Karolini.
Z nudów - czy z bojaźni?
Lódowiko.
Niczego się práwda nieboję; lecz jle razy ten przeklęty rozbóyniczy ubiór wdzieję: przechodzi mi zawsze drescz po skórze.

Karolini.
Śliczny mi z ciebie towarzysz! - (Jeden podobniezz kolistym otulony ptasczem przybiegá, i powiadá coś

Karoliniemu do ucha: po czém Karolini) Rozsuńcie się na wasze stanowiska!- To będzie piérwszy rozbóy, który prawami jest upowáźniony (kilku w podobnych pでasczach rozbiegaja się w rózne strony).

## SCENA IV.

## Del Marko, i Ci sami.

Del Marko.
Co to za okropná ciemność! - Bodáyto latarnie po miastach wielkich! - 0 gdybym tylko jué byt w do-mu!- Przeklęte wstępowania po drodze tak mię spóźniły. - Noc, podług mego zdaniá, jest wcale niepotrzebną. Tyle drogiego czasu, w którymby moíná co zyskać, trzeba przespać. (chce odéyśdž).

## Karolini.

$Z$ latarniqu w jednéy $a \approx$ pistoletem $w$ drugiéy ręce za-
stępuje mu droge.
A tuś osiwiały zbrodniarzu!- Jednáy się z Bogiem! - Tu śmierć twoja! -

Del Marko.
Gwáłtu! - zbóycy! rozbóynicy ! - ratuycie!

## Karolini.

Daremnie wołász. - Wszystkie ulice osadzone saç ludźmi moimi.

> Del Marko klęhajqc.

Miéycie litość nademną! - Niech przynáymniéy rozpozyczone poodbiérám piéniądze.

## $\mathrm{K}_{\text {arolint．}}$

Na tamtym świecie będziesz się z nimi kwitowál： teráz umiérać musisz．

Del Marko．
Dziśs tylko jescze daruycie mi íycie！－Wybuduję dom dlá ubogich siérót－z nikim się odtąd prawo－ wać nie będę．

## Karolini，

Do wie乞̌y，Margrabino！－niepráwda乞́，tak podo－ bno brzmiát twóy kilkakrotnie dziś powtórzony wy－ rok？－Tu odbierzesz za to nagrodę：－musisz umrzéć！
Del Marko.

Teráz dopiéro poznaję，z kim mám honor mówić．－ Jescze te wszystkie piéniądze mám przy sobie：－od－ bierzcie je na powrot：－－daruycie mi tylko \＆̌ycie！

## $K_{\text {arolini．}}$

W takim razie zrobioná ofiara jest niewáźzá；bo niedobrowolná．－Jednáy się z Bogiem！－

## Del Marko．

Zlituycie się！－já dziś umiérać nié mogé，cho－ ciážbym nawet byt pewnym，¿̌e trzysta pro cento zarobię．

## Karolini do towarzyszów．

Odbierzciemu jego zdobycz！－（petniq jego roz－ kíaz）Nieprawy zysk niespłynie na potomka．

## Del Marko．

Wszystko，wszystko zabierzcie，co tylko mám：－ zostáwcie mi tylko życie．

Karolint．
Wiy się，jak chcesz gadzino！nie uydziesz jednak z pod ręki mściciela．

Del Marko．
Niepozyskámže łaskawszego wyroku！－Z bojaźni saméy juž nie éyję；a ta morderczá broń powtórnie chyba śmierć mi zadá．

## Karolini．

Do wie乞̃y Margrabino！－Nędzniku！－niewárteś tego，ą̌ebym kalát ręce w krwi twojéy！－Wstáń， jdź i grzész：dopóki się miarka zbrodni twoich nie－ przepełni：－dopóki cię zemsta，Náywyíszego nie znáydzie，－a piekło z radością szatańską nie pochłonie！

Del Marko．
Náyłaskawszy Panie！dziękuję náypokorniéy！－ （podnoszac sié，na stronie） $\mathbf{O}$ jakže mi się ulžyło！－

## Karolini．

Ta nauka powinnaby cię poprawić，jééeli serce two－ je w zbrodniach jescze nieskamieniało．－Ale pamię－ táy！gdy cię powtórnie na podobnéy złapię czynno－ ści：nie uydziesz sprawiedliwéy zemsty！－To ci przy－ sięgá Karolo Karolini ！－（odchodzi ztowarzyszami）．

## SCENAV．

## Del Marko，a późniéy i Barydziello．

## Del Marko sám．

Karolo Karolini nazywá się więc ten poczciwy o－ szust，który tak wielkie płaci lichwy；a po tém je wráz

Tom II．
z kapitałem z pistoletem w ręku odbiérá.- Poczekáy, poczekáy paniczu! zapewneś niewiedziáł, ¿e já jestem naczelnikiem policyi tuteyszéy. - Lotr niegodziwy! takiego mię nabawił strachu, íem trzech zliczyć nie umiát.

Barydziello.
Kto tu tak późno na ulicy?
Del Marko.
O náymilszy Panie Barydziello, co za Anioł sprowadzit cię tutáy!

## Barydziello.

A to co?- Pán dř̌ysz, jak liść na drzewie, i tak spocony jesteś, jak gdyby Pana kto w wodzie skapát.

Del Marko.
Zeyśsie się z Wać Panem w téy chwili jest dlá mnie náypožądańsze. - Wkrótce go dostaniemy, tego hultaja , rabusia, łotra niegodziwego, który tę̨ całą okolicę strachem napełniá, a który się włásnie i na mnie porwát.

## Barydziello.

Kto? Czárny Robert?
Del Marko.
On się práwda jnaczéy nezwál; ale to jego spraw-ka.- Zbierz tylko Panie Rewizorze swoich ludzi; a opowiem Wać Panu caly przypádek.

Barydziello.
Ale gdzie\% go będziemy szukać.

> Del Marko.

W domu Margrabiny de Kánetolo pewno go teráz zastaniemy.

## Barydziello.

Co?- Ten szlachetny i cnotliwy dom miáłby bydź przytułkiem takich łotrów? -

## Del Marko.

Póydż tylko Wać Pán; a sám się zaráz przekonász. Barydziello.
Ręczę Panu, že to bydź nigdy nié može. (odchodzú)

## SCENA VI.

## Pokóy Margrabiny de Kanetolo.

## Laura i Julija.

## Laura.

Kochaná Julijo!- Te po domach krązaące wieści, i ten osobliwszy u wás przypádek - nabawiá mię niespokoynością.

## Julija.

Gdyby ta piękná twárz jego tak była zdradná: natura chyba pomylić by się musiała w znakach swoich.

## Laura.

Opowiadają o nim osobliwsze przypádki. - To szlachetne jego postępki: - to znowu sceny, na które się ludzkość wzdrégać musi. - Ráz się on nazywá Czárnym Robertem, drugi ráz jnaczéy. - Wszę. dzie go pełno:- odmieniá co chwila ubiór i znacze-nie:- policyja omijá go zdaleka: ̌̌ádná tajemnica utaié się przed nim nié moze.

Julija.
A ten osobliwszy człowiek -

## Laura.

Jest rozbóynikiem. Ludzie jego włóczą się po kraju. - Wezoráy rano znaleziono na uliey ciało młodego kupca Rassyniego okryte ranami puginałów.

## Julija.

Do okropnych naprowadzász mię wniosków. Drěenie mi sprawiá opowiadanie twoje.- Ale gdzie się Matka moja tak długo zabavíá?

## Laura.

Czy®̃ same tylko niesczęścia miałyby dlá nás bydź przeznaczone?

## SCENA VII.

Te Same i Døzorca z kilkoma Stuzacémi, Rtórzy wnoszag szkatutki i kufry.

## Julija.

A to co? - Kogóź to szukász móy Panie?
Dozorca.
Pięknéy Julii de Kanetolo.
Laura wskazujac na Julija. Oto jest.

## Dozorca oddajqc jéy list.

Ten list wytłómaczy moje przyyście.

## Julija czytá na stronie.

„Karolini posyła náyukochańszéy Julii ten mały
"upominek dlá przyozdobieniá jéy w zblizającym się "dniu weselá: sám w krótce do niéy pośpieszy."

## LaURA otworzywszy jedne szkatutlę.

Co za brylanty! - Na takie podarunki potrzeba Xięcia, albo - rozbóynika!

## Julija.

Sama niewiem, co o tém mám myśléć lub mówić.Postawcie te rzeczy. - Jak na niesczęćcie nié masz matki mojéy w domu. - Ktokolwiek jesteś człowieku! (do Dozorcy) ježeli serce twoje umié czuć politowanie nad ciérpiącą ludzkością, zaklinám cię! powiédz mi, kto jest ten, co takie bogactwa posyłá dziewczynie, z którą się ledwie przed godziną poznáł.
Dozorea.

Jest to człowiek, - u którego te rzeczy są fraszka-mi:- jest to ten, od którego podarunki przyymować možná bez náymnieyszéy bojaźni nadwerę̧ǐeniá cnoty lub sławy. (pohtoniwszy siezzuszanowaniem, odchodzi).

## Laura.

Jakiž má zamiár ta niedocieczoná tajemnica - ta grubá zasłona, za którą się tak troskliwie ukrywá.

## Julija.

0 te wszystkie bogactwa nié mają w oczach moich zádnéy wartości, dopóki dawcy doktadnie nie-poznám!

## (2. monalitiar S CENA VIII.

## Margrabina i Te same.

## Margrabina.

Zkąd te kufry, i ta zgraja słuर̌ących, która spotkałam na wschodach?

> JuliJa.

Oto jest list, kochaná Mamo!

## Margrabina przeczytawszy.

Nizdocieczoná zagadka! - W te kléynoty Królowá nawet niepowstydzitaby się ubrać do ślubu.

## Laura.

Niesczęśliwá ośmielá się w domu Pani szukać dlá siebie schronieniá i pociechy.

## Margrabina.

Witám cię, kochaná Lauro!- Dom niesczę́liwego jest zawsze przyturkiem dlá niesczęéliwych. Wspólnie opłakiẉać będziemy los Rynalda.- Co sądzisz lubá Lauro o tak osobliwszym zdarzeniu, które Juliją dziśs spotkało?

## Julija.

Kochaná Mamo! Laura wzbudziła we mnie okropne myśli.

## Laura.

Przyjáziń moja nié mogła zamilczéć o tém, czego rozum z drženiem dochodzi.- Postępki Karoliniego
a乞̃ nadto wiele mają podobieństwa z rozsianémi ba. sniami o czynach tułającego się tu herszta rozbóyników.

## Margrabina.

Nie! to bydź nié može! - Notaryjusz Albirono wymawiáł jmię jego z náywiększém uszanowaniem.

## Laura.

W ludziach jemu podobnych trudno jest czasem rozróźnić bojaźni od uszanowaniá.

## Julida.

Serce moje mówi za nim; chociáź go rozum potępiá.
Margrabina.
Przy zaręczynach musi się przecie乞̃ odkryć.

## Laura.

Biédny Rynaldo! - gdyby byt wolnym: - jako bratu musiáłby to wyjawić, co przed nami tai.

## Margrabina.

Bóg łaskawy niezechce hańby Kanetolów! Pokłađáymy w nim ufność; a czekając, å̊ nám czas wszystko wykáze, pochlébiáymy sobie, že Karolo Karolini szlachetnym jest człowiekiem.

## Julija.

O jak chętnie zgadzám się na to zdanie! - gdy̌̃ bardzo drogim stát się juž dlá serca mego ten mity zbrodniárz.

- id imatimaty S C E N A IX.
noblinch Notaryuusz Albirono, i Te same. Notaryjusz Albirono, i Te same.


## Albirono.

Wgalowych suiniach, w peruce z wielhiemi lokani, z papiérami pod rela.
Jestem do usług Jaśnie Wielmoźnéy Pani Margra-biny!- Zachowanie jak náyściśleysze naznaczonego czasu, piérwszą jest zasadą mego urzędu.

## Margrabina.

Dziękuję Wać Panu! - Pán młody dłuzéy się gdzicśs zabawiá.

## Albirono.

O! on má wiele, a bardzo wáznych zatrudnień. (do Julii) Pozwól nadobná Panno młođá, ǎ̌eby uni¿̌ony twóy sługa do tak wielkiego sczęéciá, jakie Panią spotyká, o błogosławieństwo jescze Boga prosił.

## Margrabina.

Do tak wielkiego sczęściá mówisz Wać Pán?-

## Laura.

Czy tylko te tak pochlebne žyczenia nié mają w sobie zdrady?

## Albirono.

Upewniám, Že się nié omyli zostawszy Pana Karoliniego mať̌onką.

> Lauba.

A ten Pán Karolini- jakąž posiadá godność?

## Albirono.

Pst!- Zaczniymy o czém jnszém. - Czy niesłyszycie Panie w odległości hałasu?

> Margrabina.

Práwda. - Lecz cóź się to má znaczyć?

## Albirono.

Jdąc tu Loretańską ulicą napotkałem zgraję policyjantów i \& ôłniérzy, którzy ku téy zmiérzali stronie. Del Marko był na jch czele, gadát o rozboju i oszukaństwie, i ježeli się nie mylę, upewniál jch, ǐe tego łotra w domu Jaśnie Wielmoźnéy Margrabiny pewno zastanie.

## Margrabina.

Cóź to za nowe bałamuctwo?- Panie Albirono! i Wać Pán jescze udajesz, ¿̊e niewiész, czém jest Karolini.

## Albirono.

Cóz to má do tego, že Del Marko jdąc od Pani zostát zrabowany? -

## Margabina.

Nikt w domu moim dziśs niebył prócz Karoliniego.Karolini więc musiát go zrabować.

## Albirono.

Wniosek Jaśnie Wielmoz̃néy Margrabiny jest bezzasadny. - Jakiż związek mozée mieć Karolini i rozbóy.

## Laura.

Karolini jest hersztem rozbóyników.
Tom II.

## Albirono.

Czegóžby jescze o nim powiedzieć nié možná?-Lecz jezéli to zrobit Karolini:- ręezę Paniom, \&e to jest tylko ̌̂art- sczéry ziart. - Trzeba jednakǐe drzwi pozamykać: będzie on wiedziáf, kiedy przyyśdź.

## Margrabina.

Julijo! káz̃ drzwi zamknąć. - (Julija wychodzi).
Laura patragc przez olino.
Cała ta zgraja wychodzi teráz z pobocznéy ulicy przy pochodniach i latarniach.- Cóz to za halastra!

Albirono.
Del Marko jest na jch czele.- Jego wrzask słychać ju¿ zdaleka. - Przeklęty stary kutwa!

## Julija powracajqc.

Drzwi ju£ zamknięte.- Między szmérem jdaccych słyszałam powtárzających jmię Karoliniego.

> Albirono.

Przecudny \&́arcik! - Zabawną będziemy mieli scenę! - Oni myślą, \&̌e go jǔ̌ w ręce dostali. - Czekáymy, i bądźmy ciérpliwymi:- Karolini nie uchybi umówionego czasu.
(Tu stychać pukanie w bramę domu, wriawa na uli. cy coráz sieq wzmagá).

$$
\text { DeL } \text { Marko }_{\text {irzyczy }} \approx \text { ulicy. }
$$

Dáy go katu! - Co za ostrožność! - Jaǩ̌e się pośpieszyli z zamknięciem! Otwórz! albo drzwi wybić kázé! -

Margrabina.
Taká zniewága jescze się domowi memu niedziała! -
Albirono.
Bądż Pani ciérpliwą! Niech czyni, co mu się po-dobá:- wkrótce on tego požałuje.

## Del Marko na ulicy.

Daléy! wybiycie drzwi, nim moje pochowają skar-by!- Złapaliśmy plászka! - Niebędzie on odtąd niczyich krwawo zarobionych piéniędzy požérát. -

Julija.
O Mamo, Mamo! Laura mówiła práwdẹ ! -
Laura.
Czyz̊ niesczęście domu tego niebyło jescze dosyć wielkie, že go ten nędznik zjawieniem się swojém powiększyć musiál!

## (Wtém kamién wlatuje oknem do pokoju, i gasi síviéceq).

Margrabina.
Ato co?
Albirono.
Wiatr zgasił. - Káz̃ Pani zaświécić.Julija
Chee zamknać okno; ale widzac wskakujqcego Karoliniego.
Wielki Boze! -
Laura.
Ato co? -

## Karolint.

Dobry wieczór Paniom! - Czy zastałem jū̃ wszystkich ?

Margrabina.
Ta droga, któraçs Wać Pán do nás przyszedł, usprawiedliwiá nasze podeyźrzenie i rozsiáne o Wać Panu wieści.

## Karolini.

Na czémže się to zasadzá Pani podeyźrzenie; - albo cóź to rozgłaszają o mnie te rozsiáne wieści.?

## Julija.

> Že Pán jesteś roz-boy-ni-kiem.

Karolinit
Czémże mię jescze Panie niezrob:cie? Którędy̌̃ miałem tu wniyśdź? - wszakže drzwi są pozamyka-ne:- naturalnie więc zniewolony zostałem udadź się do okna. - Lecz powiédźcie mi Panie, co ta halastra ta u drzwi robi?

$$
\mathrm{M}_{\text {ARGRABINA }} \approx \text { szyderstwem. }
$$

Po tak szlachetnym uczynku, któregoś Pán przez swoich sprzymierzeńców na Del Marku dokonát: to pytanie bezczelném jest w oczach moich.

## Karolini.

Terazem w domu!- To lekkie ukaranie tak zakamieniałemu zbrodniarzowi bynáymniéy niezaszkodzi.Nie piérwszy on ani ostatni, który je z rąk moich od-biérá.- Chłostać będę wszystkich jemu podobnych hultajów !- Postrach niecháy mię wszędzie poprzedzá, dopóki miłość i przyjáźń ściészki žyciá mojego kwiatami nieuścielą. - Káz̃ Pani dadż jeśdź, kochaná Matko! podróź do Pań zaostrzyła mi apetyt.

## Julija na stronie.

Co za sczególná spokoyność wposzród takiego niebezpieczeñstwa!

## Albirono przy ofinie.

Panie! tę hołotę náleદ̌ałoby odprawic. - Przynieśli drągów, i zamyślają drzwi wywázać.

## Margrabina.

Teráz jest powinnością Wać Pana užyć tu władzy swojéy.

## Karolini.

Albirono! oto Wać Pán mász móy pierścień: pokáź go Barydziellemu: niech się tu z nim przezacny Del Marko pofatyguje. - (Albirono odchodzi z pierścieniem) - Jak widzę w niespokóyność Panie wprawiá moja tajemnica. - Wkrótce já zrzucę tę maskę:na ten czas zupełnie zaspokojonémi będziecie. - Sposób ¿̂yciá mojego jest sczególny. - Biada temu, ktoby się ze muą równać powáźyl; a to, co posiadám, śmierć mi tylko wydrzéć zdołá.- Siedmkroć zmienié, w oczach waszych postać i nazwisko, a siedm razy mię niepoznacie; - ale gdy zrzucę tę maskę, którá mię przed wami zakrywá: - na ten czas, upewniâm Margrabinę, íe mię Pani uzná godnym serca macierzyńskiego.

## SCENAX.

## Albirono, Del Marko, Barydziello i Ci sami.

## Del Marko.

O to ten sám! - Chwytáycie go! - chwytáycie te-
go przezacnego Pana młodego, który tak wielkie płaci lichwy; a po tém je rozbojem odbiérá.- Bierzcie! chwytáycie go!

## Karoling.

Barydziello!- (i powiadá coś cicho Barydziellemu do ucha).

## Barydziello z powága do Del Marka.

Panie Del Marko! uspokóy się Pán, i jdź do do-mu.- Já zaręczám, zée się Panu piéniądze powrócą:one nawet są jǔ̃ w domu Pańskim. Jdź Pán, a zastaniesz je pewno. - Wprzód jednakže mász Pán tę zacną familiją przeprosić, Žeś jéy tyle zniewági nieroztropnością swoją wyrządził.

> Del Marko.

Barydziello!- Rząaca o tém wszystkiem wiedzieć będzie! -

> Barydziello.

Wiem já, komu się posłuszeństwo náleźy. - Przeproś Pán zaráz wszystkich.

$$
\text { Del }_{\text {EL }} \text { Arío. }
$$

Gałe piekło, jak widzę, sprzysięgło się na mnie!

## Karoling.

Precz ztąd osiwiały zbrodniarzu!- Jdź, licz tweje piéniądze!- Przestraszenie cię blizką śmiercią było karą dlá ciebie. - Ǻebyś z mojéy ręki umiérát: tego niejesteś godzien.

Del Marko.

Przebacz Pani, Margrabino!

Karolini.
Precz niegodziwy! z grona tych szlachetnych osób:obecność twoja zatruwá niewinne zabawy. - (Barydziello i Del Marko htaniajquc się zunizonościq wychodzu. - Chwila zadzivieniá).

## S CENA XI.

## Ci sami prócz Del Marka i Barydziellego.

Karolini.
Jakíe, Margrabino! odzyskáť̌em Pani zaufanie?

## Margrabina.

Niémogę jû̃ więcéy wątpić.

## Karolini.

$\qquad$

Bogu niech będą dzięki!- Notaryjuszu! weż się Wać Pán do swego obowiązku. - W tych tu papićrach znáydziesz Wać Pán moje rozporządzenie: są one tak wáźne, jak ostatniá wola umiérającego.
Albirono.

Oddaje piérścien wzięty w zaprzesztéy scenie, przyymuje papièry; a przeý̌rzawszy je w milczeniu.
To pismo przervyžszá wszystkie nadzieje! - O jak sczeṣ́liwą jesteś Pani matką! -

Karolini przerywajac mu.
Przepisz Wać Pán ten zapis na dwie ręce, i oddáy jeden odpis zapieczętowany Pani Margrabinie. - Ten przy oftarzu otworzony zostanie; a w ten czas znáydzie wnim usprawiedliwione zaufanie nagrodẹ dlá siebie.

## Margrabina.

Namiení̌e nám Pán przynáymniéy, czém jesteś.

$$
\text { Karolini. }^{\text {in }}
$$

Mǒ̌e tylko dlá tego, ažebyś się Pani wzdrégnęła, ¿e wy-da-jesz córkę swoja.-

> Julija.

Wstrzymáy się Pán - niewymáwiáy tego tak strasznego nazwiska!

## Karolini.

Nic já tu uieznáyduję tak strasznego. - Káźdy sposób \&́yciá má swoje zalety; lecz zdania ludzkie zawisty od okoliczności. - Notaryjusz náylepszą jest rękoymią uczciwości mojéy.

## Laúra.

Do jakiegóz jescze stopnia skrytość Pana posunie ciekawość naszé.

## Karolini.

I Pani, piękná Lauro! \&ałować tego będziesz, ¿̌eś tak nieludzko o mnie sądziła. - Rynaldo będzie Pani mę̧em, - albo já postradám Juliję.

## Anq] -!

Osobliwszy z Pana człowiek! jak možesz mi Pán tak śmiało to przyrzékać?

## Karolini.

Poniewáźz wiem, že dotrzymám.- O jescze Pani nieznász mojéy czarodzieyskiéy mocy!-Na moje skinienie otwiérają się zatarasowane drzwi więzień, kay-
dany opádają z niewolników; a wolność towarzyszką jest moją. Niewidzialnym práwda stać się niémogę;często przecie乞̃ jestem tam, gdzie mię žáden z śmiertelnych niewidzi. - Gdzie się tylko zjawię, wszędzie zbrodniarze dř̌ą z przestrachu; a udręczoná tryumfuje cnota. Jestem prayjácielem sprawiedliwości; godni zaś jéy słudzy posłuszni są rozkazom mojém.- Spuść się Pani na mnie! Rynaldo wróci się Pani.- Teráz jdźmy do stołu; gdý̌ wkrótce znowu oddalić się muszę. - Julijo, Julijo! kochaszíe mię ty sczérze? Julija.
Ach! bardziéy - ni乞̂ Panu wyrazić zdołám!

## Karolini.

A gdybym já téź był hersztem rozbóyników? -
Julija.

J w ten czas nawet.-A chociáź nim Pán niejesteś:sprawiedliwie jednak zasługujesz na to nazwisko:w wydziéraniu bowiem serc jesteś mistrzem, i-mojejužeśs mi porwát.

## KONIEC AKTU DRUGIEGO.

Tom II.


## AKT TRZECI.

$54 n^{2}-\infty$


## S C E NA I.

Więzienie. Przy śvietle lampy siedzi Rynaldo ohuty.

## Rynaldo sám.

O jakže się wleczecie wy nudne chwile! - a waszego óółwiego kroku ani jęki niesczésliwego - ani dzbięk cięžkich kaydan przyśpieszyć nié moze! - Te kilka godzin, które tu jestem:- o jakže długiémi są đlá mnie! - Siedzę okuty w tańcuchy jak zbrodzieńniewiedzace, co się dzieje z moją náyukochańszą matką i siostrą.- O Lauro, Lauro! - náydroz̊szy skarbie ¿́yciá mojego!- gdybym praynáymniéy wiedziát, co ty teráz robisz!- Wierność twoja pogrą̨áá cię zapewne w-náyokropnieyszéy rozpaczy.

## SCENAII.

Stychac zgrzypienie drzwi. Karolini udajqe dozorce vięzieniáa z sivu brodag i taliémiz wtosami na gtowie praynosi lioszyla ż̉ywnością. Przy wchodzeniu ptascz mu się odvïjá, i pokazuje bogaty jego oficerski ubiór, litóry zarciz zaliryıá.

## Rynaldo i Karolin.

Rynaldo jescze sám.
Czego̊́ jescze tak póżno cheą ode mnie? - To skrzypienie zardzewiałych zawias tak okropném jest dlá więżnia, jak wycie w blizkości wilków dlá błądzącego po kniei.

## Karolini.

Nieśpisz to jescze Rynaldo?

## Rynaldo.

Komu smutek dokuczá: rzádko ten kiedy spoczywá.
Karolini.
Žál mi cię́, kochany młodzieńcze! - Przyniosłem ci trochę jádła i starego wina:- posil się.

## Rynaldo.

Starcze! siwy twóy włos jest rękoymią dobréy chęci, chociáź się ona z urzędem twoim niezgadzá.

Karolini.
Nie sądź tak porywczo, młodzieńcze! - Nie jeden juथ̌ ̌̃ałowát swojéy prędkości. - Okoliczności rządzą człowiekiem; a postępki jego od nich zaleža. Nie jeslem já z liczby owych ponurych moralistów, którzy osiodławszy nos zaśniedziałémi okólarami, blędów tylko w bliźnim upatrują; - lecz doświadczywszy sám róźnego juẑ losu, i znaglony niesczẹ́siem musiałem przywdziać tę suknią.

## Rynaldo.

Zawsze niesczę́liwy zuáyduje ulgę dlá siebie w to-
warzystwie niesczęśliwego. - Chcesz práwda posilić osłabione ciało moje; ale prócz tego, cóź mi więcéy przynosisz?

Karolini,
Pociechę i nadzieję.
Rynaldo.
Teráz cię dopiéro witám!-
Karolini.
Matka i siostra płacza za tobą.
Rynaldo.
Niesczéśliwe!-

## $K_{\text {arolinin }}$

Twoja Laura-dowiodła w czasie náyprzykrzeyszéy próby, ̌̌e jest godną twéy miłości.

> Rynaldo.

To jest dlá mnie náywiększą pociechą! - ale gdziě̃ jescze nadzieja?

## Karolini.

We mnie ją pokładáy, i wtém, co ci opowiem.
$\mathbf{R y n a l d o}^{z}$ uniesieniem.
0 mów kochany starcze!

## Karolini.

Te želazne kaydany wkrótce się zmienią w kwieciste więzy miłości: - ta garść zbutwiałéy słomy na weselne łoze:- zamiást przeražliwego brzęku łańcuchów i skrzypieniá zardzewiałych zawias obije się o uszy twoje huczná muzyka; a w mieyscu mnie zgrzybiałego starca ściskać będziesz ukochaną Laurę.

## Rynaldo.

O starcze! - nié mász względu na twoje siwe włosy, i bezczelnie náygrawász się z niesczęéliwego!

## Karolini.

Niech się Bóg ze mnie tak náygrawá przy mojém skonaniu!- Chwila wybawieniá twojego jest blizką; ale nim ona nastapi: - milcz i ciérp!-

Rynaldo.
Rzecz dziwná! -

## Karolint.

Opowiem ci jescze dziwnieysze; ale nieprzerywáy mi mowy. - Siostra twoja jdzie za mą̧̌.

Rynaldo.
Czy to bydź mozée ?

## Karolini.

Dziś została zaręczoną. - Laura i Notaryjusz Albirono byli świadkami. - Przyszły twóy szwagier jest mǒ̃ny człowiek: duchy i ludzie posłuszni są jego skinieniom; a postać swoję odmieniá on podług upodobaniá.

## Rynaldo.

Któz jest tym tak osobliwym człowiekiem?
Karolini.
Oto já sám! -
Rynaldo.
Nieomyliłem się, starcze! zie się tylko náygrawász ze mie.

## Karolini.

Powiérzchowność często nás zwodzi; a wnioski ludzkie tak są niedołęžne, jak i ludzie sami.

## Rynaldo.

Pochylony pod cięzaram ośmdziesiąt letniego wieku, tyžbyś miáł bydź oblubieńcem - zaręczonym z Jalija de Kanetolo?

## Karolini.

Tak jest, já! - ja jestem twoim szwagrem, który ciebie z więzieniá wybawi, i- twoich ukarze nieprzyjációł.

## Rynaldo.

Z całego serca chciáłbym ci wierzyć.-
Karolini.
Nie, já z ciebie kaydán nie zdéymę. - Niech cię z nich Laura uwolni.- Ona sama zatarasowane drzwi więzieniá przebydź musi, ą̌eby cię z tego zatęchłego lochu prosto przed ółtárz zaprowadziła.
Rynaldo.

Starcze! - Niepodobieństwo obietuic twoich zabijá mię.

## Karolinı.

Straszną złozơłłem przysięgę, ¿̌e dopóty niezostanę męzem Julii, dopóki ciebie nieuwolnię. - Tym czasem, nim to do skutku przywiode, bywáy zdrów, oducz się niedọwiarstwa; a kocháy przyszłego szwagra twego. - (wychodzi).

## SCENAIII.

## watl mismathon Rynaldo sám.

Byłós to we śnie, albo na jawie? - Czém kolwiek jesteś, duchem czy człowiekiem - zjawienie się twoje wprawiá mię w nieprzebyty labirynt domysłów!Głos jego niebył głosem kłamstwa: - a przeciéz O Opatrzności; którá wszystkiem rzązzisz, i nás nieopuscziy! - (odchodzi w gląb więzienia).

SCENA IV.

## Jzba w Karczmie. - Wchodzą do niéy

## Robert Czarny i Del Marko.

## Robert.

Jesteśmy więc na požądaném mieyscu!- CzegóĚeś chciát ode mnie?
Del Marko.

Zamkniycie drzwi- ani się ustrzédz možná - ten hultáy, o którym z wami mám pomówić, - jest synem piekła:- wszędzie go pełno!-

## Robert.

Mówisz zaperve o sławnym Karolinim.
Del Marko.
Bože nieopusczáy nás! - W taśnie o tym samym!To, to jest -

## Robert prerywajac mu.

Siła jego większą jest od mojéy:- z nim já niecheę mieć do czynieniá.

## Del Marko.

Wy z nim nic do czynieniá mieć niebędziecie. Úło¿̌yliśmy sobie piękny planik:- waszéy nám tylko pomocy potrzeba.

## Robert.

Bardzom ciekawy!

On się pokochát w Julii de Kanetolo, i mówiąc po prostu - z gęby mi wydart to dziéwczę.

> Robert.

Nic sprawiedliwszego uczynić nié mógł! - Któžly téz pokochát taką małpią twárz jak twoja!- Gdybyś wszedł pomiędzy dzieci: uciekałyby przed tobą jak przed straszydłem.

$$
\text { Del }_{\text {Marko. }}
$$

Ten ̌̌arcik jest dlá mnie dowodem łaski waszéy, Panie Robert!

## Robert.

Gdybym z tobą na práwdę zaczął mówić:- krwawym podobno obláłbyś się potem.

$$
\mathbf{D}_{\text {EL }} \mathbf{M}_{\Delta\urcorner \text { ко }} .
$$

Dáycie fukom pokóy!- F słucháycie, łaskawco!-Dostaniecie złotko - obrączkowe - wáźne złotko!

## Robert.

Może tak wážne jak twoje grzéchy, niepráwda? za ktôre tam (wshazujqu do góry) kiedyś djabelnie beczéć będziesz!- $\mathbf{O}$ musi to bydź szatański zamiár, kiedy do niego a乞̃ mojéy potrzebujesz pomocy! -

Del Marko.
Jaká jest u wás cena dziewczyny? -
Robert.
Za głowę pięknéy dziewczyny płaci się u nás trzysta cekinów. Głowa Karoliniego wartá tysiac. - Hultajów takich - jak ty - bezpłatnie nawet sprzątám ze świata.

## Del Marko.

Ale já niczyjéy niechcę śmierci.

## Robert.

Czegóz więc?

## Del Marko.

Wykraśdź tylko mácie piękną Juliją! - Wszystko do tego ju乞̃ przygotowane. - Jutro o świcie będzie ona kochanka swego oczekiwać w tym lasku za swoim pałacem, który rzéka obléwá. U brzegu stoi łódź. Na téy przewieziecie się z nią przez rzékę, i udácie się do okolic Otrantu. -. Karolini będzie jéy zapewne szukać; ale - spuśćcie się z resztą na mnie. - Jak się on tylko oddali: rozkáze Rządca Laurę gwáttem przyprowadzić do siebie na zamek:- a tak, wszystko się udá podług naszéy myśli.

## Robert.

Ani twoje złoto, ani wszystkie skarby Rządcy Saluzyi nienakłoniłyby mię do tego łotrostwa; ale zemsta, którą Karoliniemu przysiągłem, a do któréy mi się teráz sposobność nadarzá: zemsta mówię zniewalá Tom II.
mię do tego !- Wydrę mu jego sczęśliwość, i wtrącę go w przepaść utrapieniá i zgryzoty! -

> Del Marko.

O godzinie trzeciéy rano káždy powinien bydź jǔ̃ na swojém stanowisku. - Oto są piéniąąze; (daje mu kieskeq $\approx$ dukatami) a za okup téy dziewczyny moŽecie się także pięknego spodziéwać zysku.

## Robert.

Zgoda! - Przystaje na twóy szatański projekt; — ale to ci jescze ráz powtarzám: ¿̌e nie twoje piéniądze; ale - zemsta pobudzá Roberta do pograženiá Karotiniego.

## Del Marko.

Žegnám wás! - W okolicy Otrantu wkrótce się z sobą zobáczymy.

## Robert.

Ani mi się wáź pokazać na oczy; gdy̌̌ na twoję przeklętą mał̣pią twárz bez zgrozy spoyźrzéć nié mogę. (odwróciwszy sie przesypuje ztoto na ręce).

> DEL MARKo na stronie.

Jaǩ̌e mi soli! - Niepróźny glos ludzi: kto wehodzi między brudy, sám się od nich brudzi.- Lecz dlá jnteresu - czegóz się nierobi? - (gtośno) Do widzeniá się z wami, szanowny Panie Robercie. (wychodzi)

## Robert.

Podłá duszo!- \&otr, jak ty, łotra nawet niegodzien nazwiska! - Hey! towarzysze! - Andzielo,

Pietro, Lorenco, Dzirolamo! schodźcie się! káźcie kilka dzbanów dadź wina:- napijemy się bracia! -

## SCENA ${ }^{\text {V }}$.

Robert, Andzielo, Pietro, Lorenco, Dzirolamo i wielu jnnych Rozbóyników.

## Robert.

.3mible oq
Daléy, chłopcy! piycie ¿̌wawo jak dawni rycérze!Spełniáycie kufel za kuflem!- Póki Robert Žyje, niebraknie wám na wino!- - ryim gis zuikedzbs pairr ath

## Andzielo tracajace szklankiq o szklankę drugiego.

Uderzcie bracia!- Niech íyje nasz herszı!
Wszyscy.
Niech źyje Robert Czárny! atzoy U/fíphotonxoquia
Robert.
Dziękuję wám, waleczni towarzysze!- (Podnoszqqa szklanke do góry) Niech žyja wszyscy bracia nasi!-
Niech ¿́yją! - Wszyscy.
Wierność i posłuszeństwo hersztowi naszemu ą̃ do śmierci!

A乞̃ do śmierci!

## Wszyscy.

Aı Robert.
Tak, ona tylko niecháy nás rozłączy!- Teráz powiédzcie mi, co tam słychać nowego w miéscie? Nie zwietrzyliście tam gdzie jakiéy dlá nás zdobyczy?-

## Lorenco.

Mnie się zdaje, ¿̌e zdobycz po leśnych gościeńcach byłaby dlá nás dostarczająca; - radziłbym náwet, ažebyśmy się do kniei powrócili.- Niedaleko za miastem stoi tu szubienica: - jle razy sobie o niéy przypomné, za káźdą razą przechodzi mi nakszláłt febry dreszez po skórze.

## -xicudil

## Dzirolamo.

Bardzo słusznie mówi! Hańbą byłoby nawet dlá nás; gdybyśmy się między mieyskich partaczów mięszali.

## Robert. Spighet otmmia

W téy smutnéy epoce oświeceniá, od czasów Petrarki i Zygwarta nic więcéy'dlá rzemiosła naszego niepozostało, jak gęste lasy, wktórych przechodzący czasem bogaty kupiec, cały na jarmarkach zebrany zysk zostawić nám musi. - Powróćmy więc do naszych lasow :- Jednakíe, towarzysze! - z gotémi przecié̂ rękami powracac niezechcecie.

## Andzielo.

Cóź chcecie przez to powiédzieć? -

## 

Na niczém nám niezbywá, oprócz ładnych dzié-weząt:- wykradniymy więc którą!

## Andzielo.


Robert. mils oo _iur sioxtivity

Chętrie, jak widze, praystajesz. Ach! ta pteć tylu
mię ju乞̃ zmartwień nabawiła, ¿e mi się zdaje, jž się sprzysięgła na moje niesczęécie. Ale teráz ani $\ddagger z y$, ani skamlenie nic mię ju乞́ niewzruszy; chociážby mi litość do E̊ywego doymować miała. niviydat reqotis nis

## Andzielo.

Czyście sobie juž taką upatrzyli; ktọ́rą porwać mámy? -

## Robert.

Czy nie zná który z wás młodéy Margrabianki de Kanetolo?

## Lorenco.

Siostry Rynalda, który nám był zaprzedany? Zdaje mi się, ¿̌e ją znám.-Práwda! widziałem ją kilka razy skradając się wedle jch domu. Ráz nawet gdym był przebrany za kramarza: kupiła jednę drobnostkę ode mnie: - a w ten czas przypatrzyłem się náylepiéy jéy anielskiéy piękności, oivoq acsan af

## Robert.

Ta więc moją bydź musí, choćby się nawet całe piekło przeciw mnie oburzyć miało!

Wszyscy.


## Robert.

O godzinie trzeciéy zrana napadniemy jéy dom, i pokrępujemy wszystkich, którzy się tylko opiérać będą; a pannę uniesiemy na brzég rzéki.- Lorenco! ty się postarász o łodzie! - A po tém -

Lorenco.
Prosto z nią do naszych lasów! -

## Robert.

Ty Pietro zamówisz konie w náybližszéy wiosce.W jaskini Montenotte zeydziemy się wszyscy.- Piycie chłopcy, żebyście ochoty nabrali.

## Wszyscy trącajac szklankami.

Niech íyje piękná Julija de Kanetolo! -

## Robert.


Daléy! - Jdźmy teráz! - Zobáczymy się w jaskini Montenotte. (odchodza)

## SCENA VI. <br> S C EN A VI.

sempainá

- 5 zanborigns


## Ogród oblány rzéku. Noc, księ̨yyc súwiéci.

## Julija i Laura.

Laura.
To nocne powietrze može ci zaszkodzić, kochaná Julijo !

## Julija.

On mię tu będzie szukál;- a gdyby mię niezastát -

## Laura.

Jest to piérwszá miłość: nié mám ci więc za złe troskliwości twojéy. - Ach! i móy Rynaldo niezmruzył zapewne przez całą noc oka; a já przez całą noc łzy za nim wyléwałam.

## Julija.

Karolini przyrzekt ci, ze go uwolni, i ze ze mną nie póydzie do ołtarza, dopoki tobie Rynalda niewró-
ci; a to - święcie ci dotrzymá; gdy£̃ on mię kochá niezmiernie.

## Laura.

Albo\& mię przyrzeczenie tego awanturnika može zaspokoić? - Czemuर́ on się nám nigdy w dzień niepokáže? Dlá czegó̃ tułá się u nás tylko po nocach?

## Julija.

Znieciérpliwiász mię ju乞̃ twoją podeyrzliwością!Patrz, jak pięknie księéyyc świéci; a pod czas tak pięknéy nocy, czylǐ̃ miłość nié má więcéy słodyczy niê we dnie?

## Laura szydzac.

Práwda; a ten jednostayny głuchy szelest rzéki stósownym jest włáśnie do téy smętności, w któréy twe serce tonie.

## SCENA VII.

## Margrabina i Te same.

Margrabina.
Nie mięszáy się kochaná Lauro!- Rządca chce mówić z tobą.

## Laura.

Nie zniosę oblicza jego!-

## Margrabina.

Musisz kochaná Lauro! - Ktoó to wié: moz̊e w téy chwili odniesie łza niewiasty zwycięztwo nad dzikością jego. - Złączymy się wszystkie, i błagać go będziemy o uwolnienie Rynalda.

Laura.
Daremne prośby - nie przedrą się one do serca jego. Margrabina.
Jǔ̃ jazie! - Przytomność i wytrwanie! -

> S C E N A VIII.

Della Rokka, Del Marko, i te same.
Del Marko.
Otóź wszystkie tutáy są razem! -
Della Rokka.
Lauro! - gdzie乞̃ já to Wać Pannę znáyduję? -

## Laura.

W domu, którybym rada nazywać moin; gdy£̃ w nim mieszkát Rynaldo.-W domu szlachetnym, na któryś Pán wráz z zausznikami swoimi tyle niesczęść zgromadzit.

## Del Marko.

Między tymi zausznikami zapewne się i já znáyduję: niepráwda?-

## Della Rokka.

Miałem się mu dadź przebić - niepráwdą́ Margrabino? - tym sposobem bylbym zapewne dogodzit całéy rodzinie? -

## Del Marko.

Z̀Zycie jest rzeczą koszlowną! - Utraciwszy je rázjuž się nieodzyská; - a on, Bože odpuść! tak chciáł kłuć jak w błoto.

## Della Rokka.

Já niepragnę jego zguby,-i owszem cheę go ocalić.
Del Marko.
A to łaska bez granic!

## Della Rokka.

Natychmiást kázée go uwolnić, powróci do swego urzędu i znaczeniá.-

## Del Marko.

Dalibóg! - taki postępek wárt, žeby go w księgę wie. kopomnéy pamięci wpisano.

Della Rokka.
Od panny Laury zawisło źycie i śmierć jego.

## Laura.

0 gdybym go mogła uwolnić! z włásnego nawet ¿yciá uczyniłabym natychmiást ofiarę.

## Della Rokia.

Nie, Lauro!- Wać Panna zyć powinna, - zyć dlá mnie, - i mnie kochać. -

## Del Marko.

Taką tylko fraszkẹ? - A to niesłychane dobrodziey. stwo!-

```
                                    Laura, mma
```

Ten warunek pogardy nawet mojéy niegodzien.

## Margrabina kileká przed Della Rokia.

屯askawy Rządco!- biédná matka, którá pozbawioná syna, wystawioną została na ubóztwo $i$ hańbę, czołgá się u nóg twoich, Panie! na kolanach.-

Tom II.
10

Julija raucá się mu do nóg.
Niesczęsná siostra, nié mającá w nikim dlá siebie obrońcy, prócz tego dobrego brata, ležy u nóg twoich Panie, i skrapiá tę rẹkę łzami, którá jedném skinieniem czworo ludzi náysczęśliwszymi uczynić može.

Laura.
Wstańcie! - do serca jego nieprzedrze się žádná prośba, \&̌ádná łza niezmiękezy jego duszy. - Byłožby tylu niesczéśliwych na tym kawałku ziemi; gdyby on zdołáł zyć jnaczéy? - Ale nie, nié masz mieysca, gdzieby nie narzékano na niego:- nié ma zakątka, któregoby nie zrosiły $\ddagger z y$ przez niego wyciśnione. Tu znisczoná rodzina walcząc zgłodem wzywá o pomstę Niebios:- tam uwiedzioná i zhańbioná niewinność jęczy o zwrócénie spokoyności i sczęściá, które jéy wydart. - O gdyby o tém Król wiedziár! - Mów, z jakiém czołem powázyłłbyś się stanąć przed Jego Majestatem, gdyby się od ciebie tak sczęśliwych domagát poddanych, jakich tobie powierzył? - Na próÉno chcecie zmiękezyć to serce!- Przed takim człowiekiem na rusztowaniu nawet niezgiectabym kolana.

## Della Rokka.

Dobrze więc! samaś wyrzekła wyrok na Rynalda.

> Del Marko.

Ey, ey! - nie nálé̌alo przecie zapominać! -

## Laura.

Zapominać?- Czegóžby možná, widząc wás, zapomnieć? - Jedno na wás spoý́rzenie až nadto wy-
raźnie okazuje: czego się po wás spodziéwać, i jak się z wami obéyśdź nálezéy. - Jezéliście zamyślili zniewolić serce moje groźbami:- zbłądziliście! - Jestem wolną Genueńską dziewicą, i znám drogę do stolicy.Wiédzciés o tém, nędzniki!- a odtąd - ani słowa.

## Del Marko.

Eyže!- Źál po niewczasie, na nic nieprzydá się!

## Della Rokka.

A Wać Pani, Mościá Margrabino - czegóz̃ się Pani ode mnie 'dopraszász? ? Wszakže sławny Karolini, Wać Pani wszechwładny zięć, który jedném skinicniem znižá i podnosi góry, pewno Wać Panią ratować będzie.- Juî co Wać Pani dom, ten na sczególnieyszą zasługuje uwágę!- Wszystko to, co já nienawidzę, má w nim przytułek dlá siebie. - Barydziello męczarniami będzie zmuszony do wyznaniá: czém jest ten Karolini, który się wázy wydawać rozkazy!-A jeźli się okáže tém, czém go bydź saçaę:- w ten czas dopiéro uczujesz Wać Pani, czém páchną takie związki.

## Del Marko.

Dám i jả jemu za moje pokrzywdzenie!
Margrabina.
Proszę Panów, žebyśsie opuścili móy dom. Ustawy, pod których opieką zostaję, wolność mi w nim zabezpieczają; z tego zaś, co czynię, potrafię się usprawiedliwić. - Wielem się spodziéwała i po czasie i po sercu Pana:- zawiodłam się!- a dawne uprzedzenie
zostało utwiérdzone. - Opuśćcie móy dom: dręczyć mię w nim nikt nié má prawa.

## Della Rokfa.

Zostawione odtąd jesteście waszemu przeznacze-niu!- Chciałem wás ratowaé:- Wzgardziłyście moją pomocą̣:- teráz pognębię wás! - (odchodzi)

Del Marko.
Zginęłyście juž, zginęły- bez nadziei nawet ra-tunku!- Žál mi wás- ale jnaczéy bydź nié može. (wychodzi)

## SCENA IX.

Te same, prócz Del Marka i Della Rokki.

## Laura.

Otóź poszli, i szydzą z naszych łez iz naszego niesczęśá! -

> Margrabina.

Juâ dlá nás jnnéy nié masz nadziei- tylko w Bo-gu- i w Karolinim.

## Julija.

O Bože! - gdziez̃ dotąd móy Karolini? - on nás niemylnie wybawi; gdyz we wszystkiem, cokolwiek czyni, nadludzkie okazuje siły.

## Laura.

Słysze jakiś szelest po tamtéy stronie rzéki - twóy Karolini przybywá znowu uboczną drogą.- Coś się pluscze w wodzie naksztátt wioseł.

Julija.
Cóź się to zemną dzieje!- To gwáttowne porusze. nie nic mi dobrego nie wrózy.
(Gwar czyli pomięzane gtosy styszéć się daja. Gtos doniosleyszy przywotuje Julija po jmieniu. Odgtos pisczátek towarzyszy temu wołaniu).

## SCENAX.

Te same, po tém Rozbóynicy.
Julija.
To móy Karolini ! -
Gモos.
Julijo! zbliž się do brzegu! -
Julija.
Já tu jestem! - Karolini! - gdziežeś ty? —
(Wtém wypadaja nágle rozbóynicy zdomu:- je-
 drudzy wynosza sprzetty, - jnni chwytajq Julija, izatykaja jéy usta.-Wtéy saméy chwili przybijả killka todzi do brzegu, i wszród nastepujacych rozmóv zanosza zrabovana zdobycz wraz z Julijq na todzie, $i$ odptywaja $\approx$ pospiechem).

## Julija.

Przebóg! ratuycie! -
Margrabina wyciagajac reqce aa Juliju.
Ratuycie! - 0 mojá córko! -

## Laura.

Zlituycie się! - Tỡ to má bydź dziełem Karoliniego! -

## Robert.

Daremnie wzywácie Karoliniego! - on się teráz śmieje z waszych jęków. - A co, chłopey! mácie ju\% dosyć? - niezapomnieliście czego?-

Andzielo.
Juĩ wszystko na łodziach.

## Robert.

Poziegnáy się teráz Julijo z twojém oyczystém gniá-zdem:- juí go ty nigdy oglądać niebędziesz! - W jaskini Montenutte czeká na ciebie jnny Karolini. - Daléy źywo! - odbijáycie od brzegu! - (odptywaja)

## SCENAXI.

## Karolini i te same.

Karolin! wchodzi zadyszany i pomieszany.
Wszystko spustoszone - słufąacy pokrępowanicóz to má znaczyć? - Julijo, Julijo! - (W tém spostreégá Margrabinę i Lauré) Wielki Boze! - Margrabino! Lauro! - gdzié̌ jest Julija? - (rozrywá na nich więzy) Dlá miłości Bozkiéy! gdzie乞̂ Julija?

## Margrabina.

Poczwaro! tyranie! powróć mi moją córkę!

## Laura.

Zrzuciłeś teráz maskę! - Jmie twoje było jch hasłem!

Karolint.
Mámże się przebić w oczach waszych?- Kobiéty! wy mię do szalenístwa przyprowadzicie.- Powiédzcie乞̃ mi, - co się stało? - Tu nadǔ̌yto jmieniá mo-jego.- Bóg będzie sędzią między mną i wami; jě̃eli waszém niedowiarstwem spóżnicie chwilę ratunku!

Margrabina.
Nic že Pán o tém niewiész?

## Karolini.

Wszakǐe mię Pani widzisz rozpaczającego!-Rzucę się w odmęt téy rzéki; jeéeli mi Pani nie powiész, jê̌eli jescze powątpiéwać będziesz!-

## Laura.

Niekazał̌̌eś Pán Julii, ą́eby go o téy godzinie cze. kała w ogrodzie? -

```
Karolini.
```

Já o tém nic nie wiem. -

## Laura.

Rozbóynicy napadli nás, powiązali, porwali Julija, i odpłynęli z nią na łodziach.

## Karolini zapędziwszy sieq ku rzéce.

O dlá czegóz nié mogę po tobie suchą za nimi pẹdzić nogą, i ją ratowáć!- Niesczę́liwá godzino! czy̌̌¿̌em się mógł ciebie kiedy spodziéwać! - Julijo, Ju-lijo!- ten cios dlá serca mego jest nieznośny!- Lecz nie czas teráz narzékać! - Ratunek i zemsta, zemsta i ratunek jedyną niech będą myślą! - Nic to!- nowá myṣ̂l robi mi nadzieję. - Wczoráy widziano Del

## 80

Marka, jak się skradáł do téy juô dawno podéyźrzanéy szynkowni pod wilkiem. Był tam i Robert czárny. Zgraja łotrów jego gotowała się do podróžy. - Margrabino! juž mámy Juliją!

## Margrabina.

Jezéeli ją wyratujesz: czém kolwiek jesteś, rozbóynikiem czy 乞́ebrakiem, będzie twoją.

## Karolini.

O Bože, udziel mi twojéy pomocy!- Wynáydę ją, i chociáźby ją nawet ukryli w pasczy wulkanu albo w náygłębszych jaskiniach Ameryki: muszę ją wynaléźć, muszę wyratować! - i za jednym zachodem znisczyć to obmierzłe gniázdo rozbóynicze; a powrócić spokóy i sczęście Saluzyi. - Miłości! ty mię prowadź, ty mię wspiéráy! - Wy się módlcie; - gdyí albo mię zobáczycie z Juliją, albo nigdy. (odchodzi. Zastona aapadá).

```
KONIEC AKTU TRZECIEGO.
```


## AKT CZWVARTY.

## SCENAI.

Jzba wharczmie tazs sama, co w trzecim akcie.

## Lódowiko ubrany po podróznemem i Del Marko.

$$
\mathrm{D}_{\mathrm{EL}} \mathrm{M}_{\text {ARKO}} .
$$

To więc z Palermu jest ten Pán wexlárz,- i dokaçže on jedzie?

## Lódowiko $\approx$ szyderstwem.

Do '尸urcyi. - Jé̌eli gdzie dostanie hultajów: to się jm zaráz uszy i nosy poobrzyná, i na wieczne czasy do wioseł poprzykuwá.- Małpy zaś, które chwytá po drodze, rozsyłá po świecie dlá widowiska ciekawych. -

$$
\mathbf{D}_{\text {EL }} M_{\text {ARKO}} .
$$

Hm! to on ludźmi handluje!-Zyskownyć to han-del!-

Lódowiko.
Zysk karmi, zysk odziéwá, zysk panoszy ludzi: zysk czasem i do podłyoh czynności pobudzi.

> Tom II.

Del Marko.
Ale słyszałem, íe sprzykrzywszy sobie z nim ludzie, chcieli go zrzucić w morze:- byłaby wielkả szkoda!

Lódowiko.
Cóz robić? - tym tylko sposobem moz̃ná się czasem łotra pozbydź. - Ale wiész Wać Pán co?- Pán móy potrzebuje piéniędzy.

Del Marko.
Trudno, bardzo trudno o to!- Domágają się teráz bezsumiennie wielkiéy lichwy- ludzie niémaja Boga w sercu.

## Lódowiko.

Zdaje mi się, ze jû̌ Pán móy jdzie.

$$
\text { DeL }_{\text {EL }} \text { Marko. }^{\text {. }}
$$

Ciekawym bardzo, co z sobą zrobimy.

$$
S C E N A
$$

Karolini wholistym ptasczu, za nim cztérech ludzi otulonych podobnémi ptásczami, i Ci sami.

## Lódowiko.

Pán Del Marko oczekuje rozkazów Pańskich.

> Karolini zrzucá z siebie ptáscz.

Tu łotrze, tu się sprawisz!
Del Marko na stronie, przeleliniony.
Otóz mász! - znoẃu temu djabłu wleciałem w szpony!

## Karolini.

Wě̌cie na cél tego náywiększego łotra, a káżdy gdzieindziéy;- Záden zaś niech się niewážy mierzyć mu w serce lub w głowę:- Jak tylko nie - lub niewiem wymówi: wszyscy od razu pálcie do niego. - Niech rozpaczá, niech pragnie śmierci; a nieznáyduje jéy! - Panie Del Marko! ostrzégám zawcza-su:- ludzie moi są wybornymi strzelcami: kázdy z nich o pięćset nawet kroków wystrzeli ci kulą talara z pomiędzy palców. (zamaskowani célują do niego)

## Del Marko dríac.

Czyž oni nié mają jnnego mieysca do popisywaniá się z swoją zręcznością, nie žeby do mnie biédnego strzélać mieli?

## Karolini.

Teráz wyznáy wszystko-wszystko, co tylko wiész o Julii:- kto ją uwiózł? - dokąd ją uwieziono?

## Del Marko.

Ale dlá Boga!- Mámz̊e já o káz̃dém łotrostwie wie-dzieć!-

## Karolini.

Jedno wymówienie się, - jedno zaprzeczenie na moje pytanie:- jǔ̌ po tobie! - W mgnieniu oka potrzaskają w tobie, nędzniku! wszystkie kości.- Gdzie jest Julija? -

## Del Marko drzéc.

Jǔ̃ wszystko wyznám - niech tylko odstawią ode mnie te strzelby; - bo ani słowa niezdołám wymówić z bojaźni.

Karolinf.
Odstawcie! - (zamashowani petniq jego rozkäz) Teráz sczérą - piérwszą može w ¿̌yciu twojém prá-wdẹ!- tu przynáymiééy nad grobem twoim wyznáy práwdę.

Del Marko.
Robert ją uwiózł.
$K_{\text {arolinı }}$
in lown sibhel -...ns
Ktogo najął do tego łotrostwa? - Nieodpowiadász? -Mierzcie!-(zamashowani skitadaja się do Del Marka).

Del Marko.
Stóycie! - Já - z namowy Rządey. - imar E(ai)
Karolini, mimays plowas pis
Dokąd ją uwieziono? -

## Del Marko.

W jaskini Montenotte będzie dziśs nocować.
Karolini.

Cóz̃ się miało stać po tém?

## Del Marko.

Laura miała bydź gwáłtem wziętą na zamek.- Juž nic więcéy nie wiém.- Na wspaniałość Pańską, zaklinám Pana:- káž mię Pán juž puścić!

## Karolini.

Nie na tém koniec, kochanku!- Ani krokiem z tego domu niewyydziesz - tylko prosto na rusztowanie.A ježeliś jedno słówko powiedziát kłamliwe: to wzywáy miłosierdziá Bozkiego; gdyž nikt tego nie ciérpiát, co dlá ciebie jest zostawione.- Lódowiku! two-
jéy strâ̌y powierzám náywiększy skarb \&̌yciá mojego: ten oto (wskazujac na Del Marka) wyrzut rodzaju ludzkiego, dopóki się o rzetelności zeznaniá jego nieprzekonám.

Lódowiko biorac go pod ręhe.
Póyd́́, póydź stary hultayku! - Zabawimy się z sobą. - Dlá rozréwki będziemy wážyć złotko, i liczyć procenta, które - na tamtym świecie mász płacić.

## Karolini.

Franciszku! ty donieś o wszystkiem Pannie Margrabiance Laurze de Montaldo. - A teráz śpieszmy, śpieszmy do Moutenotte jak chmura, którá niesie grzmoty. Jdzie tu o Juliją!-K Ko mi dziś náymnieyszą uczyni przysługę: zyská prawo do serca mego;- a w náysrožszéy burzy losów, jezéli ta kiedy na niego napadnie, niech się udá do mnie, u mnie on znáydzie po-moc:- krwi nawet mojéy dlá niego ¿ałować nie będę. - Uderzymy prosto na tę wilczą jamé, zburzymy ją; - Juliją i Xięztwo Saluzyi wyrwiemy z rąk rozbóyników. - Daléy, dzieci!- Śpieszmy do náychlubnieyszéy walki za miłość i sczęście. (odchodzu)

## SCENA III.

Wszród lasu górzystego widać w skale jaskinię: przed nia ognisko, przy którém leảa.

## Andzielo, Pietro i lorenco.

## Andzielo.

Czy słyszyta płacz w jaskini? - ta biédná dziewczyna jescze się nie utuliła.

## Pietro.

Uspokoi się ona náydaléy za dwa lub trzy dni.Są to zwyczaynie ostatnie zabytki po rozstaniu się z ulubionym przedmiotem. - A po tém, gdziežeśto widziáł mał̌̌eństwo bez zawiści, - a rozstanie się bez płaczu?

## Andzielo.

Práwda, wszak i karczmárz wezoráy płakát, gdy się mu przyszło z koniem rozstać.

## Lorenco.

Opowiédzíe nám, jak się to stało z tym koniem.

## Andzielo.

Przechodząc wedle karczmy na krzyžow ych drogach, wstąpiłem do niéy. Karczmárz tamteyszy, zwyczaynie jak wszyscy karczmarze, człowiek rozmowny wdát się ze mną zaráz w gawędkę, i naturalnym sposobem zaczęliśmy takže mówić o Czárnym Robercie i szatańskiéy zgrai towarzyszów jego. -

## Lorenco.

Dalibóg! gdyby nás niebyło: o czémby téz tyle pró¿́niáków rozmawiało? -

## Andzielo.

Opowiadałem mu sczególnieysze przypádki leśnych awantur naszych. Nakoniec zwróciłem mowę do koni, i oświadczyłem, že włáśnie chciáłbym sobie jednego kupić. - Móy dobry karczmárz zaprowadził mię do stayni, i w długich perorach zaczą̣ się rozwodzić z pochwałami whásności i przymiotów káżdego ruma-
ka swego w sczególności.- Mówię mu, ǎ̌eby náylepszego osiodłać kazáł dlá przejechaniá.- Stało się.Wsuwám się na konia i w náywiększym cwale wypadám za wrota.- Wytrzysczył nieborák za mną oczy, i jescze niémógł pojąć, co się święci; ale gdym się od niego juž znacznie odsuną̨, i z śmiéchem zawołát: „Czárny Robert kazáł ci podziękować za konia!"w ten czas on dopiéro w płacz!

## Lorenco.

My to ludzi uczymy rozumu! - Upewniám, zaczém ten karczmárz pozwoli komu przejechać konia, káz̃e on wprzód dobrze pozamykać wrota.

## Pietro.

Nasz herszt jdzie - w złym chumorze - to nowe towarzystwo coś mu nie do smaku.

## SCENA IV.

## Robert, Julija i Ci sami.

## Robert $\approx$ przymileniem.

Uspokóy się Julijo!- Przecie乞̃ nie jestem tygrysem, niepozirę cię.

## Julija.

Jdź sobie do wspólnika łotrostwa, do tego niegodziwego Karoliniego!- O já niesczęesná, £̂em mu za-wierzyła!- ¿em go tak pokochać mogła! -

## Robert.

Mám honor znać Pana Karolo Karoliniego:- on tak乞̌e lubi wolne \&ycie!-

## Jukija.

Domyślałam się wpráwdzie tego; alem się z pewno. ścią dowiedzieć nié mogła. - Teráz dopiéro otwiérają mi się oczy, že mię on uwiéźć kazát, i zee ty jego towarzyszem jesteś!

## Robert.

Juथ̃ co w tém, bardzo się mylisz.
Julija
O Bože! tobie niech będą dzięki, ježeli się rzecz má jnaczéy:- ję̌eli móy Karolini nie jest rozbóynikiem.

Robert,
Twóy Karolini? - będziesz go sobie chyba w mojéy osobie wyobraz̃ać.

## Julija.

Poczwaro! možnáz z tobaç porównać anioła? - Mo. ¿eszže wymágać, ažebym ciebie wzięła za niego?-

## Robert $\boldsymbol{z}$ dzikościá.

Czemuर́ się do tego ludzie- a sczególniéy płeć twoja przyczynić musiała?

## Julija csule.

Biéduy człowieku!- byłeś zapewne niesczę́liwym w miłości:- zawiodło cię zaufanie w enocie:-a zgryzoty zatruły całą sczęéliwość twoję ? - Ale takǐe juž straciłeś nadzieję znalezieniá cnoty, - ¿e targász náyświętsze związki ludzkości,- i že jesteś sám dlá siebie niesprawiedliwym? -

## Robert.

Dziewczyno! wzbudzász we mnie uczucia, które já w sobie przytłumić usituję.

## Julijá.

Žál mi cię! - Ale cóź cię pobudziło do tego, zéś mię z łona matki, z łona przyszłego mał̌̌onka mego uwiózt? - Myśliszze, ¿̌e tym postępkiem uléczysz rany duszy twojéy, i zee ci tę nową zbrodnię ludzkość potrafi darować? -

## Robert.

Dlá mnie ju乞̃ wszystko stracone, i tak blizki jestem przepaści;-- zee mię od niéy nic odwiéśdź nie zdołá.Ale cóz̃ robić? - Jǔ̃ się stało!- Nie jeden já na świecie, którym stargáł związki ludzkości, którym się wyzuł z długów obywatelstwa, iktórym się zrzekł tych świętych práw, które mnie natura wráz z z yciem nadała; ažebym užywáł rozkoszy i słodyczy ẑyciá to. warzyskiego.- Gdybym ci opowiedziát historyją ¿yciá mojego: pewny jestem, že choć mię z gruntu nienawidzisz, czułá jednak dusza twoja niezniosłaby te-go:- zapłakałabyś nade mną.- Prawa przyjaźni i miłości były niegdyś drogiémi dlá serca mego.- Zakochałem się sczérze w pewnéy pięknéy dziewczynie; a ta niegodziwá zawiodła mię!- Przyjáciel móy, któremum w zapalczywéy bitwie źycie ocalit, któregom włásnym kosztem wyléczył, któregom po tém przez długi czas $w$ domu noim chowáł i ¿̌ywif, z którym wszystko dzielić gotów bytem: ten był moim zdráycą!- Napadlem jch na wystecpku, i w piérwszym zapale utopiłem szpade w piersiach wiarołomnego przyjáciela.- Chwila ta była chwilą rozstaniá się mego z ludźmi. Tak sprawiedliwą zemstę nazwano

## Tom II.

zbrodnią. Musiałem uciekać przed karą, którą mię ustawy krajowe wszededzie ścigały.- Bojaźńn ta połączoná z przekonaniem niezasłữonéy hańby, jaką mię okryto, przytłumiła we mnie do sczętu wszystkie uczucia ludzkości: - wpadałem z występku w występek, ze zbrodni wabrodnią:- niesczę́sie i rozpacz zgromadziły mi towarzyszów: i já - zostałem- rozbóynikiem.

## Julija.

Z̛ál mi cię biédny Robercie!

## Robert.

Ktoo̊ mi teráz powróci moję wesołość? - kto tyle lát nędznie straconych?-

## Julija.

Zaczniy dobrze czynić; a wdzięczność wszystko ci wynagrodzi.

## Robert.

Przestańmy o tém mówić, Julijo! - ty, jak widzé, zmiękczyćbyśs mię polrafiła.

## Julija.

Niémaszzie jǔ̌ dlá ciebie žádnego ratunku? -

> Robert oduracajqc sie.

Andzielo! rozkáz ludziom, ǎ̌eby się gotowali do podróźy. - Niech ponapawają konie:- pojedziemy!-

Andzielo.
Czegóz herszcie tak jesteście smutni?

## Robert.

Posępnością náysnadniéy zarazić się možná. - (do

Julii) Julijo! zaniecháy twojego smutku!- Czas namyśleniá kończy się dlá ciebie w kniejach Otrantu:tam albo zostaniesz moja, albo -

## Julisa na stronie.

O Bože! w tobie tylko i w Karolinim pokładám nadzieję ratunku!

## SCENAV.

## Karolini w ubiorze chtopshim, Dzirolamo i Ci sami.

## Dzirolamo.

Herszicie! ten chłop dopraszát się koniecznie, azeby z wami mógł mówić.

## Robert.

Sczególnieyszy człowieku! ty jesteś piérwszy, który mię szukász, gdy tym czasem wszyscy zdaleka mię omijają.- Czegóź Źądász ode mnie?

Karolini.
Ratunku, náyłaskawszy Panie!- Jestem náynie-sczęśliwszy!- Grad wybił mi w przeszłym roku zasiéwy, 一 nawałność zmuliła mi winnicę; a nieǔ̌yty ekonom domagá się po mnie bezwzględnie zwyczaynych czynszów i danin. Winienem do skarbu dwadzieścia cekinów; ą̌e jch nié mám z kąd zapłacić: chcą mi zagrabić móy dziedziczny kawalek ziemi, i sprzedadź na zapłacenie długu.- O Bozée! zmiłuy się nade mną! ty tylko widzisz niewinność moję! -

## Julija.

Dopomóź mu Robercie, ježeli možesz.
thic hand Robeat podajac kieske.
Oto mász Julijo trzydzieści cekinów! - Dáy mu; gdyz̃ já sám osobiście niecheę nic czynić dobrego.

## Julija.

Nęz wám, dobry staruszku!-- weźcie te piéniądze, jdźcie i zapłaćcie, coście dłuźni skarbowi; a jak wám czas pozwoli: niezapomniycie o ratunek dlá muie niesczę́liwéy westchnąć do Boga.
$\mathrm{K}_{\text {arolini odbérajac lieske, na stronie. }}$
Nieturbuy się Julijo!- Karolini jest niedaleko ciebie. - (gtośno) Zawsze się za wás modlić będee, piękná panno!- Zawsze będę wzywáł dlá wás błogosławieństwa Bozkiego!

> Robert.

Jdź starcze! jû̃ mię nudzisz.

## Julija na stronie.

0 Boze! - to on! - Žeby mię tylko to gwałtowne bicie serca nie wydało!- (ğớno) Jdźcie ju乞̃, jdźcie staruszku; gdyz̃ i my wkrótce ztą ruszymy:- niepráwdą̃ Robercie?

## Robert.

Tak jest, natychmiást.- Daléy chłopcy, zbiéráycie się!-

## Karolini.

Jescze ráz Bóg wám zapłać!- (odchodzi)
Julija na stronie.
Zbližá się juर̌ chwila wybawieniá mego!- O Boz̃e, niewypusczáy go $z$ opieki twojéy!

## SCENAVI

## Ci sami prócz Karoliniego i Dzirolamy.

Robert.
A co, Julijo! czy jesteś teráz spokoynieyszą usczęsliwiwszy tego starca?

Julija.
Twárz moja náylepszym jest świadkiem, o jle spokoyność moja powiększoną została.

## Robert $\approx d z i k o s ́ c i a ́ . ~$

Przeklęcie!- Zrzekłbym się teráz wszystkich skarbów świata; gdybym wiedziát, \&e niémi zdołám odkupić te czasy, w których po wykonanym dobrym uczynku wesoły i przyjemny uśmiéch twárz moję záymowát, a dasza náysłodszą poiła się rozkoszą! - $\mathbf{0}$ ! to były dlá mnie práwdziwie święte czasy!

## Julija.

Chciéy tylko; a one powrócą.

## SCENA VII.

## Dzirolamo i Ci sami.

## Dzirolamo na stronie do Roberta.

Herszcie! jesteśmy zdradzeni. - Ten chłop nás wyśledzit, który tu był przed chwilą. Zrzucił z siebie maskę; a já z trudnością tylko zdołałem mu uciéc.Mnóztwo strzelców sypie się zewsząd śpiéwając i wy-krzykując.- Karolini i Julija, Julija albo śmierć jest hasłem jjch okrzyków.- ( $W$ tém styszéć się dajq w od-
legtości wystrzaty karabinowe) Otóž się juर̌ z nimi piérwsze nasze spotykają czaty!

## Robert.

Daléy braciá!-wy, którzyście mi potyle razy przysięgali wierność ą́ do śmierci: teráz czas! teráz mię o niéy przekonáycie!

Wszyscy w dzikiém zamięszaniu.
Zdrada! zdrada!

## Robert.

Andzielo! ty zaprowadż Juliją do jaskini, i tam jéy strzež.

## Julija na stronie.

O Boze! wysłucháy modły moje!- (wchodzi do jaskini. Andzielo z dobytym pataszem staje przed jaski-niq.- Wraawa sieq ablỉá: stychać odgtosy trąb myśliwskich i coráz gestsze wystrzaty).

## Robert.

Z rospaczą teráz bić się musimy!-Kto nié má ochoty walczyć do śmierci: ten zaráz niech się oddali!(wchodzina wyzsze mieysce, a obeyżrzawszy się) Przeszło po trzech wypadá jch na káždego z nás; - lecz kto nieprzyjáciela liczy:- ten juž pobity!- Lepiéy, braciá! ¿̌e legniemy we wściekłym zapale bitwy, ni乞̂ žeby nás mieli na rusztowaniu licznéy ciekawych zgrai wystawić na widowisko. - Chceciež się bronić do ostatniego? (ztazi z tego wywyisszeniá)
$\mathbf{W}_{\text {szyscy. }}$
Bronić! do ostatniéy kropli krwi będziemy się bronić!

Robert.
Daléyže! - Jdźmy doświadczyć sczęściá! - Kto herszla kochá, ten jdzie za nim!

Wszyscy.
Na śmierć nawet jdziemy wszyscy za tobą! (wywija$j{ }^{2}$ pataszami).

## Robent.

Dobywszy patasza śpieszy z rozbóynikami drogaz prowadzack przez skaty. - Tym czasem Karolini w ubiorze strzeleckim na czele strzelców zachodzi jm tyt wedle skaty. Drugá część strzelcóv przedzièrá się $z$ drugiéy strony przez kráki $i$ bezdroża. To spostrzegtszy Robert, wracá $\approx$ killioma bronüc przystepue do jashini.- Tu žwawá wsczyná się bitwa. - Wtéy saméy chwili pokazuja się także na shatach strzelcy valczacy z rozbóynikami.

## Karolini śmiato nacièrajqc.

Poddaycie się! juž jesteście otoczeni!
Rozboynicy.
Žáden! - đ̌áden się nie poddá!

## Strzeley.

Karolini i Julija!
Robert w groźném uniesieniu.
W piekle wám ją oddám!
(Strzelcy zaczynaja przemágać rozhóynikóo, i po jednemu do poddawaniä się zniewalać).

## Robert.

Czylií całe piekło sprzysięgło się dziś na mnie, ažeby mię pokonać! - 0 wściekłości dodáy mi sity $\mathbf{i}$ mocy!-

## Karolini naciérajqe na Roberta.

Poddáy się :-Zaciętość twoja jǔ̃ ci się na nic nie przydá.

## Robert.

Wpadá do jaskini, - wywtóczy Julija za ręke, a wy-

> wïqc nad nia pataszem.

Jeźli nie pozyskám ułaskawieniá:- natychmiást ją zabiję.

Julija omdléwając.
Zginęłam!

## Karolini pomięszany.

Mász je!- Tobie i twoim towarzyszom przyrzékám ułaskawienie! - Oddáy mi tylko Juliją.

Robert.
Czyjém jmieniem przyrzékász?

## Karolini.

Z nadstawionym do odsieczy pataszem zblizá się do Roberta, i powiadá mu coś cicho,- po tém gtośno

Przystajesž̌e na to?
Robert pusczajac Julija.
Towarzysze! poddáycie się, i dziękuycie przeznaczeniu, žeśmy się w jego dostali ręce!- On nám przyrzekt ułaskawienie. - (Reszta valczących rozbóyników rzucá broń).

Karolini ściskajaqc Julijq.
Tyś znowu moją! - O Julijo! dwakroć odkupioná náymilszá Julijo!- Któž się jescze powáźy wy drzéć cię z rąk moich?

Julija.
Nieśmiem - niegodnám nawet spoyźrzéć ci wo-czy:- nowém przeciw tobie przewiniłam podeyźrze. niem.

Karolini.
Zapomniy przeszłości, gdy nám się sczęście teráz tak mile uśmiéchá. - Dziś jescze sprowadzę na łono matki náyukochańsze dzieci. - Wracáymy więc do miasta w tryumfie, wracáymy z radością!- Kráy wolny od rozbóyników, Julija w rękach moich!

Wszyscy.
Niech ¿̊yje Wielki Karolo Karolini! (odchodza)

## SCENAVIII.

Teatr się zmieniá w przysionek vięzieniá.

## Laura zakwefioná, Przewodnik zakapturzony, potém

 Rynaldo.
## Laura.

Dokąd mię prowadzisz? - mów! ani na krok daléy nie póydę!

## Przewodnik.

Nic nie móviąc oddaje jéy klucze, i pokazuje na drzwi więzieniá.

## Tom II.

Jeźli się nie mylę - tu zapewne jest więzienie Rynalda. O Karolini, dotrzymujesz mi więc słowa!

> Przewodnik.
> Potakuje jéy skinieniem gtowy.

## Laura.

Rzucá sięz radościq do drzwi, a otworzywszy je, rozmowe następujaca prowadzi udanym gtosem:
Rynaldo!
Rynaldo wychodząc z więzieniá.
Kto jesteś kobiéto?

## Laura.

Jestem tą, którá cię kochá. Przyszłam cię uwolnić. Oto są klucze od twoich kaydan: bierz i otwórz je/sobie. - Nieprawdaz̃ móy niemy przewodniku? -

Przewodnik.
Potakuje gtowq $i$ odchodzi.

## Rynaldo zrzuciwszy kaydany.

Czém kolwiek jesteś, łaskawá jstoto! aniołem czy kobiétą, powiédz: kto zlitowál się nad losem moim? komu winienem wolność?

## Laura.

Moźny, lecz tobie nieznajomy człowiek kazát cię uwolnić.

## Rynaldo na stronie.

A więc ten zgrzybialy starzec niezwodzit mié.

## Laura.

Mász jednakže wiedzieć o tém, že tylko pod warunkiem otrzymujesz wolność.

## Rynaldo.

A to pod jakim? -

## Laura.

Mász się zrzéc Laury i ustąpić ją Rządcy, któremu ona przed chwila dobrowolnie oddała reckę.

Rynaldo.
Stóy, zdrayozyno!- Oddáy mi moje więzy!- Bez Laury niechcę bydź wolnym.- Nie, to bydź nié može, ǎ̌eby się Laura miała kiedy stać powolną dlá Rządcy. Mnie ona tylko jednego kochá.

## Laura.

Nie znász jescze kobiét. - Jch gust co moment się odmieniá.

## Rynaldo.

Przestáń miotać potwarzy; gdyž nadto dobrzé znám szlachetne serce Laury.

## Laura jescze udanym gtosem.

Zobaczymy.

## Rynaldo.

Jažbym się miát zrzéc Laury? - Nie, tego nieuczynię; chociážbym nawet wiedziát, ze mię juž Laura nie kochá:- já jéy nieporzucę!- A chociáz̃ zostanie maržonką Rządcy:- já przecię̃ kochać jéy nie prze-stanę:- do grobu nawet wierność jéy z sobą zanio-
sę.- Niech widzi stałą miłość moję: niech ją wynędznioná postać moja wszędy ścigá! - Nie wyydę z więzieniá. - (zwracá się na powrot)

Laura naturalnym siwym gtosem.
Náyukochańszy Rynaldo!

> Rynaldó.

Bože! cóz̃ to za głos!- Lauro! moja náydrožszá Lauro!- Czyś to ty? -

## Laura odstaniajgc liwef.

Nie mylisz się - já to jestem, já drogi Rynaldo!
Rynaldo ściskając ja.

Znowu mi wolno przycisną́ cię do serca mego!-- Lauro!- znowu mię otáczają twe śniéźne ręce!Słodki twóy oddech mięszá się z moim, - znowu czuję to mocne bicie serca twojego!- Niejestźe to tylko snem? -

## Laura.

Nie! - Laura ściská cię na jawie.

## Rynaldo.

Ale któz̃ cię tu przyprowadzit? - Co znaczy to sczególnieysze zjawienie się tyoje? -

## Laura.

Przyszły twóy szwagier posłát mię tu. Na jego rozkáz oddano mi klucze od twego więzieniá.

## Rynaldo.

Jakie§ on má znaczenie?

## Laura.

Tego nikt nie wié. - Ale póydź, śpieszmy do stęsknionéy matki twojéy.

Rynaldo.
Z jakąz znowu rozkoszą zaczynám oddychać! - Zdaje mi się, že się cały świat nowémi dlá mnie przyodziát wdziękami.

## Laura.

O Rynaldo! jlęé já to rzeczy mám ci do opowie-dzeniá!- Los siostry twojéy nową twe serce napełni radością!- Lecz chodżmy, wyydźmy z tego sie* dliska nędzy i płaczu -

## Rynaldo.

A śpieszmy do przybytku miłości sczęściá! (wychodza).

## S CENA IX.

## Pokóy Margrabiny de Kanetolo.

## Margrabina i Albirono.

## Margrabina.

Godzina za godziną upływá, - tyle juž czasu przeszło; - a náymnieyszéy dotąd nié mámy wiadomości.

## Albirono.

Lecz to pewná, že się jéy przecię̃ doczekamy.Oni mu nie uydą,- on jch wszędzie znáydzie.

Margrabina.
Niebyłeś oycem: - nieznász więc téy zgryzoty, któ-
rą czuje serce macierzyńskie po ŝtracie dwoyga dzieci razem.

## Albirono.

Nié masz się tu o co martwić. Zginęty prâwda; lecz zginęły dlá tego tylko, az̊eby się tym sczęśliwszémi znalazły.

## Margrabina.

Dáy to Boze! - Ach, jak to teráz głucho bez nich w domu moim ! - O Albirono, nigdy tego Panu niezapomnę, žeś mię w náysrožszém niesczęściu mojém nieodstąpił, - i $̌$ éeś mię w ten czas, gdy mię juž wszyscy opuścili, sám jeden cieszył i rozweselát.

## Albirono.

Racz mi tylko Jaśnie Wielmožná Pani zalécić Ka-roliniemu:- niczego więcéy niebędę pragnąt na świecie.

## Margrabina.

Czyź ten Karolini nigdy niezrzuci maski, pod którą się przed nami ukrywá?

## Albirono.

W ten czas ją zrzuci, gdy dopnie zamiarów swoich:i jle domyślać się mogę:- može jescze i dziś.

## Margrabina.

A przecie ¿ jescze nie wracá.

## Albirono na stronie.

I na mnie juž poly bijaç - Wolátbym náyzawilszéy sprawy zrobić wywód.

## Margrabina.

Ale gdyby się spóźnit, - albo gdyby się za mylnym udát śladem: - o Júlijo, Julijo! já bym tego nieprzežyła.

## Albirono.

O tém ani myśléć nie náležy, zéeby się spóźnił albo za mylnym udáł śladem:- nigdy on jescze do zamierzonego niechybit celu.

## Margrabina.

Słyszę jakieś sztukanie.

## Albirono.

Ktoś jdzie do nás po wschodach.- Teráz, Margrabino! pewnie się czegoś dobrego dowiemy!-

## Margrabina.

Serce zaczyná mi bić gwałtownie:- czuję w sobie nadzwyczayną niespokoyność: - czegóż jescze mám się spodziéwać lub obawiać?

## SCENAX.

Jednémi drzwiami wbiegá Rynaldo i Laura, drugiémi Karolini i Julija, i rzucają się w objecia matki.

## Rynaldo.

Matko! já jestem wolny!

## Julija.

O mamo, moja náyukochańszá mamo! já znowu na twojém łonie!

## Margrabina.

Synu móy! córko moja! - teráz niech umrę- niech umrẹ w téy chwili náysłodszéy roskoszy!

Albiruno.
A co? niepowiedziáłžem Pani Margrabinie?

## Laura.

O Stwórco!-

$$
\text { Karolinı. }^{\text {and }}
$$

Ty się cieszysz w téy chwili widokiem sczęściá cnotliwych!-Juz̃ się goście zgromadzają, juz̃ kapłan czeká u ołtarza: raczže juž pobłogosławić Matko tém dwom parom, których losy zostały połączone w niebie. - (Rynaldo iLaura, Karolini i Julija klękajaz przed Margrabina).

## Margrabina.

Tobie Karolini winnám wybawienie dzieci moich: przyymz̊e więc rękę Julii; a Bóg niech cię tak pocieszá w poziyciu z nią, jak ty strapioną pocieszyłeś matkę.-

Albirono ociérajac sobie tzy z ócz.

## Bože błogosłáw.-

## Zastona zapadá.

KONIEC AKTU CZWARTEGO.



## AKT PIATY.

SCENAI.

## Pokóy Della Rokiki.

## Della Rokka i Del Marko.

## Del $_{\text {marko. }}$

Kiedym się tą razą wywinął: - nigdy się juž w tym podobne nie wdám sprawy, chociážbym nawet-i tysiąc pro cento miál zyskać. - A wszakže to oni włáśnie jak do célu chcieli do mnie strzélać.

Della Rokka.
Przeklęcie! - Wszystkie, ale to wszystkie zamysły moje zostały zniweczone!

Del Marko.
Nie darmo to jednak ludzie gádają, ze z duchami złá sprawa.

Wszystkie siły obrócę teráz przecio niemu!
Del Marko.
Jakie siły? - Juz̃ się dlá nás wszyscy zrzekli posłuszeństwa: - juž nikt rozkazów naszych słuchać niechce. $\qquad$
Tom II.

## Della Rokka．

Barydziellego zniewolę tórturą do odkryciá wszy－ stkiego．

## Del Marko．

A wszakže Barydziello jǔ̃ wolny！－na włásne o－ czy widziałem go na rynku．

Della Rokka．
Wszystko，jak widzę，sprzysięgło się na moje nie－ sczęście！－Ale jescze to nic－jescze já jestem Rządeą． Del Marko．
Jmię cị tylko jescze zostało，móy bracie！ale rzą－ dy twoje juた się skończyły．－Karolini wytępił ro－ zbóyników；a lud wynosi go za to pod niebiosa；two－ je zaś jmię－stało się przedmiotem wzgardy u wszy－ sthich．－Nié ma co w bawelné obwijać；－ale biada nám，jak się to do Monarchy doniesie！

## Della Rokka．

O náymilszy Del Marko！－Tą tylko jescze razą do－ dáy mi rady；a ta niech będzie jaká chce：－chociážby nawet była radą náywiększéy rozpaczy！

Del Marko．
Chociážbyśs mi dawát wszystkie skarby świata；to－ bym ci jů̃ niedoradzát．－Wszystko złe zawsze się na mnie oprze．－Jescze się nikt do ciebie tak zblizka niezłožył，¿eby się koniec strzelby $z$ końcem nosa twe－ go stykát；－a mnie to przeklęte sczęście juz̃ dwa ra－ zy spotkało．－Dwa razy byłem o ciebie bliziszym śmierci niz̃ ¿̃yciá；a za káźdą razą taką okryto mię hań－
bą，j乞̃ wystawiony pod pręgierzem większéy odniéść bym nié mógt．

## Della Rokka．

Więč̌e to ity chcesz mię jû̌ opuścić？
Del Marko．
Cóz to má do tego？－A po tém－juž my się na nic sobie nieprzydámy！－Gdzie szatan rządzić zaczął， tam nasze rządy ustały．

## Della Rokka．

Niecnoto！－Sám wplątałeś mię w te sidła；a te－ ráz，gdy się z nich wywikłać nié mogę，teráz mię po－ rzucász．

## Del Marko z przehasem．

Zwyczayną nagrodą świata jest niewdzięczność．－ To piękne złotko，którém dlá ciebie poświęcił：－ to niebezpieczeństwo ju乞̃ ju乞̃ spotkać mię majaceéy śmierci，na którém się dlá milości twojéy po dwakroć narazit：－na jnne przeciez̀ zasługiwałoby względy； jle źe za káźdą razą nie na trzydzieści lát íyciam so－ bie ukrócił．

## Della Rokka．

O bodáybym teráz mógł pęknąć z wściekłości！

## Del Marko．

ŹZyczyłbym ci，przyjácielu，zą̌yć jakie lékarstwo， ǎ̌ebyś na \＆ółciową niezachorowáł gorączkę．

## Della Rokka．

Haniebná tylko ucieczka mǒ̌e mię jescze ratować．

I to jǔ̃ zapóźno. - Jle się domyśléć mogę: pod dobrą jesteśmy stražą: - do zamku pusczają práwda káźdego;- ale z zamku nikogo.

## Della Rokka.

A więc zginęliśmy bez nadziei ratunku.
Del Marko.
To fraszka! - gdybym byt tylko moje piéniądze poodbiérát; bo já niebędę́ mógł nawet spokoynie umiérać, dopóki choć trzy grosze długu u kogo mieć będe.

## Della Rokia z rozpaczq.

Także więc zabrnąłem niesczęśliwy! - $\mathbf{O}$ jakžem był nieroztropny, Žem ci tyle wrádzy nad sobą pozwolit! - a ty niegodziwy nadu乞̌yłés powolności mojéy, i hytrém pobłǎ̌aniem namiętnościom mojém wiodace mię z niecnoty w niecnotę: - wydarteś mi spokoyność, sczęście i sławę.

Del Marko.
Móy Bože!- Czyliž podobuá, ažebym já to uczynit?

## Della Rokka.

Ty, ty jesteś przyczyną wszystkiego!- Zabrnąwszy sám w piekle po uszy, zwábiteś mię do siebie, az̃ebyś mię z sobąa w tę przepaść wciągnąt.

> Del Marko.

O tak! - teráz wszystho na mnic! - Ey, ey przyjácielu! przecie乞̃ się to tak niegodzi. - Tegom się po
tobie nigdy niespodziéwát. - Twoje sczę́sie bardziéy mię zawsze obchodziło, niž moje włásne.- Niewdzięczny! zawiodłem się na twojéy przyjaźni.
Delia Rokka.

Milcz, zdrayco! ježeli niechcesz, ažebym się targnął na ciebie! - Twe wykręty i matactwa uwiodły niewinne serce moje!

$$
\text { Del }_{\text {EL }} \text { Marko }^{\text {andul }}
$$

Kto niechce, ten się uwiéśdź nie dá.- Uspokóy się, uspokóy!-Jescze nás wyratują moje złotem napełnione szkatułki.

## Della Rokia.

Nędzná to ucieczka!

$$
\mathbf{D}_{\mathrm{EL}} \mathrm{M}_{\mathrm{ARK}} \text {. }
$$

Ztoto má wszędzie oczy na siebie! i ten niezwycię̨́ony Karolini musi przed tém božysczem zgiać kolano, chociážby niewiedziéć czém był na świecie.

> Cuszan Della Rokкa.

Czéméeby był - jeźli nie awanturnikiem.
Del Marko.
A chociážby był i czarownikiem!
Della Rokka. mandaber aok
Moz̃e łotrem, - a može téź i szpiegiem. -

$$
\text { Del }_{\text {EL }} \text { Marko. }
$$

Wiesz co bracie? - moglibyśmy go oddadź pod Sąd.

$$
\text { Della Rokka. }^{\text {Rent }}
$$

Milcz! ten człowiek cnotliwszym jest od nás!

Del Marko zuniesieniem. if yigia vinlal
Piękná mi cnota! - buntować Iud przeciw zwiérzchności, zachęcać go do nieposłuszeństwa ustawom, odciągać sług sprawiedliwośei od pełnieniá obowiąz-


> S C E NA II.

## Lódowiкo i Ci sami.



## Wchodzi nágle, i przerywá Del Markowi mowę

Mości Panowie!- Pán móy Karolo Karolini prosi Panów na wesele.

## Della Rokka na stronie.

Ta zniewága jest dopełnieniem jego zuchwalstwa,(giośno) Przyydziemy, ažeby nie sądził, že się go lękámy.

## Lódowiko.

Mám rozkáz, ažebym Panom towarzyszył.

> Della Rokka zuniesieniem.

Przeciez̃ moz̃e nie ze straz̃ą.
Lódowiko. ithal vilatisorla. $f$
Coś podobnego.

## Della Rokka.

Kto jest twóy Pán, ée w zuchwalstwie swojém otém nawet śmié zapominać, ¿̌e jestem Rządcą? -

## Lódowiko.

Jest to człowiek, który by tego nigdy nieuczyuit, gdyby do tego nié miál prawa.

## Del Marko na stronie do Della Rokki.

Pozwól bracie! moz̃e się nám udá, \&e go ułagodzi-my.- (gtośno do Lódowilia) Wiész co, przyjácielu! wina, przedniego wina, Muskato di rifosko, które, jak ci wiadomo, rośnie ponižéy wulkanu Wezuwijusza, wypijemy po kieliszku.

Lódowiko.
W pewnych okolicznościach niezwykłem pijać wina.
Del Marko.
A to kiedy?

## Lódowiko.

Gdy mię niém taki częstuje, który więcéy má podobieństwa z łotrem, niž dwie krople wody między sobac.

## Del Marko.

Mnie się zdaje, že się jǔ̃ známy.-

## Lódowiko.

Tak jest - w owéy karczmie - gdzie to ów kupiec z Palermu. -

Del Marko.

- Stóy przyjácielu! człowiek ulegá róžném okolicznościom. -

Lódowiko.
Jakže? - póydzieciež Panowie? - Zgromadzenie jǔ czeká.

Del Marko.
Darmo! - gdzie przeskoczyć nié moz̃ná, tam podléźć náležy.

## Gidatit mhtot Della Rokka.

Zobáczę przynáymniéy, czy się duma jego przed godnością moją nie unižy, i czy będzie tak zuchwałym, ažeby się śmiát targnąć na móy urząd. (odchodzų)

## S C E N A III. ait of curyiqua

## Pokóy Margrabiny.

## Margrabina i Rynaldo.

## Margrabina.

Jakže, móy synu? odkryłže ci swoje znaczenie?

> Rynaldo.

Juz̃ wiem, kochaná Matko!- Teráz dopiéro možemy się nazywać sczęśliwymi! - Niebo nadgrodziło nám sowicie wyciérpiane zgryzoty.- Świetność rodu naszego na ostatniéy gałązce jego odrodziła się na nowo.

## 

Jm daléy, tém bardziéy wszystkiemu dziwić się muszę. - Pán Kolonna i Santa-Krocze, ci náywięksi Magnaci w kraju naszym, zasczycają nás w téy uroczystości obecnością swoją; a wszyscy są dlá niego z náywiększém uszanowaniem.
whos fastanas

## Rynaldo.

Gdy mi práwdziwe swoje wymienił nazwisko, przejęty uszanowaniem oddałem mu mimowolnie pokłon. W tém przyskoczyl, przycisnąt mię do serca swego, i przyrzekt, ̌̌e mi na niczém zbywać nie będzie.

## Margrabina.

A więc i ty zadř̌ałeś przed jego jmieniem?-0 nietay̌̌e jǔ̃ przede mną znaczeniá jego!

Rynaldo.
Nié moge wyjawić:- dałem mu słowo. -
Margrabina.
Więc milcz :- To rzecz niedopojęciá! -

## S CENAIV.

## Laura i Julian w godowym stroju, i Ci sami.

## Rynaldo.

Julijo! staráy się coráz bardziéy podobać przyszłemu małžonkowi twemu:- szlachetnego zaiste dostajesz mę̨́a. Dola nasza zawisła odtąd zupełnie od sczęściá twojego.

## Julija.

Czy wiész juž, czém on jest? -

## Rynaldo.

Wiem. - O Lauro! kto by się mógł byt spodziéwać, že chwila sczęściá naszego tak blizko!

## Laura.

Cóź to za osobliwszy człowiek z tego Karoliniego!wyrazić nawet nie umię, co dlá niego czuję! - Radabym się mu rzucić do nóg i prosić o przebáczenie, ziem tyle razy tak nie ludzko o nim sądziła, - iem go nawet za rozbóynika poczytywała.

Tom II.

## - Rynaldo.

Wszystko ju\%̊ przeszło; a sczęście w całym blasku przyświécá miłości naszéy. - O za práwdę! pojąć się nawet dziśs nié mogę z radości!

## SCENAV.

Margrabina, Laura, Julija, Rynaldo, Kolonna, Santa-Krocze i wielu junych Gości.

## Kolonna.

Pozwól Pani Margrabino! ažebym naprzód Pani, a po tém jéy godnéy córce jmieniem całego zgromadzeniá tych świetnych powinszowáł związków, w które dziś wchodzi.

## Margrabina.

Niewiedząc dotąd, czém jest Karolini, tyle pokładám zaufaniá w íyczeniach Jaśnie Wielmožnego Pana, ze od téy dopiéro chwili związki córki mojéy za świetne poczytywać zaczynám.

> Santa - Krocze.

- Niech Pani Margrabina będzie zupełnie o tém przekonaną. - Ale gdzie nám siẹ Pán młody tak długo zabawiá? -


## Rynaldo

Skoro się goście zeydą, będę miát honor zaprowadzić wszystkich do ogrodu; a tam-i on przybędzie.

## Margrabina

Ale co Rrządca powié, gdy się dowié o tém?

Rynaldo.
J on jest zaproszony, - będzie świadkiem.
Kolonna
Ju\% co dlá niego dzień dzisieyszy pewno niebędzie uroczystością.

$$
\text { S }_{\text {anta }} \text { - Krocze. }
$$

Zaiste nie!- Widok tryumfujaccéy cnoty staje się zawsze goryczą dlá zbrodni.

Margrabina.
Já mu wszystkie przebaczám krzywdy, które mnie wyrządzit.

## Lódowiкo.

(Wchodzi, i powiadé coś Rynaldemu do ucha)
Rynaldo do gości.
Czyjá łaska! - proszę teráz do ogrodu! - W krótce zasłona opadnie, i wszystko się wyjaśni, co dotądzagadką było. (Wychodza)

## S CE N A VI.

Ogród przepysznie oświécony.- Wszrodku stoi na postumencie popiersie Julii prayozdobione kwiatami: obok postumentu po prawéy stronie Amorek traymajucy w rękach strzate z naciagnionym tukiem, po lewéy drugi, który grá na lutni:- na stopniach pára karmiacych się gotębi; a w szrodku postumentu napis transparentowy "Mı́oścı 1 Cnocie: -" dwanaście panien z girlandami zkwiatów otaczajace ten widok za odezwaniem się muzyki zaczynaja taiczyci.- Weza-
sie tego tancu osoby teq sztukę shtadajace przychodzą párami, i stawajq w porządku: między niémi od przudu staje Della Rokka 1 Del Marko.- Gdy taniec ustát:

## Della Roka na stromie.

Co. za szlachetne zgromadzenie! - (gtośno) Santa-Krocze! Kolonna! - to i Panowie tu jesteście! a gdzieź jeszcze wielewładny Pán młody? -

## Kolonna.

Tak jest, i my tu jesteśmy $z$ tém przekonaniem, đ̌ebyśmy nigdzie z większym dlá nás zasczytem znáydować się nié mogli.

## Del Marko do Della Rokki.

Jle to tu musieli na to wysypać piéniędzy! Gdzie tylko spoyźrzysz, wszędzie widać rozrzutność, przepych i zbytek! -

## Della Rokka.

Tylko naczelnika do téy uroczystości jeszcze niedostaje. - (do gości) Zniewolony będę przeprosić zacne zgromadzenie, ǐe mi Pán-młody będzie musiát naprzód na moje pytania odpowiedziéć!
$\mathrm{D}_{\text {EL }} \mathrm{M}_{\mathrm{ARKo}}$ na stronie do Della Rokii tracając go.
Juर́ co to, to zupelnie nie w swoim czasie. Pokora byłaby teráz náylepsza..

## Della Rokka dumnie

Czy nie widzisz, ¿̌e go jeszcze nié ma? Može się juz̃ nawet (thnięiy wyrzutami sumieniá) wynióst potajemnie $z$ miasta.

Rynalido.
Domysły Pańskie są mylne. W krótce on Panu odpowié; ale odpowièdź jego będzie groźná.

Della Rokka.
Bezczelny! a tobie kto się powážył otworzyć więzienie?

Karolini otulony ptásczem wchodzqc nágle.
Já, já kazałem go uwolnić. (do gości) Szlachethe zgromadzenie raczy darować, ziem się tu stawit nie $w$ weselnym ubiorze.

## Del Marko na stromie.

Jle razy go zobáczę za káżdą razaç przechodzi mi dreszcz po skórze.

## Della Rokka.

Teráz mász mi odpowiedziéć, o co cię jako Rządca zapytám.

## Karolini.

Gotów jestem na wszystko odpowiadać tak zie zupełnie zaspokojonym będziesz.

## Della Rokka.

Kto jesteś?

## Karolini.

To pytanie zostáw na koniec. Teráz pytáy się o co jnszego.

## Della Rokka.

Otóźz to ten awanturnik, który przez podłe przekupstwa i matactwa dlá tego tylko na swoją stroné przeciągá serca obywatelów, ažeby jeh tym sna-
dniéy przeciw ustawom i jch wykonywaczom oburzát, który się bexprzykładném zuchwalstwem mnie i mojém rozkazom sprzeciwiá: - który zbrodniarzów z więzień wypusczá: który się samowolnie za poszrednika między mną a pospólstwem narzucá.

## Kabolini.

Czy skończyłeś juz? - Dobrze! - Teráz ty mnie posłucháy! - Chociáźbym nawet więcéy był uczynił niź to, o co mię obwiniász: mimo to byłbym jescze tak niewinnym; jak gdybym był nic nie uczynit. - Lecz gdyby tobie przyszło policzyć te tzy, któreś niewinnym wycisnął: - powrócić wszystkim tę spokoyność, którym ją nielitościwá dłoń twoja wydarła: - gdyby ci przyszło uléczyć te rany, któreś zadát niesczę́liwym w czasie urzędowaniá twego: niedáłbym ci na ten czas rozbóynictwa mojego za twóy szumny tytuł rządcy. - Gdyśs ty przemocą wydarte marnotrawił skarby: gdyś się poił łzami niesczęśliwych: i gdyś się cieszył jękiem poddanych sobie: - w ten czas já potajemnie nie jedno zasczépiłem sczęście: nie jednéy matce wrócilem syna, nie jednéy kochance oblubieńca. Przepędzałem bezsenne nocy: walczyłem $z$ wichrami i niepogodą, naražałem me piersi na zdradzieckie \&́elaza rozbóyników : poświęcałem włásną spokoyność moję. - Nieráz schańbiony nazwiskiem zbóycy, niewinnie ściągałem na siebie złorzeczenia i przekleństwa; a to wszystko dlá tego jedynie, aźeby się przedrzéć w náyskrytsze zakąty i odkryć práwdziwe źrzódło nędzy i ucisku Saluzyjanów. - Teráz mię mász przed
sobą; mász świadków moich czynności: teráz mię sądz!

## Della Rokka.

Kto cię upowažnit do tego, coś czynit?
Karolini.
Ludzkość uciśnioná - i Krỏl.

## Del Marko na stronie $^{\text {mat }}$

Biada, biada nám teráz!

## Kabolinl.

Oddáy teráz Królowi poddanych jego tak, jak ci jeh powierzył: - oddáy Mu jch tak sezę́sliwych i tak do Niego przywiązanych, jakimi byli!

## Della Rokka.

Kto jesteś, ¿̌e się wáfysz tak zuchwale do mnie przemáwiać?
(Tu stychać wystrzaly $\approx$ armat i radosne ohrzyki ludu)

## Lud za kulisami

Niech íyje Xią̌e! - Niech íyje nowy Rządca! Karolini.
W szród tych ohrzyhóv arzucía z siebie ptàscz, i staje w galowym Xiqzęcym ubiorze

Jestem Xiąže Karolo Ossuna, Rządca Królewski tu przysłany, ažebym spokóy i sezęście przywrócit Saluzyjanom, a ciebie zasłǔ̃onéy wydáł karze.
$\mathbf{D}_{\text {El }}$ Marko $^{\text {prayklefnaquszy przed Karolinin. }}$
Twóy Panie unizony sługa, piérwszy przysięgá ei wierność i posłuszenistwo.

## Julija na stronie.

O co za sczęście!
Margrabina podobniezs.
Jakiež wyrazy zdołają okréślić uczucia moje!

## Karolint.

Della Rokko! Della Rokko! nie chciałem twojéy zguby. Nieznany od nikogo, sześć miesięcy przepędzitem w blizkości ciebie, i byłem świadkiem wszystkich postępków twoich, a gdziem się tylko obrócił: czy do náyokázalszych pałaców, czy pod náylichszą strzechę: 一 wszędzie ználazłem ślady niegodziwości twoich. - Słowem, nie ználazłem ani jednego ustroniá, gdzieby ci błogosławiono; ale wszędzie narzékania i przekleństwa.

## Della Rokka wskazujge na Del Marka.

Oskaržám tego niegodziwego: - on mię uwiódł, on by do wszystkiego powodem.

Del Marko.
Jaśnie Oświécony Rządco! czy podobná, ą̌eby jemu wię̌yć.

## $K_{\text {arolini. }}$

Wiem já, komu mám wié̌yć, a komu nie! -Obudwóch wás odeszle pod sąd samego Króla.

## Del Marko.

W cóz̃ się teráz tyle skarbów obróci, które z taką skrzętnością zebrałem?

## Karolini.

Káżesz sobie z nich uláć posąg, przy którym zdjęte z rusztowaniá ciało twoje pochowają: tym
sposobem uwiecznisz pamiątkę, gdzie zwłoki náywiększego łotra pogrzebane zostały. - (Do stužby swojéy) Odprowadźcie jch! - Roberta sám będę są-dzit.-(Stuz̀bawyprowadzá Del MarkaiDella Rokke) Teráz przezacne zgromadzenie pozwoli, ¿́ebym się ze wszystkiego wytłómaczyl. - Król nasz Náyłaskawszy zarzucony mnóztwem skárg z tego kraju, uznát mię godnym zaufaniá Swego, nadáł mi władzę nieograniczoną, i mianowáł Rządcą Saluzyi. - Nieznany tu od nikogo, częstą odmianę sukien i znaczeniá osądzitem za náydogodnieysze do wyśledzeniá wszystkich źrzódeł niesczẹ́siá publicznego, a mianowicie rozbóyników. Odmiéniając więc co chwila ubiór i znaczenie tułałem się po kraju. Dlá zyskaniá zaś w przypadku potrzebnéy pomocy, bez wyjáwieniá jednak tajemnicy, nazwałem się Karolo Karolini. Wszyscy doświadczeni Urzędnicy wyžszéy rangi mieli pod sekretem udzielone, ze já jestem pod tym nazwiskiem; niẑsi zaś byli mi posłusznymi; ale sami niewiedzieli, dlá czego. Resztę káždy łatwo odgadnąc moze.

## Julija.

Jaśnie Oświécony Xiąze, łaskawy Rządco! Karolini.
Cóz to za oschłe wyrazy! Julijo! Dopełnienie tego, co Karolini przyobiecát, świętym będzie dlá Xięcia obowiązkiem. - Poznałem cię, 一 a miłość twoja, połączywszy się z powinnością stanu mego, dopełniła tego wielkiego dzieła. - Teráz śpieszmy do

Tom II.
16
ślubu!-Náyukochańszá Matko! błogosławieństwo twoje jest zasadą stałości przyszłego sczećsciá naszego.

Margrabina.
Takiém krokom towarzyszy zawsze błogosławieństwo matek, i sczęście Nieba.

## Karolini.

Julijo, drogá Julijo! Kochaná zono moja! - będzieszǐe mi ty słodzić przykre obowiązki urzędu mego? - Znáydę́ já przy tobie co wieczór miłe wytehnienie po trudach dziennych?

## Julija.


Karolini.

Cieszcie się przyjáciele!-Náyubožszy nawet mieszkaniec Saluzyi niech wié, ze dzień dzisieyszy jest dniem

O PZEOBRAŻANIU SIE OWADÓW.


O PRZEOBRAŻANIU SIE

## OWADÓW.

RZECZ CZYTANA NA PUBLICZNÉM POSIEDZENIU TOWARZYSTWA KRÓLEWSKIEGO WARSZAWSKIEGO PRZYJACIÓŁ NAUK DNIA 20. KWIETNIA 1826 R. I W TOMIE 19 stym roczników tegoz̀ towarzystwa umieszczoná.

Pomiędzy náyciekawsze przedmioty Zoologii náležy nie mylnie sposób rozmnáz̃aniá i przeobrázaniá się Owadów. Biorąc w ogólności, wyznać potrzeba, że owady lęgną się z jáy, które w wieku doý́rzałości swojéy składają, i ze po wyyściu z jajá trzem tak wážnym przeobraženiom czyli przemianom podlégają, j̊ jeden i ten sám owád w tych trzech epokach ¿̊yciá swego nietylko zewnętrzną postacią, ale całą wewnętrzną budową ciała, sposobem žyciá i obyczajami jest sobie nie podobny. Wylęgá się z jajá zwykle długą, mniéy więcéy okraģławą jstotą, którą stósownie do niedostatku, obecności i liczby nóg Liszkiq, Wasionkq lub gasienicų nazywamy ( ${ }^{*}$ ). Tę piérwszą epokę
(*) Liszka (Larעa, Larve) má tylko sześć nóg, albo w cale jch nié má, Gąsienica (Eruca, Chenille) liczy nóg więcéy niż
zyciá Owadu možnáby názwać wiekiem zartoczności jego; gdyz̃ w téy piérwszéy postaci niedbając o jnne cele \&̊yciá, zajęty ustawicznén jedzeniem rośnie nadzwyczáy szybko. W téy epoce žyciá owady są náywiększémi pustoszycielami na ziemi. Nié masz ciała organicznego, któreby przed jci \&̌arłocznością bezpieczne było, a pustoszenia jch tym śpieszniéy stają się widoczne, poniewáz są między niémi i takie, które $w$ jednym dniu trzy razy więcéy zjádaja, niiz same wáźą.

Drugą epokę ¿̊yciá owada moźnáby nazwać wiekiem przesycenici. Doszedłszy bowiem przyzwoitéy wielkości w piérwszéy postaci swojéy, przestaje jeśdź, wypróźniá z siebie wszelkie obce ciała i nieczystości, i przybiérá postać zupełnie odmienną od piérwszéy, którą stósownie do ksztáttu Pupkq lub poczwarka zowiemy (*) a w któréy zwykle náymniéyszego nie widać podobieństwa zową postacią, jaką w wieku doyźrzałości mieć powinien. Stán przesyceniá Owadów jest oráz stanem jch bezwładności. Nie przyymują w nim đ́ádnych pokarmów: co większá? małá

[^1]tylko liczba má w tym stanie nogi i ruch dowolny; większá nierównie jlość niémá \&́ádnych zewnętrznych członków, a nie mało nawet jest takich, które w téy epoce ani sladu íyciá nic okazują; gdyž pokryte są twardą jednostayną, rogową powłoką czyli skorupą.
Następuje w reszcie ostatnie przeobrazenie. Następuje stán doyźrzałości O wada ( ${ }^{*}$ ) Na dopiéro opisanéy Pupce czyli bezwładnéy jstocie pẹká suchá powłoka, i wychodzi z niéy Owad w nowéy zupełnie (a gatunkowi swemu włásciwéy) postaci; lecz wychodzi wilgotny, z wietkiémi, w tysiączne fáłdy i zmársczki pomiętémi skrzydłami. W krótce osechł skrzydła wyprostowát; a poczuwszy się na mocy, rzucá się w powietrze, i szuká dalszego przeznaczeniá swego. Szuká towarzysza žyciá dlá párzeniá sié z nim, i złozéniá jáy na nowe pokolenie gatunku swego. Epoka doyźrzałości Owada jest epoką náyokazalszéy piękności jego. Jedne świetnością metalicznego połysku, drugie doborem pięknych i záymujących kolorów w ubarwieniu, jnne dziwacznością ksztáłtów przyczyniają się nie mało do ozdoby i urozmaiceniá śwịata. Ten jednakz̃e stán jch świetności trwá bardzo krótko. Samce pospolicie zaráz po odbytém párzeniu się; samice zaś po zniesieniu jáy kończą zawód íyciá. Nié mają więc téy pociechy, ą̌eby potomstwo swoje oglądały, chociáz o nie tak

[^2]są troskliwe, ie zawsze w takie mieysca jaja swoje znoszą, w których wylẹgłe liszki gotowy pokarm dlá siebie znáydują. Od téy ogólnéy reguly wyjęte są tylko Mrówhi, Pszczoty i jnne towarzyskie Owady.
Owady doyźrzałe ¿̊ywiąc sobą mnóztwo drobnych Ptáków, same są mniéy szkodliwe; małá bowiem tylko liczba odznaczá się w tym stanie źarłocznością; więcéy nierównie známy takich, które przestają na wysyssaniu náynieuźytecznieyszych płynów. Co większa? są nawet i takie między niémi, jak np. Gziki (Oestrus), które w stanie doyźrzałości zádnych pokarnów nie potrzebują, bo otworu pysczka nié mają.

Czyliê wszystkie Owady podlégáją trzém dopiéro wymienioném przeobraženiom? - Czy wszystkie w tychže przeobraženiach jednakie, lub przynáymniéy podobne ksztáłty przybiérają?
Nie podobná tego, co się wyžéy powiedziało, zastósować w ogólności do wszystkich Owadów; bo zaráz dosyć pospolity $\mathrm{O}_{\text {wád }}$; jakim jest Mucha mięsná (Musca carnaria) przychodzi na pamięć, q̌e ta nie znosi jáy, ale wydaje z siebie liczne biáłe, robaczkowate liszki, które w lecie prędkiego psuciá się mięsiw są przyczyną. Liszki te przeobražają się późniéy w pupki, a z pupek wydobywá się doyźrzały Owád tegoz̃ gatunku. - Daléy przypominają się Strzyzaki (Melophagus), Poozwarnice (Nycteribia), Psianki (Hippolosca) iPtacznice (Ornithomyia), które nie znoszą jáy, nie legną liszek žywych; ale wydają z siebie po jednéy, a náywięcéy po dwie owalowate pupki, które w krótce po stwardnieniu peckają, i ¿̌y-
we doyźrzałe Owady $^{\text {wwego gatunku na świat wy- }}$ pusczają. Nakoniec są i takie między Owadami, które od razu nietylko ¿ywe i doyírzałe; ale co dziwnicyszá? ze jứ zapłodnione z łona matek na świat przychodzą, i bez párzeniá się po pięć pokoleń zapłodnionych samic colato wydaja. Z ostatniego przed zimą pokoleniá tych samic lęgną się dopiéro samce i samice, ktöre się párzą, i jaja niosą na przyszłoroczuą, tak dziwnie zapłodnioną generacyją gatunku swego. Témi osobliwszémi jstotami są Mszyce (Aphis), które z psuciá i szpeceniá drzew i krzewów listkowatych powszechnie są znane.
Ježeli z jednéy strony téy małéy liczby dopiéro wymienionych 0 wadów przemilczyć nié možná, które się pod ogólną ustawę przeobražeń podciągnąć nie dadza, tak $z$ drugiéy strony wyznać potrzeba, jú pomiędzy témi $O$ wadami, które się lęgną z jáy, i wszysikie trzy przeobraženia odbywają, spostrzégamy tyle itak wáźnych odmián równie w przybiéranych postaciach, jak w sposobie samego przeobrazianiá się, j£̂ niektórzy Badacze (a mianowicie Ŝsammerdam) systematyczue podzialy téy gromady na róźnicach przeobražeń ustanowić chcieli.
Przeyśdź w krótkości wážniéysze przynáymniéy odmiany w przeobraźeniach 0 wadów, i wytknać náyciekawsze i náybardziéy juteressujące postaci i obyczaje, jest celem_ninieyszéy rozprawy.

A¿̃eby w wykładzie téy rzeczy pewny zachować porządek, póydziemy następstwem rzędów i pokrewieństw o tyle, o jle te podobieństwem ksztaltów Tom II.
w piêrwszéy epoce žyciá náybardziéy do siebie zbli¿̊yć się dadzą, a zaczynając od takich, które w piérwszéy porze žyciá swego náymniéy uksztátceniá zewnę. trznego okazuja, postępować będziemy stopniami a\% do takich, które w téyźe epoce náywięcéy maja podobieństwa ze slanem doyźrzałości.

Podlug tego załozeniá Owady Dwuskrzydte (Diptera) piérwsze záymują mieysce. Oprócz niewielu wyjątków lęgną się one z jáy Liszhami w ścisłém znaczeniu. Lęgną się bowiem biáte, miękkie, bez twardéy odznaczonéy głowy, bez nóg i bez wszelkich jnnych członków zewnętrznych. Mają ksztáłt podłu¿ny, albo walcowaty, albo walcowato-stožkowaty, albo wrzecionkowaty; a pysczek jch składá się zwykle z sczęk krótkich háczykowatych. Z przyczyny takiego ksztáłtu ciałá znane są u pospólstwa pod ogólném nazwiskiem Robactwa. O jle jednak podobne są między sobą zewnętrzną postacią, o tyle róz̊nią się sposobem ¿́yciá. Jedne albowiem ¿̌ywią się gnojami zwiérząt (a), drugie ściérwami i mię. siwami wszelkiego rodzaju (b), june podgryzają korzenie tráw i roślin rozmaitych (c) jescze june íyjac

[^3]wewnątrz źdzbeł zboz̃á, i pustoszą zasiéwy rolników, (a) te toczą owoce drzew (b), owe gniédzą się w grzybach wszelkiego rodzaju (c); jnne nakoniec wylagłszy się z jáy złơonych ukradkowo w gniáździe Trzmielów (Bombus) požérają miód, który włáściciele gniázda dlá prawych potomków swojch skrzętnie zbiérają (d). Są nawet i takie między liszkami Owadów Dwuskrzydłych, które żyją w żywych zwiérzętuch ssacych (e). Z tych jedne znáydujemy za skórą zajecy $i$ wotów, drugie $w$ jch žołądku, jnne w nozdrzach Owiec, jnne w kanale odehodowym Koni. Ostatnie tego rodzaju liszki znane są u pospólstwa pod osobném nazwiskiem Rupiów. - Jakimźe sposobem mogą się te liszki dostać do wyžéy wymienionych części ciała zwiérząt? - Oto rzecz jest taká: matki jednych mające twarde, kończyste jajowody, przebijają niémi skórę wyžéy wspomnianém zwiérzętom, i wkładają pod nią swe jaja. Z tych zaś, które mają jajowody miękkie, jedne przylepiają swe jaja do brzegów nosdrzy lub otworu odchodowego wzmiankowaném zwiérzętom, a wylęgłe z nich liszki wciskają się do przyległych otworów,

[^4]w których dopóty gosczą, dopóki przyzwoitéy wielkości niedorosną: drugie matki przeciwnie przytwiérdzaja jaja do sierci bydląt na takich mieyscach, które sobie lizać zwykly. Líąac się bydlę, zlizuje i połyká zarody przyszłych wewnętrznych gnẹbiciclów swoich.

Známy wr reszecic i takie gatunki Owadow dwuskrzydłych, których samice jnném êywém Owadom za skórę jaja swe whładają. Wylęgłe z tych jáy liszki robakowate źywiąc się sokami tak obarczonego Owada, dopóty w niur mieszkają, dopóki niedorosną. To zaś náydziwnieyszá, že noszący je w sobie $O_{\text {wád }}$ dopóty zyć nieprzestaje, dopóki wewnętrzni nieprzyjáciele jego wy̆tazić z niego nie zaczuą: co w ten czas dopiéro następuje, gdy te jnnego mieyscá do odbyciá przeobraženiá się szukać muszą. W ten czas śpieszac z ziego jedná przed drugą, przedziérają mu spojenia obrączek na ciele, i rozszarpują w kawáłki ¿ywviciela swego. Takiémi to są liszki Muchy gusienicznéy (Musca larvarum), które niscząa tym sposobem gąsienice wielu motylów, nie małą praysługę czynią ogrodnikom.
Ježeli rozmnáźanie się Muchy gaqsienicznéy zdołało zająć uwágę nasza, lęgnienie się niektórych Trykaczów (Conops) w prawi nás pewno w náywiększe za-dziwienie.- Przypatrzmy się tym Trzmielom(Bombus), owadom błonkoskrzydłém, które przelatując z kwiátka na kwiátek z náywiększą skrzętnościa miód zbiéraja, i do gniázda swego znoszą.-Cóź to má znaczyć? jeden z pomiędzy nich, który miodniki kwiatów z taką piluością
przeglądáł, jak gdyby się z jnnémi współbraćmi o piérwszeństwo w troskliwości zbogaceniá zapasów gniázda ubiegát, padá nágle z kwiátka na ziemię, przewracá się na wzuak, a kręcąc się po ziemi w kółko z náywiększą szybkością, wydaje tak žałosne brzęczenie, jak gdyby go náysrỗsze bóle dręczyły. Pę: ká wreszcie, i źycie go odstąpiło. - Lecz cóź to za nowe zjawisko? Przez szparę pệkniętego tułuwa wydobywá się z niego jakáś źyjącá jstota. Jakiś owád! Ale co dziwnieyszá? juž doyźrzały, i do tego zupełnie odmienny, bo ossie podobny, a dwuskrzydty owád. - Jest to Trykacz Tramielowiec (Conops rufipes). Jakże on zręcznie wilgotne swe skrzydła prostuje i suszy! - Otơ̊ i gotów do pielgrzymki zyciá! wznosi się w powietrze, i odlatuje. O Wielki Boże! jakiez̃ já to cuda widzę w dziełach Twoich! Staby Trzmiel ¿ywiace w sobie ciatem swojém niewiele od siebie mnieyszego róźnorodnego owada, latá jak zdrowy, i z równą skrzętnością zbiérá i znosi zapasy £̂ywności do gniázda swéy rodziny do póty, dopóki wewnętrzny pozéracz jego wszystkich w nim przeobražeń nieodbedzae, i siłą w nim nabytą ciała jego nierozsadzi! - Ale jakimže sposobem ta róźnorodná jstota mogła się zakraśdź do ciała jego? Tym samym, jakim się wkradają wyžéy wspomniane liszki Muchy gasienicznéy w ciało gąsienic; to jest samica Trykacza stará się usiąśdź na doyźrzałym Trzmielu, przebijá mu jajowodem tułuw pomiędzy obrączkami, i znosi w káźdego, którego dopadnie, po jedném jaju, z którego wyległá liszka doyźrzałym dopiéro
owadem na świat wylatuje, azeby podobnie następue swe krzewić pokolenie.
Oprócz Trykaczów wszystkie wye̊éy wspomniáne czémkolwiek i gdziekolwiek ¿̌yjące liszki robákowate Owadów dwuskrzydłych, doszedłszy przyzwoitéy wielkości, opusczają mieysea pobytu swego, udają się w suchą miałką ziemię, i w téy zagrzebane przeobrrãają się w owalowate lub jáykowate pupki, które niczém nieosłonione \&́ádnego śladu źyciá nie okazują. W samym jednakz̃e akcie przeobražaniá się spostrzégámy tę róźnicę między niémi, \&e jedne przybiérając ksztáłt pupki skórę z siebie zrzucają; drugie zaś skurczywszy się ą do ksztáttu owalowatego, zaczynają twardnieć, i przechodzą w stán pupki bez zło¿̃eniá wyleni.
Od powyíszéy reguły ksztáłtu robákowatego odstępują te liszki Owadów Dwuskrzydłych, które w wodach £̌yją. Jako乞̃ jedue będąc nad miarę wielkie w stósunku do Owada doyźrzałego, mają ksztátt długi wrzecionkowaty, i pokryte są twardémi rogowémi obrączkami (a). Liszki te dorosłszy przyzwoitéy wielkości nie zrzucaja z siebie pokryciá; lecz utraciwszy ruchawość, przybiérają w dawnéy postaci ksztáłt łukowato lub kątowato zgięty. W tak zgiętém pokryciu włáściwe ciało skurczá się do tego stopnia, j£̃ w niém tylko bardzo matą przestrzeń zaymuje: reszta więc pokryciá liszki staje się próžną.

[^5]Z téy przyczyny pupka ta będąc líeyszą nî̃ woda, wypływá na jéy powiérzchnią ; a pławiąc się po niéy samopas, jest jgrzyskiem wiatrów i losu, dopóki spoczywający w niéy włáściciel doyźrzałości stanu nie doydzie. Na ten czas dopiéro robi on sobie otwór w wiérzchniéy stronie pokryciá swego, wydobywá się na wolność, siadá na powiérzchni próźnéy zwloki swojéy, i pływá na niéy tak bezpiecznie jak na todzi; a przeglądając się w zwierciadle wód, w których powstál: czeká, dopóki nie oschnie, i siły nie nabędzie.
Wáźnieyszy nie równie wyjątek między Owadami Dwuskizydłémi stanowią Komory (Culex), gdyさ̃ liszki jch miękkie, szare, ¿̂yjąc w wodach slojących mają postać drobnych rybek z głową wielką wyra\&́némi oczami i dwiema krótkiémi rožkami opatrzoną. Jch boki ciałá najérzone są kępkami krótkich włosów, a ogon kończy się dwiema błonowémi rurkami i dwiema strzępkami na ksztáłt pletwy. W spomniane dwie rurki przy końcu ogona są rurkami oddechowémi. Takie jch połoženie jest przyczyną, ée liszki te dlá oddychaniá ezęsto ogony nad powiérzchnią wody wystawiać musza. Poczwarki komorów mają ruch dowolny, i róžnią się tylko tém od liszek, ¿e jch rurki oddechowe nie przy końcu ogona, ale na plecach pray głowie są umiesczone. Gdy te poczwarki czas przepisany w wodzie przebyly, wychodza na jéy powiérzchnią, i pękają dlá wypusczeniá z siebie owada doyźrzałego.
Piérwsze mieysce po Dwuskrzydłych (co do jako-
ści liszek) náležy się owadom Tęgopokrywém czyli Chrząsczom (Coleoptera); większá bowiem liczba między niémi jest takich, których liszki są robakowate; to jest: miękkie, biáłe, podłuíne. Zaráz jednakíe na piérwszy rzut oka róźnią się tém od liszek Owadów dwuskrzydłych, \&e prawie wszyslkie mają głowę rogową twardą, silnémi scec̣kami i dwiema krótkiémi rožkami opatrzoną. Obok takiego podobieństwá stanowią jednak trzy wyražne oddziały. I tak jedne, które gryzą twarde części roślin, jako to: korę, miazgę i łyko suche, lub rdzeń drzew, tudziez̃ ziarna grochowe, są mniéy więcéy walcowate i nié mają ani śladu nóg (a). Drugie nierównie licznieysze, hlóre toczą ziarno zbóź i owoców wszelkiego rodzaju, będąc podobnię̃ mniéy więcéy walcowate mają po sześć krótkich rogow ych nóg blizko głowy (b). Dotych nález̃ą takže niektóre biélem drzew íyjące (c). Trzecie nakoniec mieszkają w ziemi, a \&́ywiąc się soczystémi korzeniami i butwiejacémi ciałami roślin, mają w práwdzie (podobnie jak poprzedzające) po sześć krótkich rogowych nóg, ale tył jch ciałá jest znacznie grubszy, workowaty (d). Ostatnie nazywá pospólstwo Pędrakami.

[^6]Do wyjątków liczymy naprzód te rodzaje Chrząsczów, których liszki bardzo długie, walcowate, rogowémi obrączkami pokryte, nié mają ani śladu nóg (a). Drugich liszki podobnie§̃ rogowémi obrączkami pokryte i w stósunku do doyźrzałego Owada bardzo długie, mają ksztáłt wrzecionkowaty, głowę bardzo wielką, płaską, krąžkowatą, polęžnémi sczękami opatrzoną, i po sześć długich wstawowatych nóg (b). Te ¿̌yją w wodach i náležą do jstót drapiez̃nych. Jnue podobniez̃ drapieztwém wodach ¿yjące mają przeciwnie ciało długie, wietkie, sześcioma nogami i piórkowatémi na bokach wyrostami obdarzone, a sczęki bárdzo wielkie przed głową wystające (c).
Wszystkie wyz̊éy wymienione gatunki liszek Chrząsczowych, gdy dorosną wskázanéy sobie wielkości, urábiają w około siebie z ziemi lub trocin strawionych przedmiotów owalowate grube skorupy, i w nich zamknięte przeobrázają się w Poczwarki. To jest, przeobráźają się w jstoty nieruchome práwda, ale przytém tak zbudowane, j£̃ zaráz od piérwszéy chwili jch przeobráźeniá się moźná w jch miękkiém i niezgrabném ciele rozróźnić zarody wszystkich tych członków, którémi Owád doyźrzały má bydí opatrzony, a które w miarę doyźrzéwaniá jego coráz więcéy kształtności i wyraz̃ności nabiérają.
(a) Takim jest rodzáy Mącznik (Tenebrio).
(b) Takim jest rodzáy Pływácz (Dytiscus)
(c) Takim jest rodzáy Kalużnioa (Hydrophilus). Tom II.

Wspòmniéć nakoniec potrzeba o takich ehrząsczach, których liszki miękkie, chropowate, spłasczone, podłuz̊no owalowate, nogami opatrzone i zwykle albo czárniawe albo przynáymniéy brudno szarawe ubarwienie mają. Te gdy dorosną, niczém się nie osłaniają; lecz przylepiwszy się do mieyscá ostatniego pobytu swego, przeobrážają się w pupki nagie, podobnie jak liszki owadów Dwuskrzydłych. Takiémi są Stonki (Chrysomela), Biedronki (Coccinella), Tarczyki (Cassida) i t. p. w.

Trzecie miéysce (podług naszego załỡeniá) záymują owady Btonkoskrzydle (Hymenoptera). Postawiwszy je na tém miéyscu ostrzédz zarazem wypadá, jí nieznámy drugiego rzędu pomiędzy owadami, w którymby tyle rozmaitych kształtów liszek moz̃ná było wykazać, tyle ciekawych obyczajów naliczyć. To práwda, že liszki większéy jch liczby są robákowate; lecz sposób ¿yciá w káżdym prawie rodzaju jest juny. Przeydźmy z nich przynáymniéy znakomitsze.

Piérwsze mieysce nále ̌̌y się tu liszkom owadów towarzyskich, to jest takich, które zawsze w lieznych gromadach ¿̌yją. Liszki tego oddziału Owadów Błonkoskrzydłych są robákowate w ścisłém znaczeniu; to jest: są one bez nóg, bez twardéy odznaczonéy głowy, a do tego tak niedołęžne, ze się bez obcéy pomocy same wyžywić nie zdołają. Dobroczynná ręka Opatrzności utworzyła dlá nich opiekunów i ̌ywicielów w takich jstotach, które (lubo same potomstwá nie miéwają, i miéwać nié mogą) z rodzi-
cielską jednakée troskliwością wiek jeh niedołęztwá pielęgnują. - Có\& to są za jstoty, które tyle rodzicielskiego przywiązaniá moga miéć dlá dzieci obeych? - Azeby rzecz tę przyzwoicie zrozumiéć, wiedziéć potrzeba, jú w tym jednym rzędzie znáydują się takie rodzaje owadów, w których oprócz sameów i samic, rozróžniamy jescze i takie jstoty, które \&̌ádnéy płci nié majac. Te to włáśnie jstoty bexptciowe składają podziwieniá godne towarzystwa, które się trudnią budowaniem, poprawianiem i powiększaniem wspólnego gniázdá, zbiéraniem zapasów žywności i pielegnowaniem liszek wyległych z jáy, które płciowe jch towarzyszki zniosły. Do liczby takich náležą mianowicie: Mrówki, Pszczoty, Trzmiele, Ossy it. p. w. Między liszkami dopiéro wymienionych i jém podobnych rodzajów zachodzi ta róžnica, že jedne žyja w gniáździe wolne bez ziádnych ogrodzeń, są walcowate, na obu końcach tępe, i przeobráźają się w pupki owvalowate nagie. Takiémi są Mrówhi. Drugie przeciwnie stožkowate, na tylnym końcu sczupleysze, žyją poprzegrádzane tak, jũ káždả z nich má osobną dlá siebie kómórkę, którą jéy bezptciowe ulepiają. W niéy karmioná i pielęgnowaná przez wspomniane opiekunki przepędzá wiek liszki, w niéy się potém zasklepiá za pomocą tychže opiekunek, i w niéy przeobráziwszy się w poczwarkę dopóty siedzi zamkniętá, dopóki doyźrzałym nie wyleci owadem. Do liczby takich nálezęa liszki wszystkich jnnych towarzyskich owadów, a mianowicie Pszczót, które nám corocznie miodu i wosku tak hoynie dostarczają.

Owady towarzyskie, a raczéy jch bezpłciowe towarzyszki, okazują tyle pracowitośé, tyle poświęceniá się dlá dobrá zgromadzeniá swego, i tyle przywiązaniá do schludności w gniáździe swojém, jž słusznie od dawna uwielbiane i za wzory do naśladowaniá tychže cnót towarzyskich są przedstawiane.
Liszki rebákowate jnnych Błonkoskrzydłych Owadów, podlégając ogólnéy ustawie, nie znają troskliwości rodzicielskiéy i nie potrzebują obcéy pomocy. Z tych jedue nóg nié mające, walcowate, ¿̊yją w ¿ywych gasienicach Motylów dopóty, dopóki przepisanéy wielkośoi niedorosną. Po tém poprzegryzawszy skôrę gąsienicy, i wydobywszy się z niéy, gromadzą się do siebie. Zgromadzone zaczynają natychmiást wysnuwać ze spodnich wárg swojeh z̊óttawobiáłe nitki pajęczyny, które przy szybkich esowatych zwrotach, wikląc nawzajém w przeciągu náydaléy kwadransa tworzą w okolo siebie jeden owalowaty oprzed (cocon), w którym wszystkie zebrane i od siebie pajęczyną poprzegrádzane przeobrázają się w poczwarki nieruchome. Takiémi są liszki Gqsienicznihów (Jchineumon), których w jednéy gąsienicy czasem do dwóchset naliczyé možná. - Drugie takže walcowate i bez nóg, mieszkają podobnie licznémi gromadami w e̊ywyeh pupkach Motylów i jnnych Owadów; lecz te są swobodnieysze od poprzedzających, bo dopóty zamieszkałéy pupki nieopusczają, dopóki w niéy wszystkich przeobrážeń nieodbędą: wylatują więe z niéy juž doyźrzałémi owadami. Do takich náleząa np. Pupniki (Eulophus) ber-
dzo drobne, ale ogrodnictwu wielce u\&̌yteczne jstoty. - Jakim się zaś sposobem te liszki w íyjące pupki i gąsienice dostają, ten tatwo poymie, kto sobie przypommiéć raczy to, co się wyžéy o Musze gasienicznéy i Trykaczach powiedziało.
Jnne walcowale, nóg nié mające liszki $O_{\text {wadów }}$ Błonkoskrzydłych wylagłszy sié podrzuconym sposobem w guiázdach Óss, Tramielów i jnuych podobnych Owadów, wytępiają potomstwo prawych włáścicielów wysyssając jm jednę liszkę po drugiéy (a). Jnue podobny ksztátt mające ¿̌ywią się sokami nie¿̌ywych owadów, które jm jch matki pozabijały, i przy zniesiouych jajach swoich pokładły (b). Wspomniéć wreszcie wypadá o tych nóg nié mających liszkach, które ¿̌yją , w takich prysczach roślinnych, które wráz z niémi powstają, i dlá nich jedynie rosną. Względem tych rzecz jest taká: matki jch nakłuwaja jajowodem liśsie i latorośle niektórych roślin, i w kázde nakłucie wkładają po jedném jaju. Tak poranioná roślina wydaje na kàz̃déy ranie swojéy pryscz, czyli mniéy więcéy dokładnie kulisty wyrost, ktơry zawiérając w sobie naprzód jáje ${ }^{\text {a }}$ pózuiéy liszkę, dopóty rosnąć nie przestaje, dopóki ta ¿̌ywiąc się nadrástającém wnętrzem jego przesy-
(a) Takiémi są np. rodzaje: Lazurka (Chrysis), Naplecznica (Leucospis) it. p. w.
(b) Takiémi są np, rodzaje: Grzebisz (Sphex) Zapasień (Bembex) it. p.
ceniá stanu niedoydzie. Owady tym sposobem $\delta y$ wiące się w piérwszéy porze ¿̌yciá swego zowiemy Galasówkami (Cynips).
Jak wszystkie dotąd wymienione liszki robákowate owadów Błonkoskrzydłych są mniéy więcéy uर̌yteczne Człowiekowi; tak przeciwnie wszystkie nogami opatrzone, do tego rzędu náleżące, do szkodliwych policzyé musimy. Z tych jedne mają tylko po sześć nóg blizko głowy, a ciało walcowate, biáłe lub ¿́ółtawe robákowate. Te toczaç korę, miazgę i biél žyjących drzew jgłowatych, nie małe szkody w lasach zrządzają. (a) Drugie zaś liczą (stósownie do gatunku) od ośmnástu do dwudziestu dwóch nóg, z których piérwsze sześć przy głowie, są rogowe kończyste, następne zaś miękkie brodáwkowate. Te mają ciało (w porównaniu z doý́rzałym owadem) bardzo długie, walcowate, powabnémi maściami w podłų̃ smugowane lub kropkowane: objádają liście drzew i krzewów rozmaitych; a znane są pod osobném nazwiskiém Wasionek (fossesCheniles). (b)
Oprócz Mrówek, o których wyžéy była mowa, liszki wszysthich jnnych Owadów Błonkoskrzydłych dorosłszy włáściwéy sobie wielkości, przeobrázają
(a) Takiémi sq np, rodzaje: Bucz (Sirex), Choiniár (Oryssus) it. p.
(b) Takiémi są np. rodzaje: Pilárz (Tenthredo); Bryzgacz (Cimbex) it. p. w.
się w poczwarki nieruchome, to jest w takie jstoty, które (oprócz niedostatku skrzydeł) okazują dosyć podobieństwá z doyźrzałémi owadami gatunku swego; ale się z mieyscá na mieyce nie przenoszą. Większá jch liczba przed przeyściem wo postać poczwarki osnuwá się cienką pajęczyną, i w tych oprzędach zamknięte spoczywają dopóty, dopóki doyźrzatémi Owadami nie zostaną. Wąsionki przeobrážają się takže w podobne poczwarki; lecz przed przybraniem tego kształtu, zamykają się w podłuíno owalowate, siátkowate oprzędy z grubych, twardych i prawie rogowych nitek, które podobnie jak jnne ze spodniéy wargi wysnuwają. Tyn podobnych oprzędów nie znáydziemy w žádnym jnnym rzędzie.
Z porządku rzeczy następaje mowa o owadach Euskoshrzydtych (Lepidoptera) czyli o Motylach. Wielki ten rzęd obéymując blizko trzy tysiquce gatunków dobrze znanych, mieści w sobie náyozdobnieysze, ale oráz i náyszkodliwsze owady, które mnǫ̂liwością niemál wszystkie jnne przewyíszają. Wszystkie do tego rzędu náleãące lęgną się z jáy Gqsienicami; tó jest: lęgną się długiémi, walcowatémi, rozmaicie upstrzonémi jstotami, które na piérwszy rzut oká wiele mają podobieństwá z Wąsionkami ; lecz róźnią się od nich mnieyszą liczbą nóg, gdyz̃ u Gąsienic (stósownie do gatunku) liczymy jch tylko od dziesięciu do szesnástu. Z tych piérwsze szesćc pod przodem ciałá są twarde, kończyste; następne zaś miękkie brodáwkowate. - Gąsienice náležą do náy\&̌arłocznieyszych jstót; aže niemál káždy jch gatunek
jnnego uẑywá pokarmu: ztąd łatwo wniéść možná, jŁ́ równie rośliny, jak zasuszone ciała zwiérzęce mają między niémi nisczycielów swojch. Wszystkic Gąsienice po wyrośnięciu zupełném przeobráżają się w pupki podłužue, w tylnym końcu zesczuplone. Mimo tę zgodność w punktach powyîszych zachodzą między niémi tak wážne róźnice, ¿̨e dlá wytknięciá przynáymniéy celnieys zojch, wypadá dotąd znane gatunki podzielić na trzy główne oddziały; a to podług pory dniá, w jakiéy doyźrzałe owady pokazywać się zwykły. Dzielimy je więc na dzienne, zmiërzchne $i$ nocne.

Gąsienice Motylów dziennych $i$ zmiërzchnych w tém się zgádzają z sobą, ¿̌e mają po szesnáscie nóg, z których sześćc pod przodem, ośm pod szrodkiem, a dwie pod tyłém ciałá są umiesczone. Róžnią się zaś tém, \&e Gąsienice Motylów zmiërzchnych są gładkie, zwykle ukośnémi powábnémi smugami przyozdobione, i mają na tylném końcu ciałá po jednym miękkim wyroście, htóry ksztátt rogu naśladuje. Przeciwnie Gąsienice dziennych nié mają na tyle rofkowatego wyrostu; a co do pokryciá są bardzo rozmaite: wszaǩ̌e jedne widzimy gładkie rozmaicie upstrzone, drugie stabo kutnerowate, june rzádkiémi kolcami lub włosami najérzone.

Wszystkie prawie Gąsienice Motylów dziennych przeobráźają się w pupki nagie, czyli oprzędami pajęczynowémi nie osłonione. Niektóre tylko przed przeyściem w ten stán spinają na roślinach po kilka listhów za pomocą wysnutych z siebie nitek paję-
czynow ych, i między témi się ukrywają. Ksztáłt jednakǐe jch pupek jest rozmaity. Jednych pupki lalkowate, czyli secczkowatémi wyrostami, postać twarzy ludzkiéy na przednim końcu swoim naśladujące, wisza zwykle pionowo za tylny koniec na nitce pajęczynowéy do gałęzi drzew i jnnych ciál stałych przytwiérdzone. Drugie zaś pupki tego oddziału są mniéy więcéy gładkie, okragławe, do kształtu stožkowatego zblizone: te znáydujemy nitką pajęczynową przez pót przepásane, i do gałązek roślin przywiązane.
Przeciwnie wszystkie gąsienice Motylów zmiérzchnych przeistáczają się w pupki gładkie, okrągławe, do kształtu stožkowatego zblizone, a przechodząc w tę postać większá jch liczba snuje z wargi spodniéy pajęczynę, i albo tworzy w około siebie rzádkie oprzędy, albo spiná nią tylko liście i jnne lekkie ciała, dlá zasłonieniá się niémi: reszta zagrzebuje się w miałką ziemię.

Nakoniec, co do gąsienic Motylów nocnych, te ani w liczbie nóg, ani w jakości pokryciá nié mają nic jednakiego. Wszystkie jednakže przeobrážają się w pupki, podobne pupkom Motylów zmiérzchnych; a niemál wszystkie przed przeobráženiem się, snują obficie pajęczynę z wargi spodniéy, i robią z niéy w około siebie sute, czyli gęsto utkane, podłuǐno owálowate oprzędy. Z tego względu zasługuje sczególniéy na wzmiankę rodzáy Przadka (Bombyx), a mianowicie gatunek Przadka Jedwábnica (Bomby.x Morí) jako ludziom náyužytecznieyszá. Jéy to gąTom II.
sienicom winniṣmy jedwáb', źrzódło náytrwalszych i náyozdobnieyszych materyy na stroje dlá płci pięknéy; gdyz oprzęd téy gąsienicy składá się z nitek tak mocnych, jz się wygodnie rozwikłać i w grubsze nici przą́dź dadzą. Włáściwą oyczyzną tego dobroczynnego Owada są Chiny. Z tych naprzód dostały się do Persyi; a ztąd dopiéro za czasów Justynijana Césarza przeniesiono je do Europy. Podług świadectwá Szymona Majolusa Biskupa Wulturaryi, Jedwábnice w Europie chowane, są znacznie słabsze, i w przędzę mniéy obfite, niz̊ Chińskie. Podług niego, káz̃dá gąsienica Chińská robi około siebie oprzęd wielkości głowy dziécięciá; przeciwnie náywiększy oprzęd gąsienicy Europeyskiéy, zaledwie wyrównywá kurzemu jaju (a). - Mówiąc o jedwábnicach, nie-
(a) Po nápisaniu téy rozprawy (bo $w$ miesiącu Sierpnin r. b.) będąc w Krzemieńcu u Professora Zienowicza, między jnnémi rzádkiémi osobliwościami zbioru swego, pokazál mi wiązkẹ takich worków z włókná jedwábin, w jakie Chińczykowie oprzędy jedwábnic swoich (przygotowając do wyrobów) rozciagá zwykli. Worki te dłngości jednakiéy, lecz grubości bardzo różnéy, są kształtu kolbeczzkowatego, a majạc końce cieńsze, podobnym workiem gładko do kawáłka trzciny przywiazane, składaja wiązke podobną trzepaczce czyli dyscyplinie; połączone zaś blizko szrodká za pomoca sznurka, którego związanie opatrzone jest pieczęcią Chiniską: noszą piętno niemylne pochodzeniá swego. Ucieszony tym widokiem, gdym oświádczy?, ze mu za pokázanie lak wááz̀nego diá mnie przedmiotu tém bardziéy wdzięczny jestem, gdyz̀ włáśnie o oprzędach Jedwábnic Chińskich w rozprawie mojéy tylko z podaniá wzmiánke qczynitem; na-
podobná odmówić wdzięcznego wspomnieniá Ceonie córce Latojusza (a). Ona to piérwszá wpadła na myśl rozwijaniá oprzędów jedwábnic í przẹdzeniá z nich nici.
tychmiást z zwykłą sobie uprzéymością, wyciagną̣ł náywiększy worek z téy wiązki, i dál mi go obok pismá, którego osnowa dosłowná jest następującá : „ledwáb' od Cesarza Chiniskiego przysła„ny w prezencie Jmperatorowéy Katarzy nie 2giéy. - Czeş́ć „tego jedwábiu dostala się Zubowi, a od niego piẹć wiązek $E$ „dwardowi Sosnowskiemu, który jednę z tych wiazzek ofiarowáł „ do mojego zbioru osobliwości. Z téy wiązki zlożonéy z 23 "worków, objętych sznurkiem i pieczęcią Chińską, wyciągnio„ny jeden worek mám przyjemność ofiarowás W. Jarockiemu „Professorowi Uniwers: Warszaw: w dowód szacunku, przyiáźni ${ }^{n}$ i prác jego uczonych. Dnia 18 Aug. 1826 roku w Krzemieńcn, (Pod„pisano) Stefán Zienowicz Nau: Chem: i Min: w Lic. Wolyń. Ten darowany mi worek jedwábiu má długości calów dwadzieścia ośm, szérokości w końcu grubszym calów sześć, i waży trzy drachmy i grán pietnáście. - Lubo w kawáłku roztrzepanego cieńszego końca jego, moz̀ná upatrzyó ślady, które zdaja się dowodzić, zee worek ten przynáymniéy z sześciu oprzędów jest utworzony, tak $z$ drugiéy strony gładko zaokraglony koniec grubszy, równie jak calá prawie długoś6 jego, nieokazując iádnych przedziałów, daje do myśleniá: jakim sposobem Chińczykowie wiẹkszą liczbẹ oprzędów jedwábnic w jeden taki worek urábiać potrafią, i skłaniá raczéy do wierzeniá, i.e tenże jest jednym rozciagnionym opraędem, który, gdy byk w piérwotnéy postaci swojéy, zgodnie \& podaniem Majolusa wyrównywá wielkości głowy dziecięciá. Roztrzepanie zaś jego w końcu cieńszym mogło powstać, albo przez przywiązywanie do

Między Motylami nocnémi, godne są takže wspomnieniá gąsienice z rodzaju Namiotnicy (Yponomeuta). Sac one pospolicie biále, nagie, na pozór bardzo delikatne, szesnástoma nogami opatrzone, i náležą do liczby náydrobnieyszych gąsienic; gdyz̃ náywiększe między niémi nie przechodzą dziesięciu liniy długości: więcéy nierównie jest takich, które sześciu liniy niedorástają. Lecz jm sac mnieysze, w tém większe wpráwiają podziwienie, gdy się sztucznym jch tkankom przypatrzymy. Gąsienice te ¿̌ywiąc się ciałami roślinnémi, zoyją w licznych zgromadzeniach, a nad gniázdem swojém rozpinają jednostayną, częstokroć tak obszérną tkankę, jze z trudnością przychodzi wierzyć, ažeby ta była dziełem tak drobnych i słabych jstót (a). Tkanka Namiotnic jest zwykle czy-
wyżéy wspomniánéy osady wiązki, albo téż przez sám sposób rozciaganiá. Nakoniec, ie te worki w jednéy wiązce tak sq nie równe, jz̀ náymnieysze zaledwie maja czwártą czę̧́ś wielkości tego, który já dostałem: wnosiéby z tąd moz̀ná, że i w Chinach nie wszystkie gąsienice Jedwábnic równie sute oprzędy robią. Worek w mowie będący oddaję do Gabinetu Zoologicznego Królewskiego Uniwersytetu.
(a) Gabinet Zoologiczny Uniwersytetu Królewyskiego posiadá kawáłek takiéy tkauki, który má długości calów dwadzieścia szeş́, szérokości calów siedm, a wáży tylko trzy grana. Dostałem go w. 1822 roku od Wgo Andrzeja Krajewskiego Aptékarza w stól: m: Warszawy; a ten znalázl go u siebie w sloju z róiami suszonémi, do którego się Namiotnice zakradły. Nieco dawniéy (bo w $18: 8$ roku) odwiédzając na wsi przyjá-
sto biáłá, wietszá i cienszâ od náycieńszego muślinu, mocniéyszá i mniéy lépká od wszystkich jnnych dotąd znanych tkanek pajęczynowych; a chociáz nad nią tysiąc lub więcéy gąsienic pracowało: mimo to jest tak równá i gęstá, że ją do cienkiego papiéru przyrównać moíná, gdyz̃ nawet przez mocno powiększające szkła trudne w niéy doyźrzéć węzłów lub ustępów między nitkami, Pod tém płótnem ( $£$ e tak powiém) ukryte jak pod namiotem, przepędzają wiek gaąsienictwá swego, i pod niém przeobráziwszy się w pupki, ¿zzekają chwili przeyściá w stán doyżrzałości.
Po przeyściu wyžéy wymienionych $\mathbf{O}_{\text {wadów, pozo- }}$ stają nám jescze cztéry rzędy, których $\mathrm{O}_{\text {wady }}$ jakkolwiek róz̊ne co do zewnętrznego ksztàttu i sposobu ¿̌yciá, mimo to wszystkie dadzą się pod ogólną uwágę podciagnąć z tego względu, poniewáz์ we wszystkich trzech epokach íyciá swego uर́ywają pokarmów i ruchu dowolnego, majac po sześć długich wstawowatych nóg. - Co większá? Liszki, poczwarki i owady doyźrzałe większéy jch liczby, mają wiele między sobą podobieństwá, i róźnią się zwykle tylko tém, ¿e liszki nié mają zádnego śladu ani skrzy-
ciól moich, pokazano mi worek z suchémi wosczynami, w którym zagniéździwszy się Namiotnice, całą powiérzchnią jego, majạcą blizko divóch łokci kwadratowych, podobną tkanką pokryły, lecz ta przez pośpiech i niezręczność slużącego w kawáłki podartą zustała.
deł, ani pokryw skrzydłowych; u poczwarek zaś spostrzégámy na plecach krótkie, klinowate wyrosty, które možná uwážać za pochwy; gdyí w nich miesczą się zarody przyszłych skrzydeł. To zaś rzecz náydziwnieyszá w Owadach tych rzędów, ¿e poczwarka jch zostaje czynną, $i$ biegá ą do ostatniéy prawie chwili nastąpić mającego przeobraženiá. Wreszcie zatrzymuje się w biegu, a wbiwszy pazurki w ciało roślinne, na którém się zatrzymała, pęká na plecach, i przez to pęknięcie wypusczá z siebie doýrrzałego skrzydlatego owada gatunku swego. Po wyyściu owada próz̊ná zwłoka poczwarki jego zostaje w zupełności do mieyscá przytwiérdzoná, dopóki jéy czas lub przy$p^{\text {ádek nie skruszy. }}$
Od powyíszéy ogólnéy reguły, jako wyjątek náywàżnieyszy, nastręczá się rodzáy Mrówholew(Myrmeleo) náleźący do rzędu Owadów Z̀ythoskrzydtych (Neuroptera). Jego chropowatá i kępkami krótkich włosów najérzoná liszka má ciało płasko jajowate: głowę małą na sczupléy wyraz̃néy szyi osadzoną: sczęki bardzo wielkie, naksztáłt ostrych obeęgów przed głową wystające i sześć miernie długich nóg. Tak dziwacznym ksztáłtem róźni się ona od liszek wszystkich jnnych Owadów. Lecz jezéeli osobliwszá jest jéy postać, nierównie dziwnieysze są jéy obyczaje; ${ }^{\text {a }}$ przemysł jéy wywyîszá ją nad wszystkie. Liszka w mowie będącá £́yje w piásczystych okolicach, i íywi się Mrówkami i jnnémi drobnémi owadami, które zdradzieckim sposobem łowi. Gdy bowiem upatray mieysce dogodne na samotówkę, zaczyná się o-
bracać w koło, i odrzucá od siebie piásek sczękami . Tym sposobem wygrzebawszy dosyć obszérny i głẹboki dołek ksztáłtu stožkowatego, zakopuje się w piásku na dnie jego tak, jž tylko oczy i rozwarte jéy sczęki są niezakryte. Skoro Mrówka lub jnny jaki owád wpadnie do tego dołku: natychmiást go chwytá i wysyssá. - Ažeby zaś wyssany trup jnnych owadów niepłoszył: wynosi go daleko za obręb samołówki swojéy. Wracając zaś do niéy, wstępuje tyłem, $i$ to nie $w$ prostym ale $w$ szrubowatym kierunku: przy czẻm równá wszelkie nierówności ścián, a wyrzuciwszy oplezły piásek, zagrzebuje się znowu na dnie samołówki. - Dołki dopiéro opisane znáydujemy náyczęéciéy w pewnéy odległości od mrówisk na takich ściészkach, które sobie mrówki w przechodach swoich robić awykły. - W liszce Mrówholwa spostrzégamy nadto dwie osobliwości: naprzód, zee nié má otworu odchodowego, i niew yrzucá z siebie Źádnych nieczystości: powlóre, ze dorosłszy przyzwoitéy wielkości, nie snuje pajęczyny z wargi dolnéy, jak liszki jnnych owadów, ale z tyłu ciałá podobnie jak pająki. Z téy pajęczyny robi ona wokoło siebie kulisty oprzęd, i w nim zawartá przeobražá się w poczwarkę nieruchomą, z któréy wylatuje późniéy długim, wysmukłym, Latce (Agrion) podō̆nym, owadem.
Na tém konczymy rzecz naszą o niektórych wáźnieyszych punktach przeobráz̃aniá się owadów.

## o ZWIÉrZetach JADOWITYCH.

Na pagórkach pod ciérniém, męęxy kamieniami Z jadovitémi żmuja kryje sie zębami.

## O ZWIÉRZĘTACH JADOWITYCH

Sczególniéy zas:<br>O PODOBIEŃSTWIE JCH NARZĘDZI, KTÓRÉMI W RANY ZADANE JÁD SWÓY , WPUSCZAJĄ.<br>Rzeez czytana na publicznem posiedzeniu Królewskiego Warszawsiege Uniwersytetu dnia 3go Pádzziernika 1822 roku, a teráz niEkTórémi uwagami powiększoná.

Gatunki jadowite znáydujemy równie w oddziale grzbietnych jak niegrzbietnych zwiérząt (a). Prze-
(a) Niektórzy żąąaja, ażeby w wykładzie Zoologii zamiást wyrazów zwiérzęta Grzbietne i Niegrzbietne używać nazwisk Páciérzowe i Bezpáciérzowe. Zmiany téy w żáden sposób przypuścić nié możná, poniewáż známy takie zwiérzęta, które w plecach swoich niémaja ani kościanego ani chrząstkowego páciérza grabietowego; a mimo to do Niegrzbietnych náleżéć nié moga; bo na mieyscu włáściwego páciérza znáydujemy w nich jednostayny ścięgnowy sznurek, który przestaje przez całą długość jch ciałá, a do którego podobnie jak do páciérza muszkuly plecowe i naboczne są przytwiérdzone. Takiémi są następujące cztéry rodzaje Ryb: Spatularia, Petromyzon, Ammocoetes, i Myxine. Jeżelibyśmy więc w systemacie przyjęli wy-
chodząc zaś zwiérzęta grzbietne, natrafiamy jadowite tak między témi, które mają krew ezerwoną ciepłą, jako téz i pomiędzy takiémi, które czerwoną zimną krwią są opatrzone. Z téy zaráz krótkiéy o nich wzmianki wyczytujemy, že te niebezpieczne jstoiy do róz̊nych gromád náležą. Dodadź zaś potrzeba, ie do tak rozmaitego pomiesczeniá się między jstotami z̊yjącémi, łączą one takže rozmaitość narzędzi, którémi w rany zadane jád swóy wpusczają. Jakož, jedne mają jád w zębach, drugie w íądłach, jnne nakoniec w szponach. Między ostatniémi, u jednych te jadem napojone szpony spostrzégamy u nóg tylnych, u drugich widzimy je przytwiérdzone do sczęe, u jnnych wreszcie znáydują się one na końcu ogona osadzone, Rzecz jednakže uwági godná, jž lubo tak wielká zachodzi róźnica równie między zwiérzętami samémi, jako téz między zewnętrzuém urządzeniem i rozłożeniem jeh narzędzi jadowitych; jednakíe w wewnętrznéy budowie i urządzeniu tychže jadem zaráźających organów odkrywamy náywiększe podobieństwo. - Dadź bližszą wiadomość o tych zwiérzętach
razy Páciérzowe i Bezpáciérzowe: potrzebaby z cztérech dopiéro wymienionych rodzajów Ryb utworzyć nowy oddziáł pod nazwiskiem Sznurkogrzbietnych: a tak nowá nieprzyzwoitość w nauce; bo przybywá nowy, a weale niepotrzebny oddziál, a w tym oddziale nowá tém bardziéy niepotrzebná gromada; gdyż zwiérzęta do tyoh cztérech rodzajów náleżące mają z resztą wszystkie cechy takich zwiérząt, jakie do gromady Ryb náleżé powinny.
i wykazać: w czém rzeczywiście zaleẑy wspomniáne podobieństwo między jch bronią jadowitą, jest celem ninieyszéy rozprawy.

Aźeby w wykładzie przedmiotu zamierzonego zachować pewny porządek: przeydziemy dotąd znane zwiérzęta następstwem jeh naturalnych oddziałów i gromád.

A náyprzód między témi zwiérzętami grzbietnémi, które mają krew czerwoną ciepłą, dwie dáwniéy znane gromady (to jest: Z wwiérząt Ssących i Ptaków nie råiesczą w sobie takich zwiérząt, któreby (uwážane w stanie zdrowiá) (a) jadowitémi nazwać moíná. Między nowo odkrytémi zwiérzętami grzbietnémi, które mają krew czerwoną ciepłą, a które składają gromadę Nibyssacych (b), samce z rodzaju Dzióbaka (Ornithorhynchus) odznáczają się od wszystkich jnnych czworonoznych czerwoną ciepłą krew mających zwiérząt. Odznáczenie się jch zalę̌y nạ uzbrojeniu nóg tylnych. Jako\&̃ samce obudwóch dotąd znanych gâtunków Dzióbaka (oprócz zwyczaynych pazurami zakończonych pięciu palców) mają u obu nóg tylnych po jednym długim, nieco łukowatym, ukośnie w górę wygiętym szponie, które osadzone są na przyszrodkowéy stronie goleniów. Te
(a) Mówimy dlá tego: w stanie zdrowiá; gdyi w chorobie wściekłości wydają ślinę jadowitą, którą tę okropną słabośg w jnnych zwiérzętach zasczépiaja.
(b) Patrz w Tomie I. Zoologii Jarockiego.
osobliwsze jch szpony, tak z kształtu jak z poło¿́eniá swego, náywłáściwiéy porównać mỗná z owym przybyszowym szponem w rodzaju Kur, który u Koguta ostrogą nazywámy.

Przybyszowe te szpony Dziöbakiów, jakkolwiek zadziwiały Badaczów przyrodzeniá; z tém wszystkiém uwáźano je z początku jedynie za piętno odznáczające płeć w tym rodzaju. W krótce posłû́yl przypádek do dowiedzeniá się o włáściwém jch przeznaczeniu. Rzecz całą wyjaśnili nám podróźni, którzy przed kilku latami na Angielskich okrętach z Nowéy Hollandyi powrócili. Pod czas bawieniá tychze okrętów przy pobrzežach téy nowéy części świata, dwóch z grona osób na nich podrózujących wysiadłszy na lacd, poszli na polowanie. Przypádkiem przybywają na brzég jeziorá; i postrzégają na nim bawiącego się samca Dziobbaka. Jeden z nich strzélá do niego. Wystrzałem tym raczéy ogłuszony ni乞̃ raniony Dzióbák traci przytomność, i zamiást uciekać do blizkiéy wody, kręci się obłąkany w mieyscu. W tém drugi myśliwy nadbiegá, i chwytá go \&̊ywcem. Ledwie to zwiérze uczuło się ujętém; wracá do przytomności; a wydziérajac się z náywiększą usilnością, ugadzá owym przybyszowym szponem swoin tak mocno trzymającego ow ręke, \&e mu ją ą do krwi rozdrapáł. Rana tém draśnięciem zadaná, lubo nie głęboká, lecz przykrą boleść sprawiającá, przechodzi nágle $w$ wielkie zaognienie: ręka zaczyná coráz mocniéy i gwałtowniéy puchnąć, puchlina szérzy się szypko, i w krótce na ranionym pokazują
się wszystkie oznaki (symptoma) takiéy słabości, jaką się spostrzégać zwykło na Człowieku, który niesczę́sliwym przypádkiem od Źmiö był ukąszony. Słabość ranionego wzmagała się tak nágle iz taką gwałtownością, j£̂ w párę godzin po otrzymaném draśnięciu zaczęto się juž lękać o \&́ycie jego. Wcześnie û́yte lékarstwa, które biegłość lékarza okrętowego przepisała, i náytroskliwszá pieczołowitość zaledwie zdołały grožące niebezpieczeństwo oddalić, i ranionego do zdrowiá przywrócić. Taká wiadomość zwróciła uwágę Badaczów Europeyskich. Wzięto pod ścisły rozbiór owe przybyszowe szpony Dzióbaków, i przekonano się, že káżdy z tych szponów będąc léykowato rurkowaty, i mając mały otwór na stronie wgiętéy przy ostrym końcu swoim, osadzony jest na du¿ym gruzle, w którym się zbiérá ciecz jadowitá (a). Ugádzając więc Dzióbák wspomnianym szponem nieprzyjáciela swojego, naciská nim na gruzeł w nasadzie jego bacdący; a jád z niego wyciśniony przechodząc léykowatą w szponie będącą rurką, wpływá w zadaną ranę owym małym otworem, który się przy końcu jego znáyduje. A tak widzimy, ¿̌e w piérwszym oddziale zwiérząt grzbietnych jeden tylko rodzáy Dzióbaka obeymuje jstoty jadowite, i zie jch niebezpieczny jád zawarty jest w przybyszowych szponach u nóg tylnych. Nierównie więcéy znáydziemy tém podobnych zwiérząt $w$ oddziale drugim,
(a) $O$ rzetelności takiego urządzeniá szponów Dzióbaka pzekonałem się naocznie podczas pobytu mego w Paryzu na pięknych preparatach w tamteyszym Gabinecie.
czyli między takiémi zwiérzę tami grzbietnémi, które mają krew ezerwoną zimną.
Lubo ten drugi oddziát, zwiérząt grzbietnych liczy náywięcéy i náyniebezpieczniéy jadowitych gatunków, wszystkie jednak miesczą się w jednéy gromadzie, i náležą do jednego tylko rzędu, to jest: są one z gromady Gadów, a z rzędu Wę̧óów. Dwa zaś jnne rzędy Gadów równie jak całe dwie gromady Ptazótw $i$ Ryb złỡone są z samych niejadowitych zwiérząt. Winienem atoli wspomniéć, ¿̌e pomiędzy rybami znáydują się niektóre gatunki, które u Rybaków zostają w podeyźrzeniu, ze sa jadowitémi. Obaczmy, z kad to podeyźrzenie wyniká? - Wiadomo, ¿̌e wiele jest takich rodzajów między Rybami, które mają w pletwach kolce, czyli ostro kończyste promienie; aže po zakłuciu się kolcami pletwowémi jednych Ryb rana mocniéy się zaogniá niz̃ po skaléczeniu się kolcami drugich: przeto te z pomiedzy ryb poczytują ryhacy za jadowite, od których kolców zranione ciało bardziéy zaogniać i jątrzyć się zwykło. Lecz ¿̇e to zaognienie się rany bywá bardzo słabe, i ani szérzaccéy się po ciele puchliny, ani źádnych jnnych złych skutków za sobą niepociągá: przeto, z powodu tak słabych i bardziéy po, dobno od ubocznych okoliczności zawisłych zaognień w ranach kolcami pletwowémi zadanych; niemoźná ¿ádnéy z dotąd zuanych Ryb policzyć między zwiérzęta jadowite. Wszaǩ̌e niekiedy draśnięcie lub zakłucie się śpilką albo jgłą stalową nierównie mocniéysze zaognienie i jątrzenie się ciała sprowadzá; a mi-
mo to ani jgieł ani śpilek zwyczáynych jadowitémi nazwać nié moz̊ná.- Powróćmy zatém do gromady Gadów.
Jakkolwiek są pospolitémi i od niepamiętnych czasów znanémi te Gady, które stanowiạ rzęd $\boldsymbol{W}$ ą̧ỏow albo raczéy gadów Wę̨̇owatych, słusznie przeciez̃ dziwić się potrzeba, ¿̌e dotąd większá część ludzi nie wié o włásciwém siedlisku niebezpiecznego jadu tych, które są jadowitémi. Liczne przypádki przekonały mię, že większéy liczby jest mniemanie, j£ jád tych gadów zawarty jest w tak nazwaném c̊ądle pyskowém, to jest: w owéy długiéy, wązkiéy, czárniawéy, na końcu widełkowatéy listewce, którą te zwiérzęta częstó z pyska wysuwać zwykły, a którá jest jch językiem. A ¿̌e większá część nietylko Węźów ale i Jasczurek má w pysku podobnie uksztáłcony język: więc téź bez róźnicy prawie wszystkie poczytują za jadowite, i sądzą, ¿e wyrwawszy Gadowi z gęby wspomnianą listewkę: juź tém samém má się go pozbawić tego narzędziá, którémby mógł zadadź ranę niebezpieczną. Przed kilku włáśnie tygodniami popisywano się w obecności mojéy z odwagą chwytając w gołą rękę dǔ̌ego Węża wodnego (Coluber natrix). Potém zachęcano obecnych do powtórzeniá tegoz̃; gdy się zaś niektórzy z obecnych wzbrániali, zapewniano jch, že przez wyrwanie mu (wyééy opisanego) 氏̌ądłá juž má jád odjęty. Mogli śmiało tỗ samo z tém stworzeniem uczynić i bez tak strasznego skaléczeniá go; bo $\boldsymbol{W}$ qả wodny z przyrodzeniá swojego jest nie jadowity; lecz niech Bóg zachowá Tom II.
wszystkich od podobnego doświadczeniá z którymkolwiek gatunkiem Źmiy, Grzechotników, lub jnnych práwdziwie jadowitych gadów wę̌̃owatych! Jád bowiem tych zwiérząt nie w žądle, lecz w zębach sczęki góruéy jest zawarty, i jadowity gad rzędu tego nie raui ukłuciem ale ukąszeniem. Owo zaś tak nazwane z ądło (jak się jǔ powiedziało) jest jch jeczyk, którym nic złego uczynić nié mogą. Tak więc nie przez wydarcie jezyka, lecz przez wyrwanie jm zębów jadowitych, moźná je przynáymniéy na pewny przeciąg czasu uczynić bezbronnémi. Mówimy, tylko na pewny przeciąg czasu; gdy乞̃ rozczłonkując tém podobne gady, znáydujemy u nich pod dziąsłami w íuchwach przy obecnych zębach jadowitych po dwa, a czasem i po trzy stopniami coráz mnieysze zawiązki do nowych takichz̊e zębów. Z tych więc náywiększy zarodek wyrástá z czasem na mieysce wyrwanego zęba, i pełni potém tę̧́ samę usługę, jak piérwszy.

Poniewá z ( jak się ju\%̌ nadmieniło), całá jadowitość tych zwiérząt zawartaç jest wzębach: zastanówmy się bližéy nad tą niebezpieczną jch bronią.

Wszystkie dotąd znane Węze maja na žuchwach sczęki dolnéy same drobne i niejadowite zęby; lecz « sczęką górną rzecz się má jnaczéy. Ztąd ( jak wiądomo) względnie do jakości zębów w sczęce górnéy dzielimy Gady tego rzędu na trzy następujące oddzialy; a mianowicie: 1. na Niejadowite, 2. na Jadowite-wielozębne, i 3. na Jadowite-dwuzębne.

Węže Niejadowite mają w sczęce górnéy cztéry rzędy drobnych i prawie równych zébów. Z tych dwa
rzędy stoją w dziasłach czyli na wrłáściwych kościach zuchwowych, a dwa na podniebieniu:- Oddziáł ten obéymuje niemál wszystkie rodzaje Róvnotuskich i znaczną część Nierównotuskich Wę̌̌́n (a); których nie małá liczba oddawná jest znauą.

Jadowitémi-wielozębnémi nazywámy te, u których w sczęce górnéy stoją liczne zęby podobniez cztérema rzędami z tą jednak róznica, 亿̌e u tych dwa przednie skrayne zęby są znacznie dłužsze od następujaçech. W tych to dwóch przednich skraynych zębach zamyká się jch jadowitość. - Do tego oddziału nález̃ą tylko trzy rodzaje; to jest dwa z Nierównotuskich, a jeden $\frac{2}{8}$ Równotuskich Węzów, z których wszystkie zostały niedawno odkryte na poładniowéy półkuli ziemi.

Nakoniec, Jadowite-dwuzębne są te, u których (oprócz dwóch rzędów drobnych zębów na podniebieniu) spostrzégamy z przodu na bokach sczęki górnéy po jednym lub po dwa, a niekiedy i po trzy długie, nieco łukowate, a bardzo sczupłe i ostro kończyste zęby, które raczéy kłami nazwać by moz̃ná (b). Te więc kłom
(a) Patrz w trzecim Tomie Zoologii Jarockiego.
(b) Młody gád jadowity z tego oddziału má tylko dwa zęby jadowite; to jest, po jednym wobu dzią̧łach sczęki górnéy; lecz przy rozczłonkowaniu (jak się to wyżéy juzi nadmieniło) widzimy za káżdym z tych zębów jeszcze po dwa nierówne zarody na podobne zęby. Jeieli taki gád niémiáał sposobności przyłámaniá sobie piérwszych dwóch zę̣b́w jadowitych: więc w dalszym wieku wyrástają mu dwa drugie; a u bardzo starego i trzeci w obu dzią̧łach zostaje uksztáłcony. Tym sposobem, jeieli ten gád w całém íyciu swojém z̀ádnego sobie zęba jadowitego nie ukruszył, moze jch mieć w późnym wieku sześć; to jest: po trzy w obu
podobne zęby mogą one zapomocą osobnych muszkułów podług woli swojéy w tył składać i w rowki dziąseł chować, albo téf nasrožać. Złozoone w dziąsła zasłaniają jescze błoną, którá się od przodu na nie nasuwá, a którą, podnosząc się, te zęby siłą z siebie spychać musza. Te to więc tak troskliwie ukrywalne kły stanowią jch niebezpiecznie jadowitą broń,- Oddziát ten mieści w sobie blizko połowę rodzajów samych Nierównotushich Węzóv, z których znaczná częćć nálę̃y do liczby oddawná znanych zwieraąt; małą zaś tylko liczbę známy takich między Równotusłiëmi; a te są z liczby náyświeíszych odkryć (1).
Jak z jednéy strony uzbrojenie pasczy dwóch ostatnich oddziałów jest róźne co do liczby rzędów, którémi zęby jch w sczęce wiérzchniéy są ustawione: tak z drugiéy strony wewnętrzná budowa jch zębów jadowitych jest jednaká, i niemál zupełuie podobná téy jak w szponach przybyszowych Dzióbaka. Wszakže u wszystkich (dwiema ostatniémi oddziałami objętych gadów ) przednie skrayne zęby są léykowato rurkowate, i mają nà stronie wgiętéy przy ostrym końcu swoim po jednym małym otworze. Rurka jadowá w tychže zębach ležy blizéy wgiętéy niž wypukłéy
dzią̧łach. Lubo bardzo rzádko, były jednak przykłady, że jch i po extéry zuáydowano. Tak pomnoz̀one kły, stojạc rzędem blizko siebie jeden za drugim, wszystkie się razem podnosza, i razem się chowają w dziąsło.
(a) Między równołuskiémi wężowatémi gadami tylko Wiosloważ (Hydras), Rybowqì, (Pélamis) i Chersydra sa jadowite ${ }_{i}$ wszystkie zaś jnne náleża do liczby niewinnych gadów.
jch strony; a kierunek jéy na téyée wgiętéy stronie zęba oznáczony jest pospolicie zewnątrz szwem tak włásinie, jak gdyby w tém mieyscu brzegi szkliwá zębowego były z sobą spojone. Nadto kázdy z tych zębów osadzony jest na osobnym gruzle, w btórym się ciecz jadowitá oddzielá. Te jád wyrábiające i zachowujące gruzły są u niektórych (a sczególniéy u Grzechotników) tak wielkie, \&e jm å popod oczy sieqgaja. Rozdrážniony gád jadowity kąsając w złłości przedmiot gniéwu swojego, naciská dopiéro opisanym zębem na gruzeł pod nim będący, a jád z niego wygnieciony wytryskując z rurki zębowéy przez otwór przy końcu jego będący, wpływá do rany, którą teň̌e ząb zadaje. Néydaléy we dwádzieścia sekund mieysce zranione przez gada jadowitego dostaje obwódkę siną; a tę otaczá mocne zaognienie i puchlina, które się z káźdą chwilą coráz bardziéy wzunágają i szérzą.

Podług náynowszych a gruntownych doświadczeń Mandzilego (Mangilli) mỗemy teráz z większą niž kiedy pewnością twiérdzić, ze je jád gadów węzowatych tylko w tenczas jest szkodliwy drugiém zwiérzętom, gdy się bezposzrednio mięszá z jch krwią; zǎ̃yly zaś (nawet i w dužéy jlości) z jakim pokarmem niesprawiá w nich žádnego ałego skutku. Powtóre, \&̌e tenže jád wysuszony i na proch starty, zachowuje szkodliwą moc swoję przez tak znaczny przeciąg czasu, ie nawet po dwóch latach wsypany w ranę rozkrwawioną, sprawiá tę́ same okropne skutki jak náyświežszy i bezposzrednio z zęba do rany wpływający (a). $\mathbf{O}$ tych
(a) Chcąc się o niezawodności téy práwdy przekoná́, potrzeba tę ranę, do któréy się wsypalo suchego jadu, obwig̨zá́ pęcherzem
dwóch práwdach przekonál się Mangilli następującym sposobem. Zebráł znaczną liczbę zdrow ych $i$ dużych Źmiy; a dając rozdrážnioném gryíć brzég filižanli, zbiéráł na niéy tym sposobem jch jád, z którym następrie na Ptakach, a mianowicie na Kosach, Gołębiach i Krukach, czynił róźne doświadczenia. Naprzód otrzymawszy dopiéro opisanym sposobem jád Źmiy, maczáł w nim kawałki chleba, i te wpychát do gardła wye̊éy wzmiankowanym Ptakom. Tym sposobem Kos połknął jád po sześciu Źmijach, Gotqb po siedmiu, a Kruk po dwanastu. Wiedzieé przytém potrzeba, que Kruka głodzono wprzód przez dwanaście godzin; june zaś były syte. Zaráz po zažyciu jadem napojonego chleba zdawały się owe ptaki cokolwiek zasmucone; lecz niewyszło godziny, gdy do zwykłéy powrócívszy wesołości, okazywały náywiększą chęć do jádłá. Obecná przy téy czynności osoba, widząc taki skutek na Ptakach, odwážyła się doświadczyć tego na sobie saméy; a połknąwszy podobnię̃ w kawałku chleba jád z oztérech duéych Źmiy wyczérpany, zapewniała, ǰ̃ zádnego nieprzyjemnego uczuciá niedoznaje (a). - Póńniéy zebrawszy Mangilli wyz̊éy wskázanym sposobem znaczną jlość jadu Źmiy, wysuszyt i utart go na proch. Tak przysposobiony
lub taftạ: jnaczéy wsypany proszek jadowity spłynie z krwią wypływajạca z rany, i nie zrobi żádnego skutku.
(a) Patrz: Giornale di Fisioa, etc. Vol. 9.- albo Dentches Archiv für die Physiologie. etc. v. Meckel. Dritter Band. Halle und Berlin 1817. na stronie 639 i na nasteqnych.
jád przechowáł w dobrze zawiązanym słoiku przez dwadzieścia sześć miesięcy. Po czém wzią $\ddagger$ párę zdrowych Gołębi, zadrasnął obadwa wnogę az̀ do krwi; a wsypawszy jm do tak zadanych rán po trosze tego̊̃ suchego jadu, zawiązát jm rany taftą. Natychmiást pokazały się gwáłtowne skutki jadu na tych biédnych ofiarach, i w przeciągu dwóch godzin obadwa Gołębie ¿yć przestały. - Tyle wiemy dotạd o jadzie i jadowitości zwiérząt Grzbietnych: przeydźmy teráz do gromád niészych.

Zwiérzęta Niegrzbietne, czyli do (tak nazwanych) gromád nižszych náležące, dzielimy (jak wiadomo) na dwa naturalne oddziały; to jest: na takie, ktơre mają nogi wstawowate, i na takie, które są bez nóg. Między ostatniémi nie wiémy dotąd o Žádnym gatunku, któryby narzędziami jadowitémi byt opatrzony. Przeciwnie z pomiędzy trzech gromád, które składają oddziáł zwiérząt Niegrzbietnych znogami wstawowatémi, w jednéy tylko gromadzie Skorupiahóv (a) nie známy takich, októrychby z pewnością powiedziéć

[^7]moz̊ná, ¿̌e są jadowitémi; gdyĩ nawiasowe podania niektórych Pisarzów, \&e ukłucie kolcem ogonowym zwiérząt do rodzaju Cierniogona (Limulus) náležących má bydź niebezpieczne: potrzebuje jescze potwiérdzeniá i wyjáśnieniá. Natomiást w dwóch jnnych gromadach tegoz oddziału, to jest: między Pająkani i Owadami znáydujemy znaczną jch liczbę. Przeydźmy je więc porządkiem.

Gromadę Pajqkióo dzielimy na dwa poddziały, czyli na Przędquce, które z siebie snują pajęczynę, i
i wszystkie Skorupiaki są przyodziane skorapami: wszystkie więc dopiéro wymienione, a tak między sobą różniące się zwiérzęta, mają równe prawo do przymiotnika Skorupiaste. Jakáí więc wtym przymiotniku pewnośó naukowá? - Nie myślę zaś, ażeby samo zakończenie miało upośledzá́ powyz̀sze nazwisko; bo odwieczny polski wyráz Ptaki má podobne zakoniczenie jak Skorupiaki: a przecié nikonuu na myśl nie przysało, azeby Ptaki w języku systematycznym nazwać zwiérzętami Skrzydlatémí; boby je pomięszáł z Owadami. - Drugim powodem, dlá którego do oznaczeniá Skorupiakóó nié moge nżyć przymiotnika Skorupiaste, jest to; poniewáż tegoż samego przymiotnika Jundzill i jnni poprzednicy moi uzyli bardzo przyzwoicie do oznaczeniá tego Robactwa, które w skorapach wápiennych zamieszkuje. Szanując święcie to wszystko, co tylko dobrego w dáwnieyszych dziełach oyczystych znáyduję, użyię tego przymiotnika podobnie jak tamci w podziale Mięczaków na Nagie i Skorupiaste, - Podobne, a moz̀e i mocnieysze powody mám do zachowaniá wszystkich jnnych nazwisk nowo utworzonych gromád; bo zawsze mám w iywéy pamięci światiq przestrogê Caesalpinusa, ie Confusis nominibus, omnia confundi necesse est.
na Nieprzeddqce.-Wszystkie do téy pory znane $\boldsymbol{P a}$ jaki przędqce są zwiérzętami jadowitémi. Moc jednakže jch jadu jest róžná w róžnych rodzajach i gatunkach; a nawet w jednym i tymže samym gatunku jest ona róžną względnie do róźnicy krajów, które zamieszkują. I tak, te z pomiędzy Pająków przędących, które žyją w krajach goraçeych i blǐéy równika połozonych, mają jád mocny i częeto nawet niebezpieczny; gdy przeciwnie Pająki tegož poddziału w krajach zimnieyszych zamieszkałe są prawie cáłkiem nieszkodliwe. Między Pająkami przędącémi w ciepłych krajach Europy zamieszkałémi náygłośnieyszym dotąd z wielkiéy jadowitości jest rodzáy Tarantula; a mianowiscie te jego gatunki, które się w krajach Włoskich znáydują. Wyznać jednakže potrzeba, jé Tarantule i dziwná moc jch jadu bardziéy zostały okrzyczane, a niželi w jstocie na to zasłu£̌yły. Å̌eby o tak wážnym przedmiocie dadź zgodnieysze z práwdą wyobraZ̃enie: przytoczymy tu niemál dosłownie tłómaczony wyjątek z listu włoskiego, który 1817 roku napisáł w Rzymie uczony Franciszek Kanczellieri do Doktora Kioreffa Professora Medycyny w Berlinie (a), a w którym międy jnnémi wyraz̃á, co następuje:
(a) Patrz: Allgemeine Medizinische Annalen des neunzehnten Jahrhunderts auf das Jahr 1822. eto. Drittes Heft. Leipzig. na stronie 35 g w Artykule pod napisem: Lettera di Francesco Cancellieri al Sig. Dottore Koreff Professore di medicina nell' Università di Berolino, sopra il Tarantismo, etc.

## Tom II.

, ,Powszechném jest to mniemanie między pospól,2stwem naszém (we Włoszech), ¿̌e ukąszenie Taran,,tuli waniecá w ukąszonym niezbędną chęć do tańca, „i že tego niebezpiecznego jadu nié moz̃ná się jnaczéy ,,pozbydź z ciałá, jak tylko muzyką i tańcem. Piér,,wszym z pomiędzy Autorów, który to błędne po„spólstwa mniemanie pismami swojémi rozsiál po świe,,cie, jest Nicol Perollo Neapolitańczyk, który zył "w wieku pietnástym. Późniéy Bagliv poparlszy zda,snie Perolla nadát temu podaniu piętno wierzytelno,"ści; a tak urojenie ludu wcisnęło się pomiędzy prá, wdy naukowe. Ściśle atoli biorąc, tyle tylko jest rze„czą práwdziwą, ̌̌e osoba ukąszoná od Tarautuli do,,znaje bezsilności i ocięžałości w członkach, tudzie "znurzeniá snem, sczególnieyszego gatunku tesknoty „i ciąženiá na sercu. Jakkolwiek te uczucia są przy„kre dlá ranionego: nigdy jednakže ukązzenie Taran,,tuli nie wprawiá ukaczzonéy osoby w niebezpieczeń,,stwo śmierci. Muzyka, podobnie jak káz̃dá jnná roz„rywka, može práwda choremu przyniéść ulgę w ciér,,pieniach; ale muzyka nie jest wyłaczném lékarstwem ,przeciow temu jadowi. Náyzwyczaynieyszémi w tym „przypádku są takie lékarstwa, które poty wzniecają, ,,tkliwość nerwom przy wracają i serce wzmácniaja.." (a)

Z tych wyrazów listu Ranczellierego náysnadniéy przekonać się moz̃ná: o jle dáwnieysze podania o Tarantulach na wiare zasługiwać powinny.
(a) Cordialia et excitantia.- Patrz: Bibliothek der practischen Heilkunde 1821. Monath September, na stronie 208,

Wyjaśniwszy rzecz o Tarantulach włoskich, przystąpmy do tych, które nás bližéy obchodza. Ow wielki, bo około dwóch calów długi gatunek pajacków przędaccych, który pospolicie Tarantulą Kreczkiem nazywają (a), a który na Podolu, Poberez̃u i daléy na Ukrainie w niektórych okolicach tak się licznie znáyduje, j¿ na tráwnikach łack i ogrodów trudno wyszukać takiego sąžnia kwadratowego, w którymby przynáymniéy dwóch jego nór niebyło; gdỹ̃ one nie robiąc siátek mieszkają w nórach: ten mówię gatunek Tarantuli posądzany jest o jadowitość śmiertelną. Oto jest wyjątek z listu z tamtych okolic pisanego, który potwiérdzá powyžsze podanie nasze (b).
,JJak tylko przybyłem w te okolice, opowiadano mi, „Že tu ludzie dosyć często umiérają w skutku ukąszeń ,od Pająka; ale zafundowany na tylu światlych obro„nach Pająków, niechciałem dadź wiary tém prostém „podaniom. Leez oto przed kilkunasto dniami dają mi „znać z poblizkiéy wioski, ¿e gumienny tamteyszy „ukązzony od Pająka niebezpiecznie jest chory. Przy„bywám do niego, i znáyduję go w stanie práwdziwie „monstrualnym. Głowa jego tak juž była spuchniętac, ,ž̌e przynáymniéy dwá łokcie obwodu mieć mogla. „Skóra na niéy w wielu mieyscach popękaná sacczyła
(a) Tarantula Kreczek (Lycos a ucrainensis) zobacz w Tom; V. na str. 375 Zoologii Jarockiego.
(b) Jest to wyjątek z listu brata mego ś.p. Józefa Jarockiego Med. i Chirur, Doktora, który do mnie pisáł pod d. 26. Maja 1828 r. w Sokolówce na Pobereżu,
„mnóztwo \&́ółtéy, nieprzyjemnie woniejącéy wilgoci; „a na lewéy skroni był czárniawy, wkleçły, twardy „punkt, który okazywáł przechód w gangrénę. Prócz „tego puchlina zaję̧ła juर́ szyję i znaczną część piersi; „lecz puchlina ta niebyła podobná puchlinom zwy„czáyném. Zapytany chory: zkąd pochodzi jego tak „przykrá słabość? odpowiedziát, \&e przed trzema ,,dniami połozoywszy się na tráwniku przy wrotach to,ku (gumna), zdrzymnąt się na boku lewym; a prze"spawszy moze kwadrans czasu, gdy się obudzit, u"czut w téy skroni jakieś niemiłe uczucie, które je„đnak ani bólem ani świéźbieniem nazwać nié može. "A 亿̌e mu w piérwszych dniach niewiele dokuczało: „dlá tego nieszukát rady lékarza. Wezwany za pó„źno na próžno ło łóyłem wszelkie starania: gangré„na szérryła się gwáłtownie, do téy prayłączyła się ,goraçzka z maligną, i ten niesczę̧́liwy dziewiątego „duia zoyć przestál.- Jakkolwiek uporczywie lud tu„teyszy przy twiérdzeniu swojém obstaje; já przeciez̃ "temu nie wierzę, \{eby tę chorobę zrządziło ukąsze„nie Pająka. Doniosłem ci wiernie ten wypádek; lecz „niechcę cię uprzedzać, za co go uwázám: wolę ra„czéy oczekiwać zdaniá tak gorliwego obrońcy Pa,jąków."

Rzeczywiście choroba ta niebyła sprawą Pająka. Wszakże tegoz̃ samego roku, lubo cokolwiek późniéy, pokazała się ona w okolicach Woysławic za Krasuym Stawem; gdzie nigdy tém podobnych pająków niebyło, i niéma; a blizko sto lát piérwéy grasowała podobná choroba w Państwie Szwedzkiém, mianowicie w Bo-
thnii, gdzie się takie pająki nigdy nieznáydowały. Pospólstwo Szwedzkie przypisywało ją jakiéyś éyjącéy, maleńkiéy, bo naksztáłt włosu sczupłéy, i ledwie jednę liniją długiéy jstocie, którá (podług nich) ¿̌yje, i rozmnázásię w tamteyszych bagnach; a wyłazaąc czasami na chwásty w nich rosnące, skoro od wiatru porwaná padnie na jaką obnažoną ceecéś ciałá ludzkiego: wciská się za skórę, i sprawiá wyĩéy opisaną, śmierć przynoszącą chorobę.- Na takiém podaniu ludzi opiérając się Linneusz, opisát tę zmyśloną jstotę między robákami pod nazwiskiem Furia infernalis (a).

Nauczeni postrzę́eniami niezawodnémi z pewnoŚcią wyrzéc možemy, Ée w mowie będącá choroba nie jest skutkiem ani ukąszeniá Tarantuli Kreczka, ani téź wciśnieniá się za skórę nieistniejącéy na świecie Furyi. Jest to gatunek pryscza atosilivego (pustula maligna), którego podobno jest więcéy odmián (b), a z których ninieyszą mozieby náystosowniéy Petociówhag nazwać možná (c); gdỹ́ w piérwszych chwilach zjáwieniá się jéy na ciele ludzkiém wiele má podobieństwá z plamką petociową, lubo znacznie jest większą. Lecz mnieyszá o nazwisko. Ten pryscz pokazuje się
(a) Zobacz: Caroli a Linne Systema Natura, cura Gmelin. Tom I. pars VI. pag. 3081.
(b) Pustule maligne, bouton malin, puce maligne. Patrzw dziele: Traité des Poisons ou Toxicologie Générale etc. par M. P. Orfila. Tom II. pag. 518. Paris 1818.
(c) Tę chorobę nazywają u nás Lékarze Karbunkutem, Chrostạ czárnq, lub Morówkq.
na ludziach náywięcéy w tenczas, gdy w bydle zaraza morowá, a sczególniéy gangréna śledzionowá, grasuje; gdy乞̃ petociówka powstaje z jedzeniá mięsa takiego bydła; które wy̌éy wspomnianéy zarazy zarwało. Colwiększá? częstokroć samo powálanie się krwią, a niekiedy nawet i śliną zarazonego bydlęcia, było dostateczne do wznieceniá w człowieku téy zgubuéy choroby. Tak więc jedna zaraza tworzy drugą. Rzecz jednak osobliwszá, co doświadczenie nauczyło, ¿̌e náypewnieyszym szrodkiem przeciw petociówce są pijáwki, gdy się niémi wcześnie a gęsto plama jéy obstawi. Przez odciągnienie krwi tamuje się postęp puchliny, sama tylko plama przechodzi w gangréné, i wypadá, zostawiając stožkowatą dziurę: osoba powracá do zdrowiá: rana po wypadnięciu części zepsutéy goi się dosyć prędko; lecz dołek bardzo trudno zarastá. (a) - Po tém mimowolném, lecz do rzeczy potrzebném wyboczéniu, wracamy do Pająków, a mianowicie do Tarantuli Kreczka.

Zwróciwszy uwágę równie na wyžéy wzmiankowane mnóztwo znáydujących się na Ukrainie Pająków tego rodzaju, jak na to, že z przyezyny łagodnego klimatu tamteyszego pospólstwo Podola i Ukrainy przez całe lato chodzi boso, i większą liczbę nóc latowych na tráwnikach przesypiá: więc gdyby tamtey-
(a) Jnne szrodki przeciw téy chorobie wiskazane są w wyżéy praytoczoném, toxykologiczném dziele par Orfila Tom II. pag. 551.
szé Tarantule tak były złośliwe i chciwe kąsaniá ludzi, niebyłoby podobno ani jednego dnia, w którymby kogo niepokaléczyły. Nié možemy práwda twiérdzić, ̌̌e one nigdy ludzi niekąsają (a); lecz przypádki te wydarzają się arcy rzádko, i to tylko wtedy, gdy Kreczek nié mogąc się ratować ucieczką, do bronieniá się kąsaniem jest zniewolony. Ukązzenie jego sprawiá wpráwdzie dosyć mocne zapuchnienie mieysca ranionego; lecz puchlina ta nieokazuje dąžności do przechodzeniá raptownego w gangrénę, i ustępuje dosyć łatwo za uf̊yciem zwyczaynych lékarstw antyflogistycznych. Nadto po ukaszeniu Kreczka widzimy na ciele ukąszonéy osoby nie jednę plamkę; lecz dwie blizko siebie będacce takie rany, jakgdyby to mieysce dwarazy jgła przekłuto; gdy̌̃ jád Tarantul równie jak wszystkich jnnych Pajulióv Przedqcych zawarty jest TV owych dwóch długich, mniéy więcéy łukowatych i dowolnie ruchomych szponach, które do przodu jeh sczęk są przytwiérdzone. Te jadem groźne szpony sczękowe trzymaja one zwyczaynie na spodniéy lub przyszrodkowéy stronie sczęk w rowkach ukryte, i tylko w tenczas je zapomocą osobnych muszkułów z wymienionych rowków podnosza, i przed siebie nasrožają: gdy zdobycz ałowioną zabić lub nieprayjáciela swojego zranić usitują. Urządzenie wewnętrzne w tyeh szponach sczękowych spostrzégámy znowu takie, jak w szpo. nach przybyszowych Dzióbaków i w zębach jadowitych

[^8]Gadów węqowatych. Kázdy albowiém szpon sczękowy Pająków przędaçeych będąc léykowato rurkowaty, opatrzony jest małym otworem przy koncu ostrym; a w nasadzie swojéy má pod sobą taki gruzet, w którym się wyrabiá i zbiérá ciecz jadowitá. Za naciśnię. ciem szpona sczękowego na tenže gruczoł, jad w nim zebrany wytryskuje do rurki szponowéy; a z téy przepływá w zadaną ranę owym małym otworem, który się przy końcu szpona znáyduje. Tyle o Pająkach Przędących.
Między lepiéy znanémi Pajakami nieprzędacémi jeden tylko rodzáy Niedžwiädka (Scorpio) obéymuje zwiérzęta práwdziwie jadowite. Lecz pomiędzy niémi zachodzi podobná róźnica, jak między Pająkami do poddziału piérwszego náležącémi; jád bagviem Niedźwiádków bawiących blizéy równika jest bez porównaniá mocnieyszy i niebezpiecznieyszy od jadu Niedźwiádków Europeyskich: nigdy atoli jád jch nie jest tak niebezpiecznym, ažeby się sám przez się miát stać przyczyną śmierci człowieka. Podług świadectwa wiary godnych Pisarzów jád Niedźwiádków wschodnio Jndyyskich má bydź náygorszy, i oprócz mocnego zapuchnięciá rany przykrą trzechdniową chorobę sprawiający. Ranioná od nich osoba doznaje naprzód przez dwadzieścia cztéry godzin náydotkliwszych, po całém ciele brąkaj̨̣cych się boleści, które w szóstéy godzinie po otrzymanéy ranie są náyprzykrzeysze. W drugim dniu ustają bóle, a na jch mieysce następuje mimowolne drzénie i poruszanie się wszysthich członków podobnie jak whorobie, klórą Tanicem Świętego Wi.
ta nazywaja. Trzeciego nakoniec dnia po suchéy goraczece uderzają na ranionego gwáttowne poty; a te wyprowádzają jád z ciała, i chory wracá do zdrowiá. Ukłucie Niedźzwiádków earopeyskich sprawiá wpráwdzie przykrą boléść wranie, i dosyć znaczne spuchnięcie mieyscá ukłutego; ale złych skuthów za sobą niepociągá. Nawet i itych przykrości moźná się uchronić, skoro się rana sokiem Dryjakwi (a) natychmiást zapuści, lub taką oliwą posmaruje, w któréy Niedźwiádki mokną (b).

Jád Niedźwiàdlka mieści się w owym długim, łukowatym szponie, który má wzniesiony na końcu ogona, a którego koniec ostry jest w tył zwrócony. Ten to szpon ogonowy słužy Niedźwiádkowi równie za narzędzie do zabijaniá złowionéy zdobyczy, jako téź za broń przeciow nieprzyjáciołom swoim. Tak w biegu jak w spoczynku, zawsze Niedźw̧iádek má ogon na plecy zagięty, a szpon w pogotowiu do działaniá. Drẫniony obracá się tyłem, i starásię przeciwnika swojego ukłuć szponem ogonowym. Zwróciwszy uwágę na tenže szpon, widzimy w nim to乞̃ samo urządzenie wewnętrzne, jak w broni jadowitéy tych zwiérząt, któreśmy dotąd poznali. Ta jedynie zachodzi tu róźnica, \&́e przy ostrym końcu szpona Nie-
(a) Do tego zarówno jest skuteczny sok z liści jak z korzeniá tego gatunku rośliny, który Kluk nazywá: Dryjaliew ugryzioná, (Scabiosa succisa).
(b) Zobácz w Zoologii Jarockiego Tom, V. na str. 38 g .

Tom II.
dźwiádkowego nie jeden, lecz dwa są małe otwory, którémi jád pod czâs ukłuciá wypływá.

To jest krótki rys tak nárzędzi jadowitych jak skutków jadwitości tych zwiérząt, które do gromady Pająoów náleêą, a które, gdyby były większe, przewyíszylyby niechybnie moca jadu swojego wszystkie jnne jadowite na kuli ziemskiéy jstniejace zwiérzęta. Nakoniec pozostaje rám jescze tylko jedna gromada, w któréy się miesczą zwiérzęta jadowite; a tą jest gromada Owadóv. Mnóztwo róźno kształtnych jstố, które pod to nazwisko wcielámy, rozdzielić potrzeba na dwa działy: mianowicie na Bezshrzydte, czyli takie, które w zádnéy płci i w áádnym wieku skrzydeł nie miéwają, i na skrzydlate. Między piérwszémi pokrewieństwo Ostrorogich (a), w którém się miesczą z całéy téy gromady náywiększe zwiérzęta, te mówię olbrzymy ăniędzy Owadami, nálé̌ą do liczby jstót práwdziwie jadowitych. Lecz jak w jnnych "ddziałach zwiérząt, tak i w tym zamorskie gatunki bardziéy są niebezpieczne, niž nasze Europeyskie. Sczególniéy okrzyczanémi z jadowitości są dwa Amerykańskie gatunki, jako to: Zjadlica olbrzymiá (Scolopendra gigantea) i Zjadlica Kusacz (Scolopendra morsitans). Z tych piérwszá, miéwając do dwóch stóp długości, jǔ̂ samą wielkością swoja przestraszá. Te

[^9]osobliwsze stworzenia urzązeniem narzędzi jadowitych náybardziéy są zbližone do Pajq̧iów przẹdqcych; mają bowiem podobnie乞́ przy pysczku po dwa tukowate, ostro kończyste, ruchome szpony, które takzé są rurkowate, na gruczołach jadowitych poosádzane, a przy końcu ostrym otworem opatrzone. Wážná jednakEe zachodzi tu rózinica; gdy£́ te jadem groźne szpony u Owadów ostrorogich nie do końców sczęk, ale do boków spodniéy wargi są przytwiérdzone, i ¿e w czasie obojętności Owada ukrywają się w jéy przednim rowkowatym brzegu. Dobroczynne Przyrodzenie (z wáénéy zapewne, lubo nám taynéy, przyczyny) obdarzywszy te zwiérzęta znacznym stopniem jadowitości, natchnęło je zarazem bojaźliwością i wstrętem do światha słonecznego, a pragnieniem do szukaniá ciemnych, wilgotnych i odludnych zakątów: tym sposobem usuwając je od ludzi w dzikie puscze pod zwaliska kamieni i kłody drzew pruchniejących, połožyło tamę często wydarzać się mogącym niebezpieczném wypádkom.

W dziale drugim; to jest, między dotąd znanémi Owadami Skrzydlatémi, liczba jadowitych jest nierównie znacznieyszá; a z tych prawie wszystkie náleÉą do rzędu BTonkoskrzydtych (Hymenoptera); jakiémi naprzykłád są: Mrówki, Pszczoły, Ossy, Galasówki i wiele jnnych. Narzędziem jadowitém u tych zwiérzą jest ów pospolicie czárniawy, sczuply, ostro kończysty kolec, który mają w tylnéy części ciała ubryty, a który wtenczas $z$ otworu odehodowego wysuwają, gdy nim kogo cheą zranić. Kolec ten nazy wámy

Żadtem. Urządzenie tego nowego gatunku narzędzi jadowitych godne jest bližszéy uwági Badacza.
Otworzywszy z prayzwoitą ostrožnością część tyIną ciała Owada jadowitego, widzimy w niéy przez drobnowidz fáadło otoczone muszkułami, które je podług woli $O_{\text {wada wysuwają i wciągają. Daléy mię- }}$ dzy temiz̃ muszkułami spostrzégamy dość spory gruzeł jadowity, do którego tylny koniec sąadłá za po- $^{\text {a }}$ szrednictwem osobnego błonowego kanału jest przytwiérdzony. Przypatrzywszy się zaś dobrze samemu ząadłu, widzimy, že jest w całéy długości swojéy léykowato rurkowate, i íe przy ostrym końcu opatrzone jest małym otworem. Słowem, jakkolwiek žądło 0 . wada samo z siebie jest sczupłe, mimo to znáydujemy w niém tỗ samo urządzenie wewnętrzne, jak w narzędziach jadowitych wszystkich tych zwiérząt, któ. reśmy totąd poznali.
Ale jakimže sposobem odbywá się przepływanie jadu przez rurkę žądłową? - Wszaǩ̌e žądło ugádzając w przedmifot zamierzony nietylko, \&e nie naciská na gruzeł pod niém będaccy; ale owszem wysuwając się z brzucha Owadowego, oddalá się od gruczoła swojego? -
Ježeli zwrócimy uwágę na to, co się wyžéy powiedziało, že między muszkułani, które ¿́ądłem kierują, umiesczony jest gruczol jadowity, i že tenže gruzeł z tylnym czyli z grubszym koncem íądłá za poszrednietwem kanału blonowego jest połaczony: rozwiązanie powy̌̃szego zagadnieniá stanie się rzeczą nader łatwą. W tych bowiem chwilach, w których záadło
jest nieczynne i w brzuchu Owada ukryte: muszkuły, które do poruszaniá jego náležą, a które oráz i gruzeł jadowity otáczają, znáydują się w spoczynku pofolgowane, i nie dolégają do grùzła. Leez gdy ząadło zostaje wypchnięte, muszkuły dopiéro wspomniane muszą się natęžać i do siebie zbližać; a przeto i gruzeł w szrodku między niémi będący muszą sobą ściskać. Jm więc z większą gwáłtownością wypychają 2 žąło, tém mocniéy ściskają gruzel, i tém więcéy wyciskają z niego cieczy jadowitéy. Tak wyciśniony jád z gruzła płynie wspomnianym kanałem błonowym do rurki zaądłowéy; a z téy wpadá do rany przez otwór przy końcu žądła będący. Otó̌́, jak widzimy, lubo odmiennym cokolwiek sposobem, dopiná się tu jednakže tegoz samego celu.

Uzbroiwszy oko drobnowidzem, gdy przebiegámy róźne gatunki Owadów jadowitych, natrafiamy powiérzchnią žądła u jednych zupełnie gładką, u drugich zaś szorstką czyli wstecznie zadzierzystą. Nadto przekonywámy się, \{̌e žądła gładkie są pospolicie bez žádnéy osłony; a przeciwnie žądła szorstkie otoczone są osobną dość tęgą pochewką. Taką poznawszy róźnicę w zewnętrznéy budowie દ̨ądel, łatwo domyśléć się moz̃ná przyczyny, dlá któréy jedue Owady kolą nieprzyjációl swoich bez zostawianiá Ząadła w mieyscu ukłuciá; drugie zaś w ranie zadanéy zaąłło sobie ułamują. Do rzędu ostatnich náležy sczególniéy Pszczota pospolitú. Przypatrując się jéy ziądłu przez dobry drobnowidz, widzimy, ze oprócz strzałkowatego gładkiego końca, całe najéźone jest drobnémi
w tył zadartémi kolcami. Ta tak wielká szorstkość jest przyczyną, j乞̃ zawsze prawie po ukłuciu Pszezoły £ą. dło jéy w ranie zostaje; wepchnięte bowiem w ciało przeciwnika, tak się w niém mocno zahaczá wstecznémi kolcami, jž się łatwiéy złamać niž wycofnąć mǒ̌e.
Zostawanie žąłła Pszczolego w ranie zadanéy stało się powodém do dwóch następujących mniemań. A naprzód, pospólstwo utrzymuje, ze Pszczoła ułamawszy sobie zaadło w ciele przeciwnika swojego, pośpieszá zaráz na pokrzywę, zréwá z jéy liściá kolec parzący, i ten (dziwnym jakimś sposobem)? przyswajá sobie na mieysce utraconego íądła. To twiérdzenie, acz powszechnie od gminu przyjęte, nie zasługuje na naszą uwágę.- Drugiém, prawie równie powszechném mniemaniem jest, £e Pszczoła po utracie £ąadła w krótce ¿̌yć przestaje. O tém drugiém mniemaniu, jako sprzeczném z porząadkiem przyrodzeniá, nálě̌y powątpiéwać. Wszaǩ̌e Pszczoty pospolite robocze zabijają corocznie íądłami samców swoich, których Trutniami albo Trądami nazy̌wámy. Ž̀e zaś, jak się wẙ̌éy okazało, żądło Pszozoly pospolitéy z przyczyny zewnẹtrznéy budowy swojéy przy ranieniu przeciwnika łamać się musi: więc przy wytępianiu próźniaków corocznie równá liczba z pracowitéy jch rzeszy ginąćby musiała. Czego gdy nie spostrzégają gospodarze chodowaniem Pszczół trudniący się: z tąd wniosek prosty, \&̌e utrata íyciá po utracie ¿́ądła nie jest u Pszezoły następstwem konieczném i nicodzowném. A jezéli którá w podobnym razie umiérá: to pewnie ta tylko, którá sobie przy gwáłtowném łamaniu žądła muszkuły brzuchowe lub june wnętrzności potargała.

Przyjąwszy to za práwdę, \&e Pszczoły po utracie čąłła bez potarganiá sobie wnętrzności éyć nie przestają: cóz̃ się dzieje z resztą przyłámanego jch íądłá? Stają̨ się one nadál niezdolnémi do ranieniá swych nieprzyjációt?
Pytania te dlá braku dokładnych doświadezeń muszą jescze pozostać bez zaspákajającéy odpowiedzi. Lecz ¿̌e ¿ąadło tak potrzebną jest bronią dlá Pszczół roboczych: z pewnością więc utrzymywać godzi się, že jm po złamaniu z czasem odrástać musi. Tym sposobem Pszczoly posiadałyby w téy przynáymniéy części tę zadziwieniá godną moc odrádzanià sobie cztonkóvo utraconych, którą w jnnych zwiérzętach, a sczególniéy w Ptazach i Skorupiakach tylokrotne doświadczenia potwiérdzity.
Moc jadu Owadów jest róźná względnie do rozmaitości jch gatunków: \&̌ádnego jednakže $\mathbf{O}_{\text {wada jád nie }}$ jest tak mocny, ǎéby pojedynczo dlá Człowieka zastrászające mógł sprawić skutki. Ból dotkliwy przez niejaki czas w ranie, obok mniéy więcéy silnego zaognieniá się i spuchnieniá ciałá w okolicy đ̌ąłłem zadanego ukłuciá, otóź i wszystko złe, które jád dotąd znanych Owadów zrządzić moze.
Kończąc rzecz o Owadach jadowitych niémoz̃emy pominąć tych zastanowieniá godnych uwág: że większá czę́ść dotąd znanych Owadów jadowitych prowadzi ¿̂ycie towarzyskie, składając mniéy więcéy liczne zgromadzenia: - ¿ie do większéy liczby takich zgromadzeń wchodzą troistego gatunku jndywidua, to jest: samce, samice i bezptciowe czyli robocze:- \&e zna-
czná jch liczba celuje między Owadami wysokim stopniem przemysłu i dązaacaą do pewnego celu pracowitością: - nakoniec, ¿̌e prawie wsuysklkie cieszą się dłų̂szém od jnnych Owadów žyciem.

Lubo bardzo słaby stopień jadowitości, lecz wáźny wyjątek równie w sposobie pomiesczeniá jadu jak w jnnych przymiotach okazuje Komór (Culex), ów powszechnie znany dwu-skrzydly owád; gdyz̊ on má jád w pysczku; a to w ten sposób. W około nasady smoczka znáyduje się u niego dữy, jád wyrábiający gruczoł, który błonowá trąbka nasadą swoją okrywá. Skoro Komór, dlá ssaniá z kogo krwi, swóy długi i ostro kończysty smoczek w ciało wpychá, nietylko się wargi trąbki rozwijają; ale i całá trąbka ssuwając się ze smoczka ku głowie, naciská na wspomniány gruczoł, i wyciská z niego ciecz jadowitą, którá po powiérzchni smoczka spływá do rany, którą włáśnie smoczek zadaje. Jakkolwiek małá jlość tego jadu dostaje się do ranki, dzielność atoli jego mocno czuć się daje sprawiając wielkóści grochu nabramienie w mieyscu ukłutém; a w tém pálenie podobne owemu, jakie zrządzá dotknięcie się Polrzywy zagawki. Je乞̌eli się przypatrzymy-smoczkowi Komora przez szkło moeno powiększające: zobáczymy, ¿̌e owe pięć włókien, z których się smoczek jego składá, mają powiérzchnią głęboko w podłǔ rowkowana.

Po takiém przedstawieniu dotąd znanych zwiérząt jadowitych, i po wykazaniu podobieństwa w wewnẹtrzném urządzeniu jch narzędzi, którémi w zadane rany jád swóy wpusczają: rzućmy teráz okiem na ciecz jadu zwiérzęcego pod względem fizyczno chémicznym.

Franciszer Redi (a) Włoch Éyjąey ww wieku siedmnástym był piérwszym z Naturalistów, który się zastanawiáł nad jadem Źmii. Postriéęenia jego (jak na ów czas) są bardzo wáżne. Z powodu jednak zbyt nizkiego stopnia, w jakim się za czasu jego nauki fizyczne i chémiczne znáydowały, to tylko moz̊nátu przytoczyć, že jád Zimii porównáł z olejem migdatowym. Późniéy mead, james, jussieu, fontana i rússel zaymowali się rozwágą jadu tak grzbietnyoh jak niegrzbietnych zwiérzat. Postrzezenia fontany (b) jako skutki náytroskliwszych bádań zasługują sczególniéy na uwáge. Podług niego jád wszystkich dotąd znanych tak gizbietnych jak niegrzbietnych zwiérząt má nastę. pujace wspólne włásności.
Czysty świéžo otrzymany jád zwiérzęcy nié má zádnego zapachu, jest blado źóftawy, przeźrzoczysty i

[^10]Tom II.
tak płynny jak oliwa czystá. Pusczony kroplami na taflę szkła, i wystawiony na powietrze, nabiérá w krótce gęstości ráadkiéy galarety. W tym stanie okazuje wielką lépkość ciagnąc się włoknisto między palcami. Zostawiony dłučéy na powietrzu tęejeje coráz bardziéy: wreszeie, gdy zacznie schnąć, owe na szkło pusczone krople jego pecekają się promienisto od srzodká. W wyschniętym niespostrzégámy nawet przez drobnowidz \&ádnego śladu krystalizacyi. Suchy jád wystawiony w patelni na ogień bynáymniéy się nie topi, lecz wzdymá się z początku; a późniéy, gdy zczernieje, zapalá się płomieniem.-Świéziy jád zwiérzęcy wlány do zimnéy déstyllowanéy wody wcale się z nią niełączy; ale zachowując $w$ niéy sobie włáściwy kolor, opadá kroplami na dno naczyniá podobnie jak oléy Sassafrası Lub Cynamonu. Jest więc cięíszy nî̃ woda. Nieroztwárzá się takže w Alkoholu. Tak suchy jak świéźy rozpusczá się zupełnie w wodzie ciepłéy, i daje roztwór czysto przeźrzoczysty, w którym nisczącą moc a̛voję zachowuje. Za wlániem dostatecznéy jlości alkoholu roztwór powyz̊szy mętnieje natychmiást przybiérając kolor mléká; a pochwili pokazuje się w nim osád biáły.

W dopiéro wyliczonych włásnościach jadu zwiérzę. cego widząc Fontana podobieństwo z włásnościami Gummy-arabskiéy, wnosi, \&e te dwa na pozór tak bardzo róźniące się przedmioty maja jednaki skłád chémiczny. Wniosek ten zdaje się bydź przedweześnym. Wniydźmy w rzecz ściśléy; a može we wtásuych Fontany spostrzeêeniach znáydziemy wàz̃ne ró-
źnice, dlá których gummy-arabskiéy i jadu zwiérzę: cego za ciała jednorodne poczytać niepodobná.
Wiemy naprzód, ¿̌e czystá gumma-arabská nié má \&́ádnego smaku. Przeciwnie z podaniá Fontany wyczytujemy, £̌e jád Źmï̈ wzięty na język sprawiá w nim dosyć długo trwajace tak ciérpkie uczucie, jakie po gryzieniu niedoý́rzałych owoców w ustach zostawać zwykło; jád zaś Szerszeniai jnnych zwiérząt niegrzbietnych má smak tak mocno pálący, ze e nawet w małéy jloś:i na język pusczony przez kilka godzin dokuczać będzie.
Powtóre, jle nám wiadomo, gumma-arabská nié má szkodliwego wpływu na krew zwiérząt. Przeciwnie nauczają nás przypádki o jadzie. Sám nawet Fontana przytaczá włásne, bardzo wážne dwa doświadczenia. Naprzód rozpuścił on w ciepłéy wodzie kilka kropel jadu Źmii; a otworzywszy Królikowi arteryją w szyi, wpuścił w nią zapomocą sikawki powyĩszy roztwór. Natychmiást zdechł ów Królik wydajac krzyk wyrá¿̃ający náydotkliwszą boleść. Przy rozczłonkowaniu jego znalázł Fontana w sercu i w uszach sercowych krew czárną i ssiadłą; w jnnych zaś ¿́yłach była práwda płynną; lecz wszędzie podobnie czárną. Nadto płuca jego były plamami upstrzone i flegmą powleczone, a trzewia i muszkuły tak piersi jak brzucha mocno zaognione. - Drugie doświadczenie Fontany jest następujące. Do kilku kropel świéžo upusczonéy i jescze ciepłéy krwi wlát kroplę jadu Źmii. Zaráz krew ta przybrała kolor czárny; a gdy ostygła: zamiást się ssiadać, stała się rádszą, i biáłka (serum) z siebie nieoddzieliła.

Z tych dwóch doświadezeń pokazuje się, že jád Źmii czerniąc krew, sprawiá w niéy prócz tego stósownie do okoliczności dwoisty, a zupełnie przeciwny skutek; bo plynącą $\mathbf{w}$ zwiérzętach ¿yjących przynáglá do ssiádaniá się; a oddziclonéy od ciała ssiadać się nie poz walá.

Po trzecie nakoniec; roztwór ezystéy gummy-arabskiéy nie okazuje na próbach chémicznych zádnego śladu ostrości. Przeciwnie mead, james i jussieu utrzymują, že jád Źmii czerwieni tynkturę lakmusu: i to włáśnie bylo powodem, ¿̌e JAMES radzi ammonija: za náyskutecznieysze lékarstwo przeciw jadowi zwiérzęcemu. Wreszcie sám Fontaña pisze, že na papiérze w soku rzodkwi umáczanym świéžy jád Pszczół i Szerszeniów dawáł plamy czerwone, które po chwili zamienialy się w blado zótte.

Bydź može, józ júd zwiérzęcy zawiérá w sobie wiele części wspólnych z gummą-arabską; lecz mówiąc otwarcie, wyznać potrzeba, ze włásciwych piérwiastków jego z pewnością jescze nieznámy.
. Na ostatek wspozanieć tu wýpadá o takich zwiérzętach, które dlá tego poczytane są za jadowite; poniewáz mają mięso tak niezdrowe, ǰ̌ zjedzone prędkiéy i gwáłtownéy śmierci stają się przyczyną. Takiémi sac sczególniéy niektóre w morzach mieszkajace Gady, Ryby i Skorupiaki (a). Lecz ze te zwiérzęta nié maja narzędzi jadowitych: przeto je raczéy do jstót truciznowych, a nie do jadowityeh policzyé náleziy. Jád
(a) Patrz w Zoologii Jarockiego w tomie 3 na stronie 15, tudziez̀ w tomie 4 na stronie 416 i w kilku miejscach Tomu 5 go.
bowiem zwiérzeccy (jak się wyééy okazało) w ten czas tylko działá szkodliwie, gdy jest w bezposzredniém zetknięciu się z krwią i z naczyniami krwistémi; za¿̌yty zaś wewnątrz zostaje strawiony bez éádnego dolegliwego skutku. Przeciwnie rzecz się má z truciznami; gdyé te, lubo mogá mieć szkodliwy wpływ na organizm zwiérzęcy przez zewnętrzne užycie, całą jednakže moc swoję wywiérają w ten czas, gdy są wewnątrz ǔ̃yte. Słusznie więc mowa nasza rozróźniá truciznę od jadu dwiema od dáwna užywanémi wyrazami.


O PTAKACH OLBRZYMICH.

# O PTAKACH OLBRZYMICH 

## PORÓWNANIE DOTĄD ZNANYCH NIELÁTAJACYCH BIEGAJĄCYCH PTAKÓW.

## RZECZ NAPISANA W 1825 ROKU.

Menaźeryja zwiérząt P. Hermana van Alien záymującá od niejakiego czasu uwágé Publiczności stolicy naszéy, zawiérá w sobie bez wątpieniá wiele ciekawych i rzádkich gatunków. Mówić w tém pismie zamierzámy o dwóch ptakach, po ráz piérwszy na stałym lądzie Europy ukazywanych, które PP. With, Latham i Cuvier pod nazwiskiem Casuarius novae Hollandiae opisali, a które Viellot nie bez powodów za osobny rodzáy uwážajac, pod nazwiskiem Dromajus Emio między Reami i Kazuarami w systemacie pomieścił. Porównáymy więc je z dáwniéy znanémi do tegoz̃ rzędu náleźacémi rodzajami, korzystając z tak rzádkiéy sposobności, dozwálajaccéy nám naocznie to porównanie uczynić.

Wiadomo, ze náywiększym dotą znanym ptakiem na kuli ziemskiéy jest Struś (Struthio camelas) mieszkaniec piásczystych krajów Afryki, który ośm stóp Tom II.
wysokości przerástá. Piérwsze po nim mieysce zaymuje Rea (Rhea americana), którá íyjąc w stepach Ameryki poludniowéy sześciu stóp wysokości dochodzi. Trzecie co do wysokości mieysce nále乞̌y się Kazuarom, zktórych dáwniéy znany (Casuaris Emeu) mieszká w Jndyjach wschodnich i na wyspach jém przyległych; drugi zaśCasuarius Novae-Hollandiae lub Dromajus Emio znáyduje się w Nowéy Hollandyi, a mianowicie na pobrzežu Botany-Bay i przy zatoce Jacksona.
Wszystkie te cztéry gatunki ptaków pozbawione są náycelnieyszéy, jnném ptakòm włáściwéy zdolności; bo wszystkie cztéry z przyczyny zbyt krótkich skrzydeł látać nie umieją. Względnie do takiego upośledzeniá znáydujemy wáz̃ną zmianę w wewnętrznéy jch budowie ciała. Wszakíe u jnnych ptaków łódkowatá kość piersiowá opatrzoná jest na szrodku długą i wysoko podniesioną krawędzią, do któréy przytwiérdzone są potęz̃ne muszkuły, któremi skrzydła poruszają; przeciwnie u tych kość piersiowá jest prawie zupełnie płaská lub słabo wypukłá, i nié má na szrodku zádnego wywẙ̊szeniá. U jnnych ptaków náyznacznieyszá jlość mięsa mieści się na kości piersiowéy: przeciwnie u tych kość piersiowá pokrytá jest cienkiémi tylko muszkułami. Zupełną niemožność látaniá wynagrodziło jém Przyrodzenie nadzwyczayną szybkością biegu; a lubo wszystkie wy̌̌éy wymienione z przyczyny wielkości swojéy wydają się ociężałémi i niedosyć zwinnémi: przeciez̃ biegaja z taką szybkością $i$ zwinnością, zee jch z trudnością tylko charty dopędza-
ją. Wszystkie nié mają u nóg palca tylnego. Napotkane pojedynczo są płoche i bojažliwe; przeciwnie w obronie gniázd i dzieci stawiają się z zadziwiającą odwágą. Mianowicie samce bronią potomstwa swego wiérzgając nogami jak konie. Wszystkie gnieždzą się na gołéy prawie ziemi. Dzieci wszystkich lęgną się pokryte puchem z oczami otwartémi, i zaráz po wydobyciu się z jáy same szukają dlá siebie poz̊ywieniá. Wszystkie 乞̂yjąc gromadnie ¿̂ywią się roślinami i jch nasionami. Otóź to te włásności są wspólne cztérem wyééy wymienioném gatunkom ptaktów. Zwróćmy teráz uwágę na takie sczegóty, które jstotne między niémi stanowią róźnice; a naprzód zaczniymy od Strusia.

## 1. stru's. (struthio camelus).

Zaráz na piérwszy rzut oka róz̃ni się Struś tém od jnnych siebie náybližszych, ̌̌e u nóg má tylko po dwa naprzód zwrócone palce, z których większy (przyszrodkowy, wewnętrznym zwany) kończy się potęźnym, daszkowato kopytkowatym pazurem; krótszy zaś (skrayny) palec jest tępy i bez pazura. Przeciwnie trzy jnne wy̌̃éy wymienione gatunki mają u nóg po trzy naprzód zwrócone palce, z których wszystkie zakończone sáa grubémi pazurami.

Kuper Strusia porástá tak licznémi, długiémi, kędzierzawo strzępiastémi piórami, jž má dosyć okázały, kępiasty ogon. Przeciwnie jnne trzy gatunki mając całe ciało, połožystémi piórami pokryte, mają tył zaokraglony, i nieokazują ani śladu ogona.

U Strusia całe boki ciała i całe nogi są zupełnie nagie. Przeciwnie trzy jnne wy̌̌éy wymienione gatunki mają tak boki ciała jak uda gęsto piórami pokryte.

Te są zewnętrzne celnieysze cechy, którémi się Struś afrykański (czyli włásciwy) od jnnych biegających nielotnych ptaków rozrózniá. Rzućmy jescze okiem na wnętrzności jego. Struś má wole wielkie, a ¿́ołądek wyraźnie na dwie torby przedzielony, i dužą kiszkaç ślepą (coecum) opatrzony (a). Trzewia jego są bardzo obszérne; a mianowicie jego nad miarę rozszérzoná kiszka odchodowá zastanáwiałajǔ̃ od dáwna badaczów. Jego płuca, serce i wątroba są stósowne do wielkości ciała. Mięso (mianowicie młodych) jest smaczne; lecz jaja nierównie smacznieysze. Są one žóttawo brudno biáłe, zaokrąglone, a káźde wážy blizko trzy funty, (bo 2 funty 14 uncyy). Jedna samica znosi zwykle na golym piásku od 16 do 20 jáy; a z tych wysiaduje náywięcéy 7 ląb 8 piskląt, które przychodzą na świat rudawo szarym puchem pokryte. Samice zazwyczáy na zawsze tę maść piór zachowują; samce zaś stają się czárne, a w skrzydłach i wo ogonie mają pióra biále. Znáydują się jednakǐ̀e między niémi całe czysto biáte odmiany.

## 2. REA. (rhea americana).

Náyblizszą̨ Strusia jest Rea; gdyí równie u niéy jak u Strusia skrzydła są jednako zbudowane, i lubo

[^11]do látaniá niezdatne, są jednak ¿̊e tak dǔ̌e i tak suto długiémi strzępiastémi piórami pokryte, že jém w spoczynku cale boki ciała okrywają, a podezas bieganiá nie małą czynią przysługę; gdyむ́ máchając niémi, i równowágę ciała olrzymują, i bieg znacznie przyśpieszają. Przeciwnie u Kazuarów skrzydła są tak małe, že tylko sczątkami skrzydel nazywaćby się powinny. Lecz jle podobieństwo skrzydeł zbliźá Reę do Strusia, o tyle oddalá się od niego jnnémi wyźéy (w mowie o Strusiu) wymienionémi róžnicami: nadewszystko zaś budową nóg, które mają po trzy naprzód zwrócone palce, a z których wszystkie kończą się miernémi, prawie równémi, zaokrąglonémi pazurami. Nadto zaráz na piérwszy rzut oka rozró̊́niamy Reę równie od Strusia jak od jnnych współrzędnych tém, ¿̌e má głowę miernie wypukłą, zaokragloną i podobnie jak całą szyję gęsto drobnémi piórami pokrytą; gdy przeciwnie u Strusia głowa jest płaská i wráz z szyją nagâ.
Gdyby wewnętrzny skłád Rei był znany, znaleźlibysmy zapewne i w nim odmiany takie, któreby liczbę róz̃nic pomnožyly; lecz wyznać potrzeba, \&e ten pták nie był jescze pod względem naukowym rozbiérany.

Mięso Rei (mianowicie młodych) jest wyborne, starych zaś przytwarde. Jch jaja podobne strusiém, są jednakǐe znacznie mnieysze, i wážą tylko po dwadzieścia dwie uncyy. Samice dorosłe są zwykle szarawo biáłe, z plecami ciemno szarémi. Samce rózinią się tém zaráz na piérwsze weyżrzenie, že mają cały kark czárniawy. I między témi ptákami znáydują się zupełnie
biáłe i mniéy więcéy czárniawe odmiany. Rea ¿̂yje náyliczniéy w królestwie Chili przy pasmie gór Andyyskich.

## K A Z U A R Y.

Pozostały nám jescze dwa gatunki ptaków, z których jeden (jak się juî nadmieniło) íyje w Jndyjach wschodnich; drugi zaś w Nowéy Hollandyi. Jakkolwiek te dwa gatunki ptaków olbrzymią wielkością zbli¿́one są do poprzedzających, tak chociáźbyśmy na jnne róźnice nié mieli względu, juž sama zbyteczná małość jch skrzydeł, którá jest tak uderzającą, róz̊niąc je zaráz na piérwszy rzut oka równie od Strusia jak od Rei i niedozwálając jch ani z piérwszym ani z drudim rodzajem połączyć: zbliziá tém samém obadwa do. siebie, i usprawiedliwiá zdanie náysławnieyszych wieku naszego Zoologów, jakimi są: With, Latham i Cuvier, którzy obadwa do jednego rodzaju Casuarius wcielają. Lecz z drugiéy strony wázaç rzeczy na szali słuszności, nié možná odmówić sprawiedliwéy zalety wielce zasłữonemu Ornitologowi P. Viellot, który te dwa gatunki ptaków za dwa oddzielne rodzaje uwáźá; poniewáź są między niémi róźnice takje, których nikt zaprzeczyć nié može, a które bezstronny badacz za stanowcze poczytać musi. Zastanówmy się naprzód nad dáwniéy znanym, czyli nad Kazuarem włásciwym.

## 3. kazuar (casuarius emed).

Kazaur włásciwy mieszkaniec południowéy Azyi i wysp jéy przyległlych, dorástá tylko pięciu stóp wy-
sokości; lecz włáściwe ciało jego nie wiele jest mnieysze od ciała Strusia. Ten olbrzym ptastwa azyjatyckiego oprócz róz̊nic, któreśmy wyžéy w uwágach nad Strusiem wymienili, odznaczá się jescze:

1. Źe má na czole i na czę́sí dzióba dužy, tępo klinowaty, rogowy wyrost, który mu nie mało okázałości dodaje, a którego wszystkim jnnym współrzędnym nie dostaje.
2. Ž́e má głowę i wiérzchnią część szyi nagie, pięknie błękitne $z$ karkiem ponsowym pozmarsczanym.
3. Źe na bokach przodu szyi má dwa długie, nagie, tępo języczkowate płátki skórzane, które w części są błękitne, a w czę́ści pięknie ponsowe.
4. Žie jego dziób jest wyîszy niz̃ szérszy, z boków ściśniony, a z wiérzchu zaokrąglony.
5. Žze jego skrzydła, jakkolwiek bardzo małe, są jednakže jescze dosyć wyražne; a kázde z nich má u tylnego brzegu po pięć długich rogowych prętów, które mieysce lotek zastępują.
Nakoniec w jego grubych, a mniéy wysokich tróypalczastych nogach spostrzégámy tę wážną róžnicę, že pazur palca przyszrodkowego (wewnętrznego) jest przeszło dwa razy dłuîszy od dwóch jnnych.

Latham (w dziele swojém o ptákach) pisze: „że jaja Kazuara azyjatyckiego są podłužne, do kształtu eliptycznego zblizone, a przy tém blado szarawo zielone, w popielate przebijajaçe, wywy£̊szonémi ciemno zielonémi kropkami upstrzone."- Dwa jaja które w miesiącu Maju r. b. zniosła samica tego gatunku bẹdaceá w bawiącéj tu menaz̃eryi P. Hermana v. Aken,
nieodpowiadają ze wszystkiém dopiéro przytoczonemu opisowi. To práwda, ¿̌e są podługowato eliptyczne; ale praytém prawie zupełnie gładkie i niemal jednostaynie czysto jasno majowo zielone; gdy£ tylko na końcach i gdzieniegdzie na bokach mają drobne, płytkie, blado 乞̌ótte dołki. Nie zgádzanie się to (z powyízszym opisem) albo jest skutkiem przemiany: to jest, ¿e Lathamowi podsuniono jaje gatunku następującego, za jaje Kazuara azyjatychiego; albo téź mǒ̌e i to, zie tu w Warszawie zniesione wydane zostały na świat bez przyczynieniá się samca, którego P. Aken nie posiadá. Bliziszym jednakže práwdy, zdaje mi się, \&̌e jest domysł piérwszy; bo samice wszystkich jnnych lepiéy znanych ptaków niosaç jaja bez párzeniá się, znoszą je zupelnie podobne zapłodnioném. Ostatnie z tych dwóch jáy zniesione d. 10 Maja r. b. (1825) wázone przeze mnie w obecności kilku osób wážyło łótów pięćdziesiąt dwa i pót ( $52 \frac{\mathrm{~T}}{\mathrm{Z}}$ ) polskiéy kupieckiéy wági. Kupione za 48 zł. znáyduje się w Gabinecie Zoologicznym Król. Waršz. Uniwersytetu.

Jch dzieci przychodzą na świat szarawo rdzawym puchem przyodziane i bez wyrostu na głowie, który dopiéro w tenczas wyrástać jm zaczyná, gdy się czárnémi piórami pokrywać poczną. Dorosłe są jednostaynie ciemno czárne słabo w brunatue przebijające, a głos jch recheący má cokolwiek podobieństwa z rechtaniem świni.

Do takich zewnętrznych róźnic łaçzy on nie mniéy wázine róz̊nice w wewnętrznéy budowie swojéy. Má wpráwdzie wole wyraz̃ne, lecz niémá drugiéy torby
¿ołąadkowéy, którá w Strusiu jest poszrodkową między wolem a \&̊ołądkiem włásciwym. Kiszka ślepá jest w nim małá, a trzewia krótkie i w stosunku do ciała tylko miernie obszérne. Serce, płuca i wątroba odpowiadają wielkości jego. Mięso má czárne, twarde, łykowate i niesmaczne.

## 4. dromáy. (dromajus emio. viell). <br> (easoarius notas-hoLlandiag, with).

Wcale jnaczéy urządzone znáydujemy wnętrzności w tym ptaku; który się na Nowéy Hollandyi znáyduje, a którego Angielscy ¿eglarze nazwiskiem Demio oznaczają. Podług świadectwa Witha nié má w nim ani wola, ani drugiéy torby ¿ołądkowéy, ani kiszki ślepéy; sám zaś ¿́ołądek jego jest błonowy workowaty. Od ¿ołądka aź do otworu odchodowego ciągnie się tylko jedna, miernie obszérná, porządnie pozwijaná, przeszło sześé łokei długá kiszka. W dziko i̊yjących znáydowáł With \&otądek wypełniony trawą i kwiátkami. Serce i płuca są proporcyonalne do wielkości ciała; lecz wątrobę znaleziono w nim tak nadzwyczáy małą; že ją WITH do wątroby Drozda Kosa (Turdus merula) przyrównát. Przy tak małéy wątrobie znáydowáł się dosyć dužy i obficie wypełniony worek ¿́ółciowy.

Do takiego urządzeniá wnętrzności łączy ten pták następujące zewnę̣trzne róz̃nice. Dorastá blizko siedm stóp wysokości, a skrzydła má tak małe i między piórami boków ciała tak ukryte, ¿̌e jeh wcale nieznać. Potrzeba się dotknąć ptáka, ą̌eby się o jch obecnośsi Tom II.
przekonać: jako乞̃ dotknąwszy się znáydujemy u niego bardzo małe (bo ledwie pięć calów długie) raczéy bezwładne jakieś przysadki niž skrzydła, które kończąc się pazurem pokryte są wietkiémi piórkami, i nié mają owych prętów, które nás u Kazuara wtáściwego zastanáwiały.

Dziób má gruby, tępo klinowaty, przy nasadzie szérszy niê wyíszy, na wiérzchu lekko wypukły, na końcu zaokraglony. Otwory nosdrzy jáykowate znáydują się u niego na wiérzchu dzióba bližéy końca niž nasady.

Nie dostaje mu wyrostu na głowie i płátków pod szyją. Jego głowa i szyja są piórami pokryte; tylko w około otworów słuchowych spostrzégámy po jednéy nagiéy blado błękitnéy smudze, którá klinowato na początek szyi zasięgá, a którá u samca jest wyraźnieyszą. Nogi má podobne jak Rea, to jest: kázdá noga jego má po trzy naprzód zwrócone palce, a káddy palec kończy się grubym, tępym pazurem, których długość jest prawie jednaká. Pióra na tym ptaku są podobne jak na Käzuarze, to jest: są one długie, wązkie wietkie i podwóyne; cryli tak uksztálcone, \&̌e z káz̊déy dutki po dwa oddzielne pióra wyrástają. Mięso jeh jest smaczne, soczyste, mięsu młodego wołu podobne. WIth pisze, \&̌e jch jaja są pięknie zielone: co téźz wypádek potwiérdzit; gdyz̃ dnia 8 Lutego r. b. w wieczór, samica w menažeryi P. Aken będącá zniosła jaje, które mi włáściciel jescze ciepłe przysłáł na pokázanie; a to było z kształtu podobne jajom Kazuara azyjatyckiego, to jest: było podługowate, do ksztartu eliptycznego zblizone; lecz przytém jasno seledyno-
wo zielone, pięknémi ciemno tráwisto zielonémi wywyíszonémi kropkami gęsto upstrzone. Te kropki bę. dąc $\mathbf{w}$ wielu mieyscach $z$ sobą połączone, tworzą rozmaicie pogięte hieroglifom podobne zagonki, które piękność jego powiększają, a powiérzchnią bardziéy chropowatą czynią. Wážyło czterdzieści pięć łutów wági naszéy. Kupione za 60 zł. znáyduje się w Gabinecie Zoologicznym Król. Warsz. Uniwersytetu (a). - Jelı dzieci są biáto i brunatno w podłů̃ smugowane. Na dorosłych całe pokrycie jest jednostaynie rudawo szare. Głos wydają bardzo cichy, bębniący, raczéy hurgotaniu wewnątrz ciałá niž głosowi podobny. Przy wydawaniu tego głosu rozdymają całą szyję.
Wykázaliśmy podobieństwo tych ptaków z Kazuarami, lecz nie pominęliśmy takže i róźnic, jakie miçdzy niémi zachodzą. Z tego zaś, co się powiedziało rzecz widoczná; ze czy kto ptaka w mowie będacego nazwie Dromajem, czy Kazuarem Nowo-Hollandskim, zawsze będzie miát słuszne powody za sobą; bo za piérwszém nazwiskiem mówi zgłębienie naukowe róinnic: za drugiém powága náysławnieyszych Męiów w nauce Zoologii; lecz ani ze Strusiem ani z Reą w jeden rodzáy Dromaje połączyć się nie dadzą: w žádném téz dotąd jstniejącém dziele zoologiczném nic były z niémi łączone.
(a) Dlá zachowaniá wierzytelnéy pamiątki, że te w Gabinccic Zoologicznym znáydujące się jaja tu w Warszawie były zniesione, postarałem się o sporządzenie urzędowego aktu podpisanego przez naocznych wiary godnych świadków, który przy tychże jajach jest złożony.

O ULACH DLÁ PSZCZÓE.

## O ULACH DLÁ PSZCZÓE

## ZDANIE SPRAWY

O NOWYM UDOSKONALONYM ULU W. MIKOEAJA
WITWICEIEGO

Na publičném posiedzeniu Królewskiego Warsะawskiego Towarzysta Przyjációt Nauk dnia 30 Kwietnia 1827 roku czytane; $a$ w Tomie $20^{\text {stym }}$ Roczników tegoz̉ Towarzystwa umiesczone.

Mając od Działu Umiejętności Królewskiego Towarzystwa Przyjációł Nauk polecenie, azoebym Szanownéy Publiczności na dzisieyszém posiedzeniu przedstawił ul wynálazku W. Mikołaja Witwickiego O. bywatela Wołyńskiego, i wykazát užycie i rzetelne zalety jego: sądzę, jž dlá ocenieniá tego, práwdziwy zasczyt wynálazcy przynoszącego dzieła, potrzeba w krótkości naprzód przebiédz historyją rozmaitych popráw ula.

Piérwotne, od przyrodzeniá pszczołom wskázane mieszkanie, są dziuple, czyli mieysca wypruchniałe w drzewach lasów róźnorodnych; a mianowicie takie
dziuple, które się blizko ziemi znáydują; gdyž pracowitá, i z káz̃déy chwili pogodnego dnia korzystać cheącá pszczoła, náybardziéy lubi schronienie takie, które jest blizko poziomych kwiatów, ažeby zyskanego z nich zbioru wysoko niedźwigała, iczasu nie marnotrawiła. Takie téé było, i jest samowolne osádzanie się $p s z c z o ́ t ~ d z i k i c h ;$ a te jch siedziby náystosowniéy ulami samorodnémi nazwaćby moinná; pospólstwo zaś nasze nazywá je ulami slepémi.

W wiekach naszych Naddziadów (równie jak i dziś) ználazłszy Człowiek ul samorodny nié mógł jnaczéy dostać zawartego w nim miodu i wosku, tylko przez odłupanie z owego drzewa takiéy drzázgi, azeby przynáymniéy wznacznéy części śpichrze pracowitéy rzeszy odsłonione zostały. Tego dokázawszy, zabiéráł jém tyle, jle mu rozsądek lub chciwość kázała; lecz pragnąc i nadál korzystać z tego odkryciá, zamknął zapewne zrobiony otwór tą̨̌ samą odłupaną drzázgaç lub zrobil umyślnie do otworu dtużnię (a). Jakkolwiek atoli ją prỉzytwiérdzit, zrobiwszy ráz przystęp do mieszkaniá pszczót, które sobie blizko ziemi obrały, otworzył do nich drogé nietylko kádemu tutajqcemu sié prözniákowi, ale nawet i kázdemu miód lubiącemu zwiérzęciu; a mianowicie niedźwiedziom.屯upione ustawicznie pszczoły, pomimo náyskrzętniéy-
(a) Dłuìnia, Dłuznica, Dluziec, Placha sa to nazwiska techniczne prowincyonalne, które oznáczają ów wązki kawałek deski, którym się zamyká okno ula, czyli ten otwór ula kłodowego lub barci, przez który się miód podbiérá.
szą pracę musiały ginąć z niedostatku Êywności i z niedostatku rozpłodu. Widząc to włáściciel lasu, a chcąc i sobie korzyść zapewnić i tak u乞̌yteczny owád od zagłady zabezpieczyć, wpádł na myśl usunięciá mieszkaniá pszczól od ziemi przez zrobienie sztucznych wydrą̌en wysoko na drzewach gładkich, które nazwáł barciami. W tych osadziwszy dzikie pszczół roje, utrudnit do nich przystęp sprózniáczatemu ludowi, a niedźwiedzi odstraszát przydanémi samołówkami i samobitniami, czyli wolno przy dłužni zawieszonémi páłkami. - Był to piérwszy, lecz z przyrodzeniem pszczół náyzgodnieyszy sposób przyswojeniá jch sobie.

Wicher lub przypádek obalit drzewo z barcią w czasie takim, w którym przesadzenie pszczół do jnnéy barci z náywiększą tylko szkodą mogło byd́́ uskutecznione. Troskliwy jch włáściciel kazát pita z obu końców tyle drzewa oderznąć, ąeeby tylko barć sama w szrodkowym pniaku nietkniętą została. Tak zaś odosobnioną bojaç się na łup piérwszego przechodnia zostawić w lesie, przeniósł w blizkość domu swego: a to stało się poczatkiem tak nazwanych ktodowców czyli ulów ktodowych (a) i pasiek w blizkości mieszkań ludzkich.
Od téy chwili, gdy pszczoła z dzikiego stanu wyrwaná, w sąsiedztwo z człowiekiem przeniesioną została, zyskała wpráwdzie jego bliźszą opiekę; ale stra-
(a) Nazwiska prowincyonalne ulów w priakach wydłubanych sq: kZoda, pień, klodowiec, ul klodowy, pniák, lėảk. Tom II.
ciła wiele dzielriości swojéy i zbyt drogo, bo ezęsto ấ znikczemnieniem opłácać musi narzuconą około siebie pieczołowitość jego.

Ule kłodowe albo są pionowo stojące, albo poziomo lé̌ące: piérwsze nazywá pospólstwo Pniákami, drugie lezáákami. Jakkolwiek ule takie náydawniéy i náypospoliciéy są ǔ̌ywane, tak oráz náywięcéy niedogodności dlá Pszczót majq. Na sczególnieyszą uwágę zasługują w nich wady następujące:

1. Jeíeli ul kłodowy jest zaciasny, więc albo wydając róy za rojem z̊ádnéy prawie korzyści w miodzie i wosku Pszczoły nieprzynosza, a wreszcie wysiliwszy się i same giną; albo téé nie rojąc się wcale w náydogodnieyszym czasie do zbiorów na ulu próźnują; a to z tąd pochodzi, íe widząc w rozpalonym pniu rozmiękłe wosczyny, w obawie obsunięciá się całéy roboty i śmierci pod cię̧̌arem włásnych zbiorów, cheą ulžyć kómórkom woskowém, i ciągną z nič̃ w siebie tyle miodu, jle go tylko w sobie zmieścić mogą; a tak obciąžone ležą na powiérzchni ula.
2. Je乞̌eli przeciwnie ul kłođowy jest za obszérny, więc Pszczoły nierojąc się z niego nigdy, lub bardzo rzádko, wydają wpráwdzie czasami dosyć roboty; lecz z drugiéy strony będąc za zimny nabawiá je zaziębieniá płodu, z którego się wywięzuje tak nazwany $Z_{g}$ nilec náyokropnieyszá zaraza, którá nie tylko w swojéy, ale i we wszystkich okolicznych
pasiekach morowe powietrze na Pszczoły sprowadzá (a).
Nie wspominám o mnieyszych niedogodnościach, jakich Pszezoły w ulach kłodowych doświadczać muszą; jakiémi są np. trudność wypędzaniá z nich Trutniónv, zachowaniá potrzebnéy schladności i oprzątności i t. d. W ogólności zaś ule kłodowe są z tego względu náybardziéy niedogodne, że podbiéranie odbywá się w nich przez wyrzynanie plástrów przy podkurzaniu. Dwie przyrodzeniu Pszczót náyprzeciwnieysze okoliczności.

Co do piérwszego, troskliwá Matka ula o dobro towarzystwá i potomstwá swego, widząc, że jéy náypięknieysze plástry miodu wybiérają, uwijá się z náywiększą niespokoynością między plástrami, i nie rzádko zdarzá się, że podbiegá pod nóź; a skaléczoná lub przeciętá, ul ten na Zmatczenie czyli osiérocenie wystawiá: czemu jeźli się wcześnie nie zapobiě̃y przez sztuczne utworzenie Mathi (b), cały róy jdzie w rozsypkeg i ginie.
(a) Zgnilec jest dwoisty: naturalny, który się z zaziębionego zarodu wywięzuje, i sztuczny przez poddanie Pszozolom miođu pomięszanego $z$ droz̀dżami; lecz takiéy krzywdy człowiek poczciwy nikoma niezrobi.
(b) Z káżdego jáyka Pszczolego, i z kázdéy jch Liszki (byleby ta nad trzy dni starszą nie była) możná ulowi utworzyé matkę czyli królową; a to następującym sposobem. Skoro się opieszałość pszczól spostrzeie, co zwykle jest oznaką nieobecności lub niedołęinności Matki w ulu, potrzeba naprzód obéyźrzéé jch ul, i przekonać się: czy mają w kómórkach jaja lab liszki wyiéy

Drugie, to jest podkurzanie dlá wypędzeniá Pszczół z ula w czasie podbiéraniá wykonywane przez ludzi mniéy bácznych, tak z czasem wiérzchnie plástry zakopcá i stapiá, jz̃ te raczéy kawáłkom brudnéy skury niž plástrom wosku są podobnieysze.
wamiankowanéy starości, lub czy tych w cale niémaja. - Je¿ eli obok dostatku miodu maja jaja lub bardzo młode liszki; między którémi jednak nie widá kómórki na nową matkę: więo zaráz po zachodzie słońca ul taki odstawiá się w mieysce zacienione, i zatyká się jego oczko, aże’y z niego íádná pszczoła wyleciéć nié mogła. Tak zamknięte w ulu potrzymawszy przez dni cztéry: po zachodzie słońca dnia czwártego możná je Émiało na zwyczayne mieysce przestawí́; gdyż pewno przez ten czas jednę przez jaje lub liszkę zajętą kómórkę plástru powiększyły o tyle, jż z niéy nową dlá siebie matkę wypielęgnuią. Jeieli zaś w ulu zmatczonym nié ma ani jáy ani młodych liszek, a miodu jest dostatkiem: w takim ulu wyżyná się kawáłek plástru z miodem wielkości dłoni: po tém jdzie się do takiego ula, w którym sq jaja lub bardzo młode liszki, wyỉyná się w nim z témiz̀ podobny kawáłek plástru, i ten przypiná się spilkami drewniauémi na mieysce wyciętego wo ulu zmatczonym. To zrobiwszy zatyká się oczko tegoí ula, i postẹpuje się z nim tak jak w piérwazym przypúdku. Przytrzymane w zamkniẹciu pszczoły nietylko przypiẹte liszki obce karmió będą z ochotą; ale jednę kómórke przerobią na łoże przyszłéy rządczyny swojéy. Jak tylko piątego dnia odzyskają wolność, skrzętny ruch wszyskich okáże widocznie, że jch nadzieja otrzymaniá w krótce nowéy Królowy do zwykłych prác ożywiá. O tym sposobie ratowaniá rojów Pasiecznicy Polscy wiedzieli juz̀ w 15 wieku, o czém świadczy ówcześná ustawa. Przez brak jednakże pisarzów poświęcających się u nás naukom przyrodzoném utraciliśmy chlubę tak pięknego i pożyteczuego wynálazku. Przed kilkunastu latami przywłásczono go sobie za granica, jakoby przypádkiem odkryty.

Nakoniec i to niemałą jest wadą ula kłodowego, ze podbiérajaç, nowsze się plástry wyrzynają; w starych zaś, które zostają, komórki przez ustawiczne gnie¿dzenie się w nich płodu stając się coráz mnieysze, coráz té drobnieysze i nikezemnieysze $\mathbf{P}_{\text {szczoły }}$ z siebie wydają tak dalece, fe albo same nakoniec wymrzéć, albo ze wszystkiem wybite bydź muszą.
Takie wady ulów kłodowych zniewolity Pasieczników oświéconych do myśleniá nad ulepszeniem ula, tego náywáźniejszego przedmiotu w pszczoluictwie.

Do piérwszych ulepszeń ula moz̃ná policzyć Ulik satworowy zupełnie podobny małemu KTodowcowi i Beadenek czyli ulik Ukrainski bez dna u spodu. Obadwa mają tę zaletę, ze będacc małe, dają ciepłe micszkanie dlá Pszczół, przyśpieszają rozwijanie i doyźrzéwanie w kómórkaeh zawartego płodu; a tém samém przynáglając $P_{\text {szczoły }}$ do częstego rojeniá się, są bardzo dogodne dlá tych, którzy liczbę ulów pasieki swojéy w krótkim czasie cheą rozmno̊̃yć. Nadto będąc nizkie ułátwiają Pszczołom wykonywanie wszelkich jém potrzebnych robót. - Leez tą̃ sama jch małość, mianowicie ostatniego w latach íyznych zniewalá pasiecznika do wybiéraniá pod nim dołka w ziemi, je¿eli nie chce, azeby Pszezoły jego náykorzystnieyszą porę roku przepróźnowaly. Nadto gdy je (podobnie jak ule kłodowe) przy podbiéraniu podkurzać potrzeba: z tąd náydaléy piqtego roku wybijane bydź muszą; a w tedy włáścicielowi w miodzie i wosku nie wielką korzyść, krajowi zaś náywiększą stratę przynoszą; bo podług wykazu Witwickiego, który w piérwszéy
częéci manuskryptu swego o Pszczolnictwie umieścit, w krajach Ruskich i Polskich do milijona pni co rocznie tym sposobem ginie. - Nie małą takíe wadą tych dwóch ulików jest to, ze je na zimę do podziemnych lochów chowają: przez co Pszczoły w nich chowane zbyt prędko nikezemnieją.
Pojedyncze koszyki Geddego, jnaczéy Stomianki, czyli z słomy plecione misiurkowate ule, których od dáwná w Anglii uर̌ywano, mają niemál te same zalety i wady jak Bezdenki i Uliki zatworowe.
W piérwszéy połowie 18go wieku zjáwiły się dwa dosyć sobie podobne gatunki ulów, to jest: Niemiecki, czyli z płytkich, czworobocznych, bezdennych drewnianych szufládek złozony; drugi Szwaycarski przez P. Gelieu wynáleziony, a z obyczajów (a) czyli z szerokich drewnianych obrączek składający się. - Obadwa te ule mogąc bydź powiększane przez podstawianie od spodu coráz nowych (lubo jednakich) częéci, zabezpieczały Pszczołom moziność wygodnego przez całe lato zbiéranid zapasów miodu i wosku; a dozwálając odéymować wiérzchnie miodem i woskiem zapełnione części ula, obiecywały coroczny z Pszczół poz̊ytek, i uwálniały je równie od podkurzaniá jak od nielitościwego wybijaniá. Słowem zdawało się na piérwszy rzut oka, jz̊ te dwa nowe ule odpowiadają wszelkiém £́yczeniom Pszczolarza. Co więcéy? sławny Akademik Reaumur tak był pozorną dobrocią wyná-
(a) Obyczäy jest pospolite techniczne nazwisko, które snaczy drewniana obręczowatặ osadę przetaka, sitá i rzeszota.
lazku Gelieugo uwiedziony, jz̃ z náyz̊ywszém uwielbieniem przedstawił go ówczesnemu Towarzystwu Agronomicznemu Francuzkiemu; a to poleciło go krajowym gospodarzom. - Doświadczenie w krótce wykázało nowe w nich niedogodności, które na $\mathbf{P s z c z o}$ ły nie równie gorsze skutki ściągnęty, ni乞̂ samo jch wybijanie. Poniewáź owe podstawki nié miały den: więc Pszezoły prowadzity przez wszystkie jednostáy- $_{\text {- }}$ ny słup plástrów. Chcąc jm Pasiecznik odebrać część ula zapełnioną, musiál ją drutem odrzynać od następnych, przy czém przecinát kómórki miodem wypełnione, który spływając na dót, broczył będące w ulu Pszezoły. Zbroczone nietylko ze przez znaczny przeciąg czasu stały się niezdatne do pracy, i zawádzały suchém pracującém; ale co gorszá? rozlany miód rozpościérając swą wonię, wábit do podobnego ula Pszczoły z jnnych ulów, i w jednéy chwili skrzętnych pracowników zamieniáł w rabusiów; a spokoyną pasiekę w teatr wszystko nisczącéy woyny, którá się w krótce na całą okolicę rozláła, i zagładą w niéy Pszczolnictwa zagroziła. Chciwá miodu Pszczoła zapominá o kwiatach, skoro gdzieindziéy zapach jego zwietrzy, iz náyskromnieyszéy robotnicy przeistaczá się w tak zapamiętałego rabusia, že wydziérając cudze zbiory, włásne tym czasem na łup jnném wystawiá. Jest to náysmutnieyszy widok dlá Pszezolarza; bo nie spostrzégá przynoszacych, lecz same wynoszące z ulów roje; a brzęk rozhukanych w powietrzu głusząc ucho jego, zasmucá serce przyszłością. Tak smutne doświadczenie powodowało Towarzystwo Agronomiczne, j£ niebawnie polecony przez siebie ul odwołało.

Na samym początku wieku teraźnieyszego Pan Set－ tegast dodáwszy do koszyka słomianego obszérną szu． fládę drewnianą，uczynił wpráwdzie ul z wielu miár wygodny do pracy pszczół；lecz że odradzit cząstko－ we roczne podbiéranie，co z saméy budowy ula jego wyniká，a zalecił zabïanie（a）rojów całkowite co lát kilka，ju乞̃ tém samém okazát，ze ul jego daleki jest od rzeczywistego udoskonaleniá．

W kilka lát póżiéy P．Du Coédic zwrócił na siebie uwágę！Rządu Francuzkiego tak dalece，j£ dekretem náywyi̊széy krajowéy włádzy w roku 1812 jmie jego wyryte na miedzianéy tablicy na wieczną pamiątkęza－ wieszone zostało w kościele parafijalnym miasta Mory （de Maure）．Zasczyt ten spotkál go za wprowadzenie w tamte okolice Duu szuffádkowego ula $\approx$ stomiankíq na wiérzchu，który nazwáł la Ruche pyramidale．Ul ten nie był nowym jego wynálazkiem．Jest to ul Szkocki Wardera z małą tylko odmianą，który mając wiele rzetelnych zalet，znacznie jescze do ¿̌yczeniá zosta－ wiá．Jakỡ ul tēn mając dna u wiérzchu szufládek，
（a）Zabïjanie rojón i wybïjanie uli obadwa te wyrażenia sa techniczne pospolite，i lubo blizko znaczne，maluja jednak czyn－ ności odrębne．I tak Polscy Pasiecznicy wiedząc，ze jstnienie ro－ ju zawisło od jstnieniá Matki jego，więc nietroscząc się o Pszczo－ $\ddagger \mathrm{y}$ robocze，$z$ ula przeznaczonego na zagładę wytrząsają do beczki miód z wszystkiémi plástrami，i topią między niémi Matkę，któ－ rá ciaggle plástrów pilnuje．Czynnoó́ tę nazywają wybijaniem uli． Przeciwnie Niemcy zamknąwszy ul z Pszczołami，podkádzaja go siarką：tém spobem uśpiwszy wszystkie w nim będạce Pszczoły， dopiéro miód z robotą zabiérają：słusznie więc nazywaja takie postępowanie Zabijaniem rojós．
dozwalá corocznego podbiéraniá bez kadzeniá i odrzy－ naniá，a tém samém bez obawy broczeniá $P_{\text {szczół mio－}}$ dem i zmatczeniá roju．Ale \＆ée w dnach wiérzchnich przepisát zbyt małe，bo tylko od 15 do 18 liniy szre－ dnicy mające otwory，przechód Pszezót z jednéy szu－ fládki do drugiéy bardzo utrudnił．Nadto poniewáz̊ szufládki mają obszérność wszędzie jednaką，i oczka wylotowe jednakie：więc w ezasie lata，gdy róy jest náylicznieyszy，bardzo wiele Pszczół dlá ciasności miey－ sca próźnować musi．Nakoniec $i$ to jest wada jego，jz̃ rojeniá się Pszczól z niego wstrzymać nié možná：a przeto z czasem do niesczęsnego zabijaniá rojów po－ wrócićby musiano．Jakkolwiek bąd́́，ul w mowie bę－ dący jest náylepszy z tych wszystkich，któreśmy do－ tąd przeszli．

W równym prawie czasie，bo w 1813 roku Czaplowic w Wiédniu，a Birkenstock w Frankfurcie nad Menem ogłosili tak nazwane Ule magazynowe czyli $a$ boku przy－ stawiane，które mając wiele podobieństwa w składzie swoim，dały powód，¿̇e się Czaplowic drukiem uspra－ wiedliwiá，j乞̂ niewiedząc o wynálazku Birkenstokka nic $z$ niego nie korzystát．Lubo $z$ jednéy strony ule te z przyczyny zbytniéy sztuczności w urządzeniu dlá rol－ nika mniéy dostępne，a w užyciu náywiększe trudno－ ści i niedogodności w sobie mające，nie bardzo na po－ lécenie zasługuja，i nie wiele upowszechnieniá obie－ cuja；tak z drugiéy strony wyznać potrzeba，že nie są zupełnie nowe；bo ju乞̃ Wildmann w dziele swojém －Pszczolnictwie Angielskiém podaje opis ula przez Rekitora Holtona w Suffolliu užywanego，który Kol－ Tom II．
lateralnie-styexnym ulem nazywá, a który z témi dwiema wiele má podobieństwa.
© Przeszedłszy dotac wážnieysze zmiany w urzązeniu uli, w których przyjáciele dobra ogólnego starali się uczynić takie ulepszeniá, ǎ̌eby pracowitemu owadowi wygodne pomieszkanie, swobodne mieysce do pracy i wszelkie bezpieczeństwo utworzyć; a przy tém stałą, pewnoczasową korzyść włáścicielowi jego zapewnić: wspomnieć przynáymniéy nawiasowo wypađá i o takich, którzy czyniąc sobie jgrászkę z rzeczy milijony krajowi przynoszaccéy, takie projekta zachwálać powážyli się, które (jako zupełnie przeciwne przyrodzeniu pszczół) do zupełnéy jch zagłady wkrótceby doprowadzity. Takim jest w ostatnich latach przez Panów Józefa i Alexandra Martin we Francyi wynáleziony sposób przymuszaniá pszczót do mieszkaniá w otwartéy przestrzeni bez zádnéy osłony, i do budowaniá plástrów z dołu do góry. Jakkolwiek ju乞̃ sám pomyst takiego žądaniá niepodobnym wydawać się može: ználeźli się jednakǐe (jak widzimy) ludzie, którzy nietylko do skutku go przywiedli; ale nawet i w publicznych pismach (ganiąc wszelkie jnne ulepszenia ula), s̊wóy wynálazek za náylepszy i náykorzystnieyszy wystawili. Nie žebyśmy w czémkolwiek pochwálali dzieło; lecz dlá ciekawości tyle tu tylko nadmienić sądzimy potrzebném, jź ci Panowie Martin spoiwszy zapomocą bardzo cienkich słupków cztéry desczółki majace po jednéy stopie kwadratowéy powiérzchni wodległości trzech calów i jednéy linii jedna nad druga, i zrobiwszy w środku kázdéy otwór czworokątny obszérny
na jeden cal i siedm liniy kwadratowych: pokryli to rusztowanie kapą płócienną (przedmiotem przyrodzeniu pszczól náyprzeciwnieyszym) i do tak urządzonego ula wsadzili na dno róy zebrany. Biédne pszczoły nié majacc zádnych ścián, po którychby w górę łazić mogły, bo po płótnie žádnym sposobem chodzić nié moga, zniewolone byly rozpoczać swe prace między dwiema dolnémi deskami, i rozpoczać ją wbrew przyrodzeniu swemu, bo z dołu do góry; a gdy w robocie jǔ̃ znacznie postạpiły, zdjęto z nich kapę płócienną, i zostawiono bez žádnego okryciá.

Takim jest stán pszezolnictwa i usiłowań przemysłu ludzkiego, ažeby w téy arcy wážnéy gałęzi gospodarstwá ulepszenie jakie uczynić. Zaczą̧szy od Swammerdama, czyli od połowy XVII wieku, nietylko pojedyncze osoby, ale i całe Towarzystwa uczonych pracowały w tym względzie. Widzieliśmy téz̃ w skutku jch zabiegów rozmaite zmiany w ulach; lecz zádnéy nieználeźliśmy między niémi takiéy, któráby wszystkiém z̊yczeniom doświadczonego pszczolarzá odpowiedziała. Mianowicie zaś
2. Ǎ̌eby ul byt w urząazeniu swém prosty, do zrobieniá łatwy i tani.
2. Ažeby w nim doziéranie i oprzatanie pszczół bez trudności odbywać moz̃ná.
3e. Azeby w nim pszczoły miały wszelką wygodę czyli łatwość w odbywaniu robót i zatrudnień swoich.
4e. Å̊eby w kízdéy porze roku cały róy miáł przyzwoile mieysce do pracy, bez zniechęcaniá się jeduak zhytnią obszérnością ula.
5. A\&́eby zapewnić pszczołom ciepłe mieszkanie nietylko w czasie zimy, ale jescze bardziéy podczas słotnych dni wiosny, gdzie delikatny zaród náyczęściéy zagładzie podpadá, i zgnilec z siebie wywięzuje.
6. Ażeby ul dopóty sprzyjáł wychodzeniu bogatych czyli mocaych rojów, dopóki kráy rozmá́źaniá pszezól potrzebuje; a gdy taką liczbę ulów otrzymámy, którą okolica przyzwoicie wyžywić može, ažeby dalsze rojenie się jch zupełnie wstrzymáł.
 siecznikowi zapewnił.
8e. Å̌eby przy podbiéraniu usunąt potrzebę podkádzaniá, i nie naražát pszczoly na zmatczenie lub broczenie miodem.
$9^{\text {e. Nakoniec, ǎ̌eby całkowite wybijanie i zabijanie }}$ rojów na zawsze usunął.
Te są Éądania, do dopięciá których w ulepszeniu ulów ciągle dązono, i które sobie P. M. Witwichi osiągnać postanowit. - Przypatrzmy się więc teráz ulowi, który nám tenz̊e szanowny nasz rodák Mikołáy Witwicki Obywatel Wołyński jako owoc wieloletniéy praktyki w pszczolnictwie przedstawíá
U1 P. M. Witwickiego składá się z sześciu czworobocznych pudeł, które się w ksztáłcie słupa na sobie ustawiają, a które są tak prostéy budowy z sosnowych lub jnnych (byle nie z dębowych) desek, \&̌e ul taki kázdy prawie chłop zrobić potrafi; a przeto tyle tylko hosztuje, co potrzebne deski i dzień panisczyzny wyniesie. - Jego części są następujące:

Piérwsze od góry pudło (któreby ulikiem osadowym nazwáć moz̃ná, gdyさ̃ w nim osadzá się róy nowo zebrany) jest u góry zamknięte, a udołu bez dna, 12 calów wysokie, a ściany jego mają u góry po 8, a u spodu po 10 calów szérokości wewnątrz. Wszrodku jego są 4 krzyžujące się miernie grube sczeble, które słuãą pszezołom do przytwiérdzeniá roboty: a między témi wązká ukośnie do wylotowego oczká podaná desczółka, po któréy jak po moście w górę i na dół pszczoły chodzić mogą. Oczko wylotowe w dolnym brzegu jednéy ściany wyrznięte jest $1 \frac{x}{2}$ cala długie, a $\frac{x}{4}$ cala wysokie.-Gdy wysokość oczka wylotowego we wszysthich częściach tego ula musi bydź jednaká (wyz̊sze bowiem oczko pozwalałoby wciskać się do ula Szerszeniom i jnném rabuśniczém owadom): dlá tego przy następnych częściach tylko długość jego wymieniać będziemy.

## Drugie pudło (czyli ulik przyrobkowy) jest z dnem

 tylko u góry, 15 calów wysokie, ściany jego u góry po 10 a u spodu po 12 calów mają szérokości wewnątrz: oczko jest 2 cale długie. $W$ szrodku dá wiérzchniego jest otwór czworokątny majacy po 2 cale w ká¿dym boku, a opatrzony rzádką kratą z 4 lub 6 cienkich krzyźujących się prętów. Wnętrze tego ula tak jest urządzone jak poprzedzającego.Poniewáź te dwie dopiéro opisane części ula są przemijające, czyli dlá káźdego nowo zebranego roju tylko przez krótki czas słužyć mające: więc možná je zastapić koszykami słomianémi podobnego ksztáłtu i wielkości; gdyẽ te na wsi znacznie będą tańsze od pudeł deskowych. Ostrzédz jednak náležy, jž sło-
mianki splatać potizeba witkami wiklowémi, lub jeźli się ǔ̌yje szpagatu, ten dobrze wywoskowany bydź musi; pszczoły bowiem włókná konopnego nieciérpią.

Trzecie pudło (czyli ulik główny) jest takže 13 calów wysokie i tylko u góry dnem opatrzone. Sciany jego równie u góry jak u spodu mają wewnątrz po 12 calów szérokości. Otwór w szrodku dná wiérzchniego czworokątny má po 3 cale długości kázego boku, i opatrzony jest rádką kratką z 6 lub 8 cienkich krzyzujących się pręcików. Oczko wylotowe jest $2 \frac{1}{z}$ cala długie. Urząazzenie wewnętrzne ulika kardynalnego jest zupełnie takie jak dwóch poprzedzajacycych. - Dodadź tu nálě̌y, 乞̌e káždy z tych trzech ulików má w stronie oczku przeciwległéy otwór na 3 lub 4 cale długi a 2 cale wysoki, który się zasuwką lub drzwiczkami zamyká.

Po dopiéro opisanych trzech ulikach następują jescze trzy szuffadlki czyli pudta, które podstawkami nazywámy. Kázá z tych podstawek má po 6 calów wysokości, i káżdá zamiást dna u góry opatrzoná jest tylko széroką w brzegi wpuszczoną ramą, w któréy umiesczone są równo-odległe na cál grube sczeble; wewnątrz zaś będąc puste rózinią się w następujących tylko względach:

Piérwszá podstawka má w ramie 4 sczeble, jéy ściany na wewnętrznéy stronie mają u góry po 12 a u spodu po 16 calów szérokości. Oczko jéy wylotowe jest 3 cale długie.

Drugá podstawka má w ramie 6 sczeblów, jéy ściany na stronie wewnętrznéy liczą u góry po 16 a u dợu po 20 calóv szérokości. Jéy oczko jest $3_{\frac{z}{z}}$ cala dれsie.

U tych dwóch podstawek ramy wspomniane powinny bydź tak szérokie, ą̃eby káżdy z trzech powyz̃szych ulików mógł do nich przystać bez zostawianiá szpár.

Trzeciá nakoniec padstawka má w ramie 8 sczeblów: jéy ściany mają u góry po 20 a u spodu po 24 cale szérokości; oczko zaś 4 cale długości.
U wszystkich trzech podstawek w stronie oczku przeciwnéy zamiást drzwiczek znáyduje się tylko mały na 1 cál długi a $\frac{x}{4}$ cala wysoki otwór, który odetkawszy w czasie upałów latá daje wolny przewiéw i chłód w ulu utrzymuje.
Nakoniec káźdá z tych sześciu części ula má zewnątrz na dwóch przeciwległych ścianach po kawáłku przybitéy łaty, które zastępując mieysce rękoiści, ułátwiaja jch podnoszenie i przestawianie.

Takie urządzenie dopiéro opisanego, a przez M. Witwickiego wynálezionego ula odpowiadá (podług zdaniá naszego) wszystkiém wye̊éy wymienioném warunkom ulepszeniá, a mianowicie.

1. Proste urządzenie, łatwość zrobieniá i taniość jego okázaliśmy juz̃ wyz̃éy.
2e. Latwego doglądaniá, podmiátaniá i kármienia pszczół dozwálają pasiecznikowi drzwiczki lub zasuwiki na przeciw aczká będące.
3e. Oczka wylotowe wycięte w dolnym brzegu ściany kázadéy części tego ula ułátwiają pszezołom wykonywanie wszelkich zatrudnień, a nade wszystko wypecdzanie trutniów: nad czém w jnnych ulach bardzo wiele náykorzystnieyszego czasu mitręžą.

4e．Poniewáz̊ wszystkie części tego ula（oprócz ulika głównego）są u dołu szérsze niž u góry：w mia－ rę więc powiększaniá się roju w czasie latá，mają zawsze tak wygodne do pracy mieysce， j 发 jedna drugiéy nie zawadzá．－Nadto podstawiając częési spodnie，w miarę zbližaniá się jch z robotą do spo－ du wiérzchniéy，utrzymuje się je w ciągłéy chę－ ci pracowaniá，a nizkość tychže części ula nie od－ stręczá jch zbytnią obszérnością przestrzeni．Na－ koniec stopniowo coráz dłužsze oczko wylotowe w dolnych szufládkach daje tak wygodne przeyście， jz̊ náylicznieysze nawet pracowniki niczém na wstę－ pie do ula nie wstrzymywane，nie potrzebują osia－ dać na wiérzchu jego i próz̃nować．－Wreszcie wysokość oczká wylotowego nieprzechodząc $\frac{\pi}{4}$ ca－ la niedozwalá myszom i szerszeniom wciskać się do jch zbiorów．
Dodadź tu tylko potrzeba，ǰ̃ skoro się drugá część ula podstawiła，oczko wiérzchniéy natychmiást zamknać potrzeba：tym sposobem wszystkie do－ wiedzą się zaráz o przydádku pomieszkaniá．
5e．Poniewáź Pszczoły zawsze tylko w jednym z trzech piérwszych ulików nie tylko zimę，ale i większą część wiosny przepędzić muszą，który będace zape－ łniony robotą，nie pozwalá jm w czasie zimnych dni wiosny gromadzić się w jeden kłęb u wiérzchu： więc，rozlokowane dosyć gęsto na plástrach wy－ pełnionych zarodem，okrywają go sobą．Tym spo－ sobem i same się grzeją，i zarodowi przeziębnąć nie dozwolą；a tak osiągá się jeden z náywá̌́niey－
szych celów，to jest zabezpieczenie Pszczół od za－ razy zgnilca．
6e．Ježeli wiosna ciepłá，więc zwykle w drugiéy po－ łowie Maja（niechcąc dopuścić zbyt weześnego ro－ jeniá Pszczót）podstawiám pod ulik zimowy ezęéć jemu odpowiednią；to jest，ježeli zimowały w u－ liku piérwszym czyli osadowym，to podstawiám pod niego ulik drugi czyli przyrobkowy；jezeli zimo－ wały w drugim，podstawiám pod niego trze－ ci czyli kardynalny；－je乞̌eli nakoniec zimowały w uliku kardynalnym，natenczás podstawiám pod niego drugi kardynalny．Tym sposobem wstrzy－ muję zbyt wcześne rojenie się；gdy乞̃ nowo wylę－ głe Pszczoły znáydując przyzwoite do pracy miey－ sce zabijają nadliczbowe Matki，i zostają w jednym ulu ze starémi．Tak powiększony róy rzucá się z nowym zapałem do budowaniá plástrów w uliku dolnym i do zapełnianiá miodem tych，które się w uliku górnym prózine znáydują．W miesiącu Czér－ wcu wywięzuje się róy nowy．Je\＆̌eli go chicę wy－ puścić，to nie podstawiám ulika trzeciego；jezeli zaś nie chcę mieć rojów nowych：więc podstawia－ jąc w przyzwoitym czasie jednę część ula po dru－ giéy，nigdy się̨ temu ulowi roić niedozwolę．O cza－ sie i potrzebie podstawianiá nowéy szufládlei prze－ konać się možná zaglądając od czasu do czasu przez otwór naprzeciw oczká będaccy．Tak więc w tym ulu rojenie się Pszczót zawisło zupełnie od wo－ li Pasiecznika．
70．Przy końcu Lipea lub na początku Siérpnia za－ Tom II．
glacdając｜drzwiczkami do ulika wiérzchniego w po－ Hudnie dnia pogodnego，skoro w nim nie spostrze－ Zemy｜uwijajaccych się Pszczót，to będzie oznaką， jž tenže ulik jako zupełnie miodem napełniony od Pszczół zostát epusczony，i ze go pasiecznik bez skrzywdzeniá roju jako nález̃ną letniq̨ korzyśc̉ zdjąć moz̊e．Przygotowawszy więc szpunt odpowiedni do zamknięciá otworu w dnie wiérzchnim ulika na－ stępnego，zábiéra z niego wiérzchni，a wiérzch spo－ dniego sczelnie zatyká．－Następnie we Wrześniu lub Paździérniku，gdy słoty i zimna jesienne na－ staną，uziębłe Pszczoły porzucają robotę，i groma－ dzą się do náywy̌́szego pozostałego ulika；w te－ dy pasiecznik wyymuje wszystkie dolne podstaw－ ki，w których znáydujące się próz̃ne a niekiedy i miodem napełnione plástry wosku stanowią drugq． rocznq̨ czyli jesienną korzyść z Pszczót；gdyz̃ zwy－ kle w tym uliku，do którego się zgromadziły ma－ ją tyle miodu，jle jém do źyciá przez sześć zimo－ wych miesięcy potrzeba．－Przezorny pasiecznik powinien na wszelki przypádek schować kilka nie－ tkniętych z wiérzchu zebranych ulików á do przy－ szłorocznego podbiéraniá letniego．
8e．Poniewáž jak się wyžéy powiedziało，wszystkie u－ liki opatrzone sac $u$ wiérzchu dnami w ten spo－ sób，j⿺廴⿻肀二又 kázdy z nich oddzielne piętro roboty pszczol－ néy stanowi，czyli z̊e plástry jednéy części tego ula nie łacczą się z plástrami drugiéy：więc podbié－ ranie w tym ulu，（ják się wyžéy okázało）odby－ wá się bez kadzeniá，bez odrzynaniá；słowem bez
wszelkich tych niedogodności，bez których się w ju－ nych ulach（prócz Szkockiego）obéyśdź nie podo－ bná．
9．Nakoniec z całego powyźszego wykazu rzecz wi－ doczná，że i ostatni warunek ulepszeniá，to jest：usu－ nięciá potrzeby wybïaniá i zabijanià Pszczót vo ulu P．Mikotaja Witwickiego dopełniony jest tym pewniéy，skoro rojenie się z niego Pszczót zawisło zupelnie od woli Pasiecznika．Rzeczywiste bo－ wiem rozmnáźanie Pszczół dzieje się przez powię－ kszanie liczby rojów，czyli oddzielnie jstniejących Matek；gdyz̃ one tylko niosą jaja．Jez̃eli więc prze－ szkodzimy wychodzeniu rojów nowych，pszezol－ nictwo musi zostać w równym zawsze stanie；gdyz̃ w Pszezołach postrzégámy to podziwieniá godne zjáwisko，zie się corocznie same do pewnéy liczby w tenczas zmnieyszają，gdy korzyść dlá nich w po－ lu ustaje：czyli že z nastąpieniem zimna jesienne－ go ledwie dziesiątá część roboczych Pszczót na zimę w ulu osiadá，a reszta jch niewiedzieć gdzie się podziéwá．To práwda，że w miesiącu Siérpniu wypędzają z ula próžno miód zjádających Tru－ tniów，lecz liczba tych z liczbą pokazującego się ubytku Pszczót，skoro na zimowanie osiadły，jest prawie nic nie znaczącą．Wszakże ów ul，które－ mu się wczesném podstáwianiem podstawek przez całe lato roić nie pozwolono，stát się w końcu tak muszny，jz̊ w nim do sześciudziesiąt tysięcy Pszczół moz̃ná było naliczyć．Między témi znáy－ dowało się náywięcéy dwa tysiące＇Trutniów，re－
szta były zaś same robocze, które dopoki tylko ciepło trwało, i miodne rośliny kwitnęly, z taką skrzętnością około powiększeniá zbiorów pracowały, jak gdyby wiekować miały. Zayźrzawszy zaś do ula w tenczas, gdy się zimna i słoty jesienne zaczęły, z owego mnóztwa gorliwych pracowników znáydujemy w nim tylko małą od pięciu do sześciu tysięcy liczącą gromadkę. Gdzie się więc przeszło 40 tysięcy roboczych Pszczót z tego ula podziało, jest tém trudnieyszą do rozwiązaniá zagadką, poniewáź nigdzie zmarłych niespostrzégányRzecz tylko pewná, zé z końcem latá káżdy ul w podobnym stósunku ubožeje.

## O P U S C Z Y

## BIAモOWIEZKIÉY

## O PUSCZY

BIAキOWIEZKIÉY

## I 0 CELNIEYSZYCH W NIÉY ZWIÉRZĘTACH

## ZDANIE SPRAWY

z polowaniá odbytegn w dniach 15 i 16 Lutego r. b. na dwa Zubry,
które
Náyjásinieyszy MIkoŁay iszy Césarz Wszech Rossiy, Król Polski etc.
dLá gabinetu zoologicznego królewskiego alexandrowskiego warSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU NÁYEASKAWIÉY DAROWÁE.
Ztożone Kommissyi Rzadowéy Wyznań Religiynych
i Oświéceniá Publicznego.
dnia 29 Maja 1830 r .
$Z$ dviema $\approx$ natury zrobionémi vyobrazeniami Zubrów vo barvie zinowéy.

Stósownie do poleceń (a) Wysokiéy Kommissyi Rządowéy Wyznań Religiynych i Oświéceniá Publicznego, przybywszy w dniu $8^{8 \mathrm{~mm}}$ Lutego r. b. do Wgo Ron-
(a) Piérwsze.polecenie K. R. W. R. i O. P. z dnia 22 Stycznia 1830 r. No $\frac{238}{146}$ obéymuje rozkáz udaniá się do pusczy Bialo-
ki (b) Leśniczego Powiatowego a Naczelnika pusczy Białowiezkiéy w wiosce Królowym-Mostem zwanéy na południowo zachodnim brzegu téyz̃e pusczy zamieszkałego; a niezastawszy tych dwóch Urzęduików, którzy przy dozwolonych przez Náyjaśnieyszego PaNA polowaniach na Zubry znáydować się powinni: to jest, Starszego Guberskiego Leśniczego i Kapitana Sprawnika: napisałem natychmiást do Grodna donosząc o przybyciu mojém. To pismo przez awyczayne strzeleckie stóyki z równym niemál jak przez sztafetę pośpiechem zostało odniesione; gdy£ w skutku jego z Grodna 22 mil od Królowego Mostu odległego jǔ̃ szóstego dnia przybył JWzny Jonat Tu-Han Baranowski Delegowany w zastępstwie starszego guberskiego Leśniczego.-Blizko dwa dni dłuééy czekaliśmy na Wgo Supinka Kapitana Sprawnika; poniewáz ten, stósownie do przepisów, dopiéro po otrzymaniu wezwaniá guberskiego Pružanę opuścił. Tym sposobem dopiéro w dniu 15 Lutego przystąpiliśmy do rozpoczęciá polowaniá.

Gdy podług doniesień wezwanych Strázników náystarszy i náyokazalszy Tur czyli pojedynczo chodzący Zubr samiec upatrzony był w północnéy stronie strą̌y Ohólnickiéy w blizkości wsi Białowiežy prze-
wiezkiéy i dopilnowaniá dozwolonego przez N. Pana polowaniá na dwa Zubry. - Drugie $z$ dnia 30 tegoź miesiącai roku No ${ }^{2} \frac{15}{1} \frac{5}{8} \frac{\pi}{6}$ jest dalszym ciaggiem poprzedzającego, i przesyłá potrzebne dowody Náywyiszego Pozwoleuiá na to polowanie.
(b) Eugienijusz de Ronca Leśniczy powiatn Prużańskiego.
szło dwie mile od Królowego Mostu: więc ju\&̌ w Niedzielę wysłano tam obławé; my zaś w towarzystwie kilku znakomitych z okolicy przybyłych Obywateli wyruszyliśmy dopiéro w poniedziałek rano. Po przybyciu naszém, między godziną trzecią a czwártą z południa obsaczono w cichości strzelcami i osocznikami ów gasezz, w którym upatrzony Zubr ju乞̃ od sześciu dni byt pilnowany. Lańcuch strzelców pod dowodztwem Stráźników, do których się kilku Obywateli przyłączyło, posunął się w głąb gączzu, i piérwszy strzát strzelca Tomasza Szpakowicza przeszło siedmdziesiąt letniego starca był mistrzowski. Kula jego wpadłszy pod prawą łopatkę, przeszyła zwiérza ponad sercem i uwięzgła w lewéy łopatce. Gdy mimo to raniony Zubr uchodzić zacząt, Pán Engielhard Obywatel poprawił mu dwukrotném z dubeltówki wypáleniem. Tak więc trzema po sobie następującémi wystrzałami zostát na mieyscu połozony ten ogromny zwiérz, między którego rogami dwóch miernych ludzi usiąśdź moZe, a który blizko cztérnáscie cetnárów mógł był wáżyć. Gęstość lasu, w któréy upádł, nie małéy przy wywiezieniu nabawila nás trudności, i dlá lego z odległości pót mili dopiéro o szaréy godzinie do wsi Białowieža zostát dostawiony, i natychmiást w obecności mojéy wypaproszony.
Poniewáź trzy Rząowe gmachy łowieckie będące na górze w szrodku wsi Białowiě̌y sloją w zimie niezamieszkane i nieopálane: przygotowano nám wieczerzę w chałupie wspomnianego wyíéy strzelca $S z p a$ kowicza w téy jzbie, w któréy on dlá swoich i swoTom II.
ich sąsiadów dzieci włásnym kosztem szkółkę utrzymüje. Zdziwiłem się niepomału, gdym się dowiedziát, že ten ¿̌ivawý, celnie strzélający, a o naukę dzieci tak dbaly starzec sám czytać i pisać nie umié. Po wieczerzy Leśniczy Guberski, Obywatel Eysmund i jego Kommissárz zostali się ze mną w téy chałupie na noclég; juni zaś Urzędnicy i goście polowaniá rozkwaterowali się po jnnych chłopskich domach; gdy\% jak się nazajutrz przekonałem, we wszystkich tamteyszych chatach są bardzo porządne i dobrze ogrzáne jzzy. Jednę tylko dlá nieprzyzw yezajonych osób ználazlem w nich nieprzyjemność; a tą jest mnóztwo $K a$ raczanów persaliów (Blatta laponica), które się po ścianach uwijają.
Nazajutrz udaliśmy się ww strấ Augustowską na zachodnią stronę pusczy blizko dwie mile od wsi Białowieža; lecz ubicie tam drugiéy sztuki nierównie więcéy kosztowało zachodu. Poniewáź wyraznie oświadczyłem, 乞̌e koniecznie potrzebuję Zubrzycy: większe więc pót dnia strawiono na przeglądaniu z blizka jedrego trzynáście sztuk liczącego stada Zubrów, ą̌eby się zapewnić, które w nim są samce a które samice. Dzień byt niepogodny, śniég gęsty z wiatrem padał ciągle. Gdy strzeley i osoczniki pod okiem Strázników trudnili się przeglądaniem stada przepędzająç je z mieysca na mieysce: my tym czasem schroniwszy się do pustéy, na siano przeznaczonéy szopy, grzáliśmy się przy ogniach, które przy niéy na łace pozakładano. Dopiéro po trzeciéy godzinie z południa udaliśmy się nа stanowiska około wielkiego gąsezu, do którego się przepędzaniem spłoszone Zubry schroniły.

Pomimo znacznéy liczby ludzi uzbrojonych, gdỹ̌ samych strzelcéw było do stu, rozstawienie nastapiło dosyć rzádkie; bo długą linịje od łąki wyciągnąć musiano. W krótce po odezwaniu się obławy w gạsczu, wypadły Zubry; lecz nie na liniję strzelców, ale na stanowisko naszych sán i koni powodowych przy owéy szopie, przy któréy mieliśsmy ogniska rozłozone: czém jescze bardziéy spłoszone wróciły do kniei. Tam spotkawszy znowu łanicuch obławy, w náywiększym pecdzie zaczęłły wybliegać na łackę w tém mieyscu, gdzie náyrzádsze było obsaczenie. Strzelec Bartlomiéy Martysiul przeszto na sto kroków wypálił do jednéy sztuki. Ląka w tym mieyscu była blizko na tysiąc kroków széroká: widzieliśmy więc kierunek strzału; lecz sztuka trafioná po otrzymanym strzale jescze więcéy nî̃ sto kroków suwałła przez náywiększe zaspy śniégu zarówno ze zdrowémi. Nágle po tém zwolniała w biegu, wyprzedzily ją zdrowé, lecz bieg jéy ku przeciwległéy gęstwinie byl jescze dosyé szybli. W obawie, ą̌eby nám w tym ostępie czyli gąsczu niezgiṇęła, jedni pędzą za nią pieszo, drudzy rzucają się na sánki; ale przybywszy na rzéczkę szrodkiem łąki płynaccą (przez którą z taką łatwością przebiegły Zubry) konie nám powięzgły w śniégu. Wyskakujemy więc z sánek, lecz śniég blizko po pas głęboki niedozwalá śpiesznego chodu. Tym czasem widzimy, \&̌e owá sztuka przyszedłszy pod mały wzgórek, na którym się gasczz zaczyná, juž tylko noga za nogą powoli na niego wstepuje. Stanęło wreszcie na wzgórku to wspaniałe i przepyszną brodą o-
patrzone zwiérze, obróciło się ku nám rogami, a stojąc i chwiejąc się, padá powoli na ziemię. Okrzyk radosny: „Jué nasza!" rozlégł się na całéy linii. Nieciérpliwośś oglądaniá jéy z blizka, i przekonaniá się, czy rzeczywiście jest Zubrzycą, przynáglá wszystkich. Zbližámy się coráz bardziéy. Mnogość gromadzących się ludzi obudzá ją z omdleniá. Zréwá się ze strasznym bruknieniem, i rzucá się ku nám. Pán Gtębocki Stráźnik chciál do niéy strzelić; lecz fuzyja mu odmówiła. A乞̃e włáśnie byłem na przeciw jéy głowy: krzyk przestrachu wsczął się za mną; ale uskoczyć było niepodobieństwem; bo śniég był zbyt głęboki. Juĩ byłem blizki wráz z kilkoma jnnémi osobami dostaniá się jéy na rogi lub pod nogi. Sczęściem dlá nás, \&e siły Zubrzycy nieodpowiedziały jéy dzikości: padła po drugim skoku tǔ̃ przed nami.- Tu dopiéro przyniesiono ucięte drzewko, a załožywszy jéy na kark, siadło na końcach jego kilkunástu ludzi, i tak doduszono leźącą.
Ukończywszy tak pomyślne przez Náyjaśnieyszego Pana dozwolone polowanie: późno w nocy powróciliśmy na nasze kwatery do wsi Białowieža. - Nazajutrz rano (we szrodę) dawszy zakwitowanie Starszemu Guberskiemu Leśniczemu z odebranych dwóch Zubrów, požegnałem się tak z gośćmi jak Urzędnikami delegowanymi; i gdy się ci rozjeżdzali, a ubite Zubry na sánki pakowano: poszedłem tym czasem obeyźrzéć pomnik, w ksztáłcie czworograniastego obelisku z biálego piáskowego kamienia przeszło sześć łokci wysoki, który stoi na prawym brzegu rzéki Na-
rewki przy moście na małym wzgórku blizko owéy góry, na któréy (w szrodku wsi) są wspomniáne wyzéy trzy gmachy \&owieckie, a cokolwiek daléy ku wschodowi kościót drewniany. Pomnik wzmiankowany otoczony jest drewnianémi sztachetami, a napisy na nim w polskim i niemieckim języku wykute, świadczą o świetném polowaniu, które August III Król Polski odbyt w téy pusczy (a). Jlé z podaniá między
(a) Napis na dwóch bokach tego obelisku w języku polskim jest nasteppujacy:
"Dnia ${ }_{27}$ Septembra 1752 r. Náyjaśnieysze Państwo August III. Król Polski, Elektor Saski z Królową Jéymością i Królewiczami Jchmość Xawerem i Karolem mieli tu polowanie Zu brów, i zabili 42 Zubrów; to jest: 11 wielkich, z których náywáżnieyszy wáżył 14 cetnarów i 50 funtów; 7 mnieyszych: 18 Zubrzyc, 6 młodych. - 13 Łosiów; to jest: 6 z których náywáżnieyszy wáżył 9 cetnarów i 75 funtów: 5 samic, 2 młodych. 2 Sarn. - Summa 57 sztuk.

- ,Byli przytomni: JW. JPán Branicki Hetmán Wielki Koron-ny.- JW. Hrabia de Brühl piérwszy Minister J. K. M. - JW. JPán Wielopolshi Cześnik Koronny. - JW. Hrabia de Brühll Koniuszy náywyższy J. K. M. - JW. Marszałek de Birberstein Jenéráł poczty Koronnéy. - JW. de Schünberg Marszałek Nadworny J. K. M. - JW. i W. JPanowie Poniatowski, Wilcze$w_{s k i}$, Wegierski, Starzewski Pułkownicy, i Sapieha Oberster Lieutenant.
"Polowaniem dyrygowáł JW. JPǎn de Wolfersdor:f Lowczy náywyższy J. K. M. -
"Assystowali przy polowaniụ: W. JPán de Gablenz Podłowczy J. K. M. - W. JPán de Armin Szambelan. - W. JPanowie de Geusaut i de Leipziger. Paziowie od polowaniá. - Strzelcy nadworni JPán Pflug, Stockmann, Schreyer i Pezold.- Nadle-
ludem tamteyszym pielęgnowanego dowiedzieć się mogłem, łowy te odbyły się z wielkiém przygotowaniem. Na kilka tygodni przed przybyciem Náyjaśnieyszego Monarchy i Jego Dostoynéy Familii, obwiedziono parkanami i płotami wielką przestrzeń pusczy záymującą część Okólnickiéy, Browskiéy i Haynowskiéy stra¿̌y; to jest to mieysce, które teráz ogrodem Wielká Kletna albo Ogrodem Królewskim nazywają; a około którego dotąd jescze znáydują się mieyscami ŝlady parkanów. W to ogrodzenie, szrodkiem którego płynie struga Orłówka spędzono z jnnych części pusczy znaczną jlość Zubrów i junéy zwierzyny; a w szrodku jego na mieyscu dogodném wystawiono wzniesiony namiot dlá Náyjasunieyszych Gości, którym zostawiono przyjemność strzélaniá do przeciągających zwiérząt. - Królestwo Jchmość przybyli z tak licznym orszakiem, ¿̌e w tak wielkiéy wsi jak Białowieža z trudnością tylko pomieścić się mogli. Zaráz rano na drugi dzień udano się na polowanie. Przeszło tysiąc chłopów zebrano w oblawę, którá ku namiotowi napędzała zwierzynę. Dwáy bogato ubrani paziowie stojąc za Náyjaśnieyszém Państwem, trudnili się nabija-

Śniczowie: Breyther, Bormann; Eckhard. - Leśniczowie: Szubert, Angermann, Stockmar, Richter, Eichler, Homburg, 3 Kozłowscy, Wap, Rode, Prokopowies, Źrebliewicz.

Toz̀ samo słowo w słowo jest na drugich dwóch bokach tego obelisku w języku niemieckim. - Náybardziéy zastanawiá wv tym pomniku, że równie między wyìszymi jak niz̀szymi Urzędnikami, którzy na nim są wymieniéni, náywięcéy jest nazwisk niemieekich.
niem i podawaniem broni. Królowá Jéymość zajętá czytaniem ksiąžki, strzélała tylko jakby od niechceniá ; ale strzélając celnie, ubiła kilkanáście Zubrów. Nảyjas̉nieyszy Pán strzélál takže wybornie. Pod wieczór odezwały się trąby na znak ukończonych łowów. Poczém strzelcy ułožyli w porządku pobitą zwierzynę, któréy było 57 sztuk, a Náyjaśnieysze Państwo przechodząc się pomiędzy nią; rozkázało wážyć náywiększe Zubry i Ł́nosie. Nakoniec rozđáwszy większą ezęćś pomiędzy zgromadzonych ludzi, wróciło do Białowie-za.- Były to ostatnie tak wspaniałe, albo raczéy bezpotrzebnie zwierzynę wytępiające łowy. Późniéy Staniseaw August polowáł práwda kilka razy w pusczy Białowiezkiéy; lecz łowy Jego były gospodarnieysze i ograniczały się ubiciem kilku tylko Zubrów. -

Około południá wróciliśmy do Królowego-Mostu, gdzie miały bydź Zubry na umyślnie sporzadzonych sánkach tak przytwiérdzone, azeby w calości do Waršzawy były dowiezione; lecz nágłá odwiľ po południu, i następnie przez całą noc pádający désez zniewoliły mię do zmiany postanowieniá mego. Lękając się, ažeby taká odwiľ́ długo niepotrwała, i Zubrów w drodze niezepsuła: zamiást wyruszeniá w podróź, zǎ̌ądałem nazajutrz ludzi, którzy skury z Zubrów pozdéymowali, i w umyślnie przyrządzonéy kadzi w spirytusie zamoczyli; ciała zaś Zubrów kázałem tłuczonémi węglami wypełnić i w rogože poobwijać. Z przyczyny takiego przyrządzeniá dopiéro w Piątek, to jest dnia 19 Lutego ju o późno z południa opuściłem Królowy-Most w towarzystwie troyga sáń, z któ-
rych dwoje wiozły ciała, a trzecie skury zubrze w spirytusie zamoczone.
Nadmieniłem wyz̊éy, ¿̊e przez ośm dni musiałem czekać na Urzędników delegowanych. W tym czasie P. Ronka Naczelnik pusczy; człowiek bardzo gościnny i światły staráł się wszelkiémi sposobami ułatwić mi poznanie tak mieyscowości jako téé i zwiérzạt téy pusczy; a mianowicie Zubrów. Wyjezdzaliśmy w róẑne części pusczy, gdzie małémi obławami strzelców wypędzane z gasczów na golizny stada Zubrów z blizka wygodnie widziéć mogłem. Co więc z włásnych spostrzežeń, z wiary godnych wskazań Naczelnika pusczy, z rozmów ze Stráźnikami i Strzelcami, jako téé z podań znakomitych blizko pusczy mieszkających 0 bywateli (z którymi się poznałem w domu P. Ronki) náywáźnieyszego i náyciekawszego zebrałem: to wszystko postanowiłem wiernie tu przedstawić. Do tego tém mocniéy czuję się obowiązanym; gdy̌̃ mylne podania wo opisie pusczy Białowiezkiéy przez Barona Brincken (a) umiesczone, przechodzac do dzieł jnnych (b), coráz bardziéy upowszechniać się zaczyna-
(a) Mèmoire descriptif sur la forét Imperiale de Bialowiez̀a en Lithuanie, rédigé par le Baron de Brincken etc. orné de quatre gravures et d'une carte. Varsovie chez Glücksberg 1828. Niewiem, dlá czego rok na tytule zmieniono; gdyí to dzieło wyszło nierównie wcześniéy, i już dnia 29 Kwietnia 1826 r. było przypisane Náyjaśnieyszemu Monarsze Naszemu.
(b) Zobácz: Dziennik Wileński Ner 9 roku 1829, miesiq̨c Wrzesień, na stronie 183.w artykule Zoologija, O Z̈ubrze Litewskim.Niemniéy wielce szanowne dzieło pod tytułem: Opis starozytnéy
ją. Wiele práwda z podań wspomnianego Autora zostało ju乞̃ sprostowanych, częścią przez artykuł botaniczny Pana S. G. w Dzienniku Wileńskim (a), częścią przez pismo P. Ronki, które mi przy odjeździe doręczył, a które w Powszechnym Dzienniku w całéy osnowie umieścić pozwoliłem (b): mimo to zostały jescze wáz̊ne przedmioty niedotknięte, które tu (bez wdawaniá się w krytykę cudzéy prácy) chcę przedstawić.
Nazwisko pusczy Białowiezkiéy (jak się zdaje) musi bydź bardzo dáwne; gdyz̃ od ludu tamteyszego niczego w tym względzie dowiedziéć się nié možná. To tylko rzecz pewná, \&̊e w saméy pusczy są dwa mieysca, które noszą źrzódło-słowy tego nazwaniá. Mianowicie piérwszém jest wielká i dobrze zabudowaná wieś, którá lézy w szrodku pusczy nad rzéką Narewką̣ przy drodze z Brzésciá do Grodna i Wilna prowadzącéy, a którą Biatowiẻem lub Nową Biatowiè̇ą nazywają. Drugiém jest uroczysko, czyli rzádkim lasem porosły wzgórek, który Stara Biatowiežą zowią, a który na milę od ${ }_{\text {IP }}$ iérwszéy odsuniony ležy w stráźy Augustowskiéy.

Polski prsez Tomasza Świ,ckiege. Wydanie powtórne. ${ }^{\circledR} w$ Warszawie 1828 w Tomie 2, przypisek 12 zaczynajacy się na stronie 264.
(a) Zobácz wyżéy wymieniony Ner 9. Dziennika Wileńskiego na stronie 207. artykul: Botantika. O roślinach Zubrom upodobanych, jako téz jnnych w pusczy Białowiezkiéy.
(b) Zobácz: Powszechny Dziennik Krajowy, w piątek d. 26 Marca 1830 r. Ner 84 na stronie 418. a dokończenie w Nrze 85. na stronie 423. w art: Do Wge Jarockiego Prof. Król. Warsz. Uniw. Niektóre uwági waględem Pusczy Białowiezkiéy.

## Tom II.

31

Jest nakoniec i trzecie mieysce na dwie wiorsty od staréy Białowiě̌y odległe, które má nazwisko Zámezyska. W tych to dwóch ostatnich chciát jeden z nowszych pisarzów ználéźć źrzódło tego nazwiska, pod którém cał́ puscza jest znaną; lecz zamiást práwdy wyśledzonéy, udzielił nám ezczych tylko domysłów swoich, które jednak dosyć zgrabnie w pozór rzeczywistości przystroić umiáł (a).
Złudzony nazwiskiem Zamczysho jeden przemyślny sąsiád pusczy, którego nie, wiele obchodzi pochodzenie wyrazów, postanowit korzystnieyszéy w tym pagórku szukać rzeczy. Podjeżdzál więc kilka razy w czasie pogodnych nóc, i kopát doły; lecz dostrzezony przez czuwającego strzelca, a obáwiając się, ą̌eby za kopanie na gruncie Rządowym niebył pociągniony do odpowiedzialności: doniós' natychmiást do Gubernii, ¿e z pewnych znaków wnosi prawie z niezawodnością, je w pusczy Białowiezkiéy w uroczysku Zámczyshiem zwaném wielkie skarby zakopane bydź muszą. W skutku tego doniesieniá w 1825 r. zjechát JW. Bobiatyniski Gubernator Grodziński, i w obecności swojéy kazát ten wzgórek rozkopywać. Zamiást atoli skarbów, lub przynáymniéy fundamentowych murów jakiego zamku, ználeziono w nim tylko liczne groby ludzi regularnie pochowanych, o których dotą niebyło ¿ádnéy wzmianki między podaniami mieszkańców pusczy. Sięgają one može ã̃ wieków pogańskich; gdyz̃ pod głową káźdégo kościotrupa był mały gárnuszek,
(a) Zobácz wyżèy przytoczone dziełko B. Brincken.
czyli tak nazwaná Exownica, do któréy w owych czasach, jak historyja podaje, jdaccy na pogrzéb za niebosczykiem krewni i przyjáciele ronione łzy zbiérali, i jako ostatni zakłád przywiązaniá i szacunku pod głowę mu w grobie stawiali.- Ta okoliczność wykryła, ze niewriedzieć dlá jakiéy przyczyny mieysce to nazywają zámczyskiem.
Puscza Białowiezká w gubernii Grodzińskiéy, w powiecie Pružańskim znáydującá się, ležy w stronie północnéy na ośm mil od Brześciá litewsskiego pomiędzy rzékami Białac, Lśną i Narwią, z których dwie piérwsze płyną od północy ku południowi; ostatniá zaś od południa ku północy. Samym niemál szrodkiem jdzie rzéka Narewka, którá po wyyściu z pusczy na północnéy stronie w padá do Narwi powyžéy miásteczka tegoz̃ nazwiska; a Narew, którá wypływá z bagien w lasach prywalnych z pusczą graniczacyeych, dopiéro pod Sierodzkiem łączy się z Bugiem. Trzy wyziéy wspomniane rzéki powstają w saméy pusczy podobnie jak wiele mnieyszych rzéczek i strug, które tę pusczę w róźnych kierunkach przerzynają, a z których jedne w pádają do Bugu, drugie do Narwi. Wszystkie obfitują w Raki, Węgorze i kilka gatunków Biáłorybów.
Puscza Białowiezká tylko stroną wschodnią styká się z wielkiém: lasami prywatnémi, od których ją po części rzéka Narew oddzielá; z resztą niemál dokoła otoczoná jest uprawnémi gruntami, które w rơžnych odległościach małe lasy przerywają; náymniéy jednak¿̌e widzimy jch od strony Brześciá.

Znacznieysze miasta w koło téy pusczy są: na wschodzie Pružana i Słonim, na północy Grodne, na zachodzie Biáłystok, a na południu Brześé litewski. Mnieysze lecz blizsze miásteczka są: Kamieniec litewski, Kobryń, Szereszów, Narew, Orla i Kleszezel. Powiérzchniá lasów pusczy Białowiezkiéy (podług pomiaru w $179^{5}$ roku przez Połchowskiego Jeometré Królewskiego uskutecznionego, a z rozkazu Ministeryum Skarbu Petersbargskiego w 1806 r. przez Jeometrę Galisiewicza spráwdzonego) wynosi $17^{\frac{2}{5}}$ jeograficznych mil kwadratowych (a). Ta tak wielká przestrzeń lasu mając w szrodku znaczne wywyz̊szenie, na którém ležy wieś nowa Biatowiez̨q zwaná, jest prawie na wszystkie strony lekko spadzistą: a to jest przyczyną tak rozmaitego kierunku biegu strug i rzék, które w niéy spostrégamy. Są tam w práwdzie i w junych mieyscach wzgórki; lecz wszystkie są niepozorne, i wszystkie blizko jéy szrodka poło\&one.

Całá ta puscza podzieloná jest na dwanáście stráz w ten sposób, ze one zewnętrznémi ścianami swémi stanowią brzég pusczy'; gdyẽ káz̃dá má jeden bok na zewnątrz obrócony. Na zewnętrznym brzegu káz̊déy strą̃y jest mieszkanie jéy Stráznika, a przy niém po-

[^12]la $z$ małą osadą liczącą od 3 do 5 chát chłopskich, których Ogrodniliami nazywają; a którzy obowiązani są odbywać pańsczyznę do uprawy téy roli, którą Stra-乞̃nik zamiást pensyi má wydzieloną.

Káźdy Strą̌nik (stósownie do mieyscá) má pod swoją kommendą od 5 do 16 strzelców, z których káždy oddzielnego pilnuje obrębu, a których jedynym obowiązkiem jest pilnowanie całości lasu i źwierzyny wszelkiego rodzaju, któréy zabijanie jest zakázane. Nierobią więc đ̃ádnéy pańsczyzny; dają jednak rekruta, i opłácają do skarbu (tak jak jnni chłopi) zwyczayne gruntowe podatki. - Takich strzelców jest 118, z których 114 mieszká na zewnętrznym brzegu wokoło pusczy, a cztérech w jéy szrodku; to jest: w Białowiez̃u trzech, w Teremiskach jeden. Wiedzieć bowiem potrzeba, že prócz nowéy Bialowiežy są jescze dwie znaczne wioski wszród pusczy, jako to: Teremiskai Pogorzelce. Chata strzelecká odznaczoná jest tém, že má nade drzwiami przybitą táblicé, na któréy namalowany jest herb Państwa Rossyyskiego. Káždy strzelec má pržy swojéy chacie grunt i paswisko dlá bydła, których granicy przestapić mu niewolno; paszenie bowiem bydła w pusczy náywyźszą jnstrukcyją leśną z $179^{8}$ r. surowo jest zakázane. Strzelcy róźnią się tém od jnnych chłopów, \&̌e chodzą w bótach, i noszą wołoszki z sukna szaraczkowe z zielonym kołniérzem i takiémí̌ mankietami u rękawów; gdy przeciwnie jnni tauteysi wieśniácy mają ubiór z sukna brunátnego, a zamiást bótów kurpie czyli łapcie, to jest plecionki z kory lipowéy.

Oprócz strzelców zwiérzchność leśná téy pusczy má dodane pięć wiosek, które ogółem liczą 108 chałup. Wsi te są: Kamieniki, Kiwaczyn, Rószkówka, Czwirki i Panasiuki. Chłopi tych wiosek oznaczeni nazwiskiem Osoczników są w ścisłém znaczeniu posługáczami pusczy. Jch obowiązkiem jest: kosić siano dlá Zubrów na łąkach w pusczy będaccych i wysuszone składać w stogi: przy dozwolonych polowaniach składaé oblawę: naprawiać drogi w pusczy będace: nakoniec w czasie upałów lata odbywać warty na głównych przez pusczę jdących drogach, ǎ̃eby przejéz̃dzający ognisk nierozkładali, z którychby poz̃ár w lesie mógł powstać. Prócz tego płacą do skarbu zwyczayne gruntowe podatki, i dają rekruta. Tak między strzelcami jak osocznikami jest dziedziczność, i starszy syn następuje po oycu. Toz̃ samo bywało dáwniéy między tury teyszymi Urzędnikami, których Stráżnikami zowią; lecz teráz kwalifikacyje naukowe w prowadzity kilku z obcych stron przybyłych.

Biorąc w ogóle tak strzelców jak osoczników wyznać muszę, zoe mi się ten lud mocno spodobát. Wzrost jch zwykle dobry iksztáłtny, a twárze czérstwe i wesołe noszą piętno dobrego bytui swobody; a lubo dlá swéy zwiérzchności okazują náywiększą powolność i rączość w wykonywaniu rozkazów: nie znać jednakże w jch postępowaniu téy niewolniczéy lękliwości i spodleniá, jakie się na chłopach jnnych tamteyszych okolic widziéć dają. Dlá obcych osób spostrzégáłem w nich wiele uprzeymości i usłuźności obok niewymuszonéy chęci przypodobaniá się. W rozmowach, kló-
re z nimi w kilku okolicznościach prowadziłem, ználazłem wiele rozwági, zdrowego rozsądku i przenikłości: niektórzy nawet odznáczali się w pewnym względzie satyrycznym dowcipem. Sczególniéy zabawił mię strzelec, który wiozaç mię sáneczkami na polowanie, oryginalnym sposobem opisywál mi dumne postępowanie pewnego Pana, który przed kilku latami pusczę odwiédzát. - Náywięcéy podobá się w tych ludziach to, íe grzecznośé, którą się jm zrobi, przyymują $z$ tak naturalném przymileniem, jakiego ledwie po yáybližéy wieśniákach spodziéwać się možná, którzy náybližéy stolicy mieszkają.- Wszyscy są grecko u-
nijackiego wyznaniá. - Mówią językiem mało ruskim jak na Wołyniu. - Jch chaty (jak się to wyźéy nadmie niło) są porządnie i po gospodarsku zbudowane, i zwy kle dranicami pokryte (a). W niedzielę i jnne święta znáydzie się w kád̃déy chacie przez cały dzień stół biáłą chustą nakryty, a na nim świérze masło, chléb dobry, sól i wódkę z flaszeczką, którémi przychodzących w odwiédziny bez natrętności ezęstować lubią. Tyle napomknąwszy nawiasem o mieszkańcach pusczy, powróćmy do uwág nad samą pusczą.

Poniewáž w czasie mojéy bytności śniég grubo ziemię pokrywáł, nié mogłem się súm przekonać o jakości gruńtu: praytocze więc to, co z wiary godnych ust tamteyszych Urzędników i Obywatelów słyszałem; a co niemál dosłownie Pán Ronca w wy̌̃éy wspo-
(a) Dranicami zowią cienko naksztáłt desczek łupane drzewo, które tém się różnią od gąów, że są długie, nie jednako szérokie i niémaja brzegu wyzłobionego.
mniáném piśmie wyrazit (a), to jest, že lubo w pusczy Białowiezkiéy są mieyscami smugi piásczyste lub glinkowate: te jednak razem wzięte nieuczynią więcéy nad jednę trzecią część całéy powiérzchni. Znáydują się takz̃e po nad rzékami bagna, które sczególniéy we wschodniéy stronie pusczy widziéc się dają; lecz i tych jlość jest niewielká. W náywiększéy części gruntem téy pusczy jest lekki urodzayny czarnoziem, czego dowodzi náypięknieyszá wegetacyja roślin wszelkiego rodzaju, nie mniéy owe liczne wszród lasu będące, a náybuynieyszą tráwą pokryte łạki, z których co rocznie około jedénástu tysięcy fur wybornego siana zbiérają, a których drugie tyle zarosłych krzewami stoi kosą nietykanych. Taká buyność gruntu, podług słusznego domysłu P. Ronki, jest przyczyną utrzymywaniá się dotąd Zubrów w téy pusczy; bo dostarczá obficie paszy dlá tych obžartych i wiele potrzebujących zwiérząt; gdy przeciwnie w jnnych na płonnych gruntach będaceych lasach tym prędzéy wyginąć musiały, skoro (jak się nižéy dowiemy) bydło domowe skromną jlość Éywności jescze jém usczuplało.
Ježeli zwrócimy uwágę na las pusczy, widać w nim záymującą buyność połączoną z piętném práwdziwie naturalnego boru; gdyz̃ rzádko w którém mieyscu ználéźć moźná oddziały jednorodnych, a prawie wszędzie náywiększą mięszaninę rozmaitych jglastych i listko-
(b) Zobacz wyżéy wymieniony Ner 84 Dzienuika Powszechnego Krajowego.
watych drzew. Rosną tu bez ładu stowarzyszone jodły, dęby, sosny, jesiony, graby, osiki, wiązy, brzosty, brzozy, lipy, olsze i swirki; a ustępy między nié. mi zapełniają kalina, cis, lesczyna, jałowiec, jwa i łoz̊y. Aže i dlá spokoyności zwiérząt i dlá braku odbytu wywóz drzewa z téy pusczy niemál zupełnie jest zakázany: wszród więc náywiększéy gęstwiny tak róźno-rodnych drzew i krzewów, ležą i butwieją ogromne kłody, które wiek lub wichry poobálały, a w których roje Owadów drzewem ¿̌yjących swobodnie gnieździć i rozmnázać się mogą. Mimo to ani w podaniach ludu tamteyszego ani w-aktach pusczy nieználazłem žádnéy wzmianki o tém, žeby Owady spostrzédz się dającą szkodę w niéy zrobity. Co, zdaniem mojém, náywidocznieyszym jest dowodem lepszości lasów mięszanych nad sztuczne jednorodne, które w práwdzie są celem chluby systematycznych leśniczych; ale cóź po tém? kiedy w nich tak często nieocenione szkody owady sprawiają?.
Znáywiększą przyjemnością widziałem w téy pusczy dosyć liczne, a troskliwie ochrániane barcie pszczół dzikich, których nám Niemcy i Francuzi tak słusznie zazdrosczą; a na których wytępienie w lasach Królestwa Polskiego administracyyne urządzenie dlá pozornych przyczyn zapadło. Wszakže káżdy znający się na rzeczy przyznać musi, ze nie jest tak trudno dopilnowáć ludzi, którzy dlá opatrzeniá barci swoich w las w chodza, skoro się tylko pewny porządek przepisze. Wreszcie zajęcie się dopilnow̌aniem tego wartá małego poświęceniá się mieyscowéy lasu zwiérzchno-

## Tom II.

ści; bo korzyść dlá Skarbu jest oczywistą: drzewo bowiem, w którém się pszczoły gnieżdzą, opłaciwszy Rzą̨dowi dochodem rocznym kilkadziesiąt razy wartość swoję, i przyniosłszy więcéy niž dwarazy tyle korzyści w miodzie i wosku pilnemu wieśniákowi, jescze za włáściwą gatunku swego cenę w káz̊dym czasie sprzedane bydź može; a na wszelki niesczęsny w kraju wypádek zabezpieczone jest niémi odnowienie pasiek. Niestety! ju乞̃ my tym skarbem natury ani cieszyć ani chlubić się niebędziemy!

W barciach pusczy Białowiezkiéy odbywá sen zimowy Koszatka Orzeszniczek (Myoxus Muscardinu s), którą tu Myszą bartniqq nazywają: rzádziéy znáyduje się ją w zwyczaynych dziuplach drzew, które natomiást przez Wiewiórki pospolite (Sciurus vulgaris) są zamieszkane. Wiewiórki téy pusczy są w lecie jasno rdzawo czerwone z podbrzuszem biáłem; a na zimę stają się siemieniato siwe z tą jednak róz̃nicą, že samce mniéy siwości przybiérają, bo zachowują smugę na grzbiecie i ogon tak czerwony jak w lecie. - O Polatuchach (Pteromys volans) wszyscy się na to zgádzali, že jch w téy pusczy nigdy niewidziano. Jeden tylko stary Stráźnik utrzymywáy, íe na Zmudzi i w okolicach Smoleńska podobne zwiérzęta znáydować się mają.

Sczurów wtáścivych (Mus Rattus) takie jest mnóztwo we wszystkich domach tamteyszych mieszkańców, ¿̌e sobie z niémi rady dadź nié mogą. Powiadano mi zaś, ¿̌e się nad rzékami pokazują sczury czárniawe: będą to zapewne Lemingi wodne (Hy pudaeus amphibius).

Bobry (Gastor Fiber) juž od kilkunástu lát zniknęły z téy pusczy: pokazują tylko nad rzéką Narwią dáwne jch budowy, jako smutny dowód, zie się tam dosyć licznie gnieździły. Z powodu źle zrozumianéy rachuby nałožony na strzelców tamteyszych uciąžliwy podátek strzatowy, który albo w skórach zwiérząt dzikich, albo w piéniądzach co rocznie do Skarbu wnosić byli obowiązani; a który dopiéro przed dwiema laty zniesiono: ten mówię podatek przyczynił się do prędkiego wytępieniá tych tak poz̊ytecznych zwiérząt; káźdy bowiem strzelec ubiegát się za ubiciem Bobra; bo mu się strzát i skórą i strojem jego sowicie opłacił. Poniewáź puscza Białowiezká má wszelkie Bobrom sprzyjające okoliczności, i poniewáżz te zwiérzęta $w$ ościennych lasach jescze się tu $i$ owdzie znáydują: więc gdyby je Rząd pod opiekę swoją przyjął, i nietylko w pusczy téy strzélaniá jch surowo zakazáł; ale gdyby nawet nagrodę jaką za przywrócenie i rozplenienie jch w niéy wyznaczył: z pewnością niemál spodziéwać się moz̊ná, žeby znowu brzegi Narwi i jnnych rzék Białowieža w krótce od nich zostały zamieszkane. Dosyć bowiem, ¿eeby zkąd jednę tylko párę sprowadzono, i w zupełnéy spokoyności zostawiono; a w kilka lát całe towarzystwa Bobrów widzieć się dadzą; bo te zwiérzęta są bardzo množne. Wiadomo zaś w jakiéy cenie i wartości jest stróy bobrowy europeyski: wartoby zaiste! azeby te szanowne zwiérzęta w téy przynáymniéy jednéy pusczy obok Zubrów zupełnéy swobody ǔ̌ywały, i łaską Rzą̨u od całkowitéy zagłady zabezpieczone były.

Między pospolitą źwierzynę náležą tu dwa gatun-
ki zajęcy, to jest: Zajqc szarák (Lepus timidus), który jest zawsze brunátnawo szary, i má wiérzch kosmyka i końce słuchów czárne. Drugim jest Zajac bielák (Le pus variabilis) zimą cały biáły má tỵlko konice słuchów czárne; latem zaś má na wiérzchu ciała jasno czerwonawo szarą tuz̃yce, między którą przebijá się włos biáły. Jest on znacznie większy, ale w pusczy téy rzádszy od poprzedzającego. W miarę posuwaniá się ku północy i wschodowi w krajach za Bugiem połoz̃onych, piérwszy gatunek staje się coráz rzádszym, a drugi coŕáz pospolitszym; gdy przeciwnie z téy strony Bugu i Narwi Zajac bielák náležy pomiędzy osobliwości; zaś w Szwecyi Zająca szaraka weale nieznaja.

Z nastopnych zwiérząt Kret pospolity (Talpa europaea) iJéz pospolity (Erinaceus europaeus) sa dosyć zagęsczone. Powiadano mi takže o małém czárném zwiérzątku, które się w blizkości rzék tamteyszych widzieć daje, a które (jle z opisu wyrozumieć mogę) jest Ślepuszonká nabrzeżñá (S orex fodiens). Borsuk ja\&wiec (Meles taxus) jest dosyć pospolity przy wzgórkach pusczy, w których sobie nóry grzebie. - Myśliwi tych okolic zapewniali mię, ze w téy pusczy žyją dwá gatunki (albo raczéy odmiany) Niedłwiedzia pospolitego (Ursus arctos), to jest: czárny wielki, którego dlá piękności włosu szrebrnym nazywają, i brunátny w mowie tamteyszych strzelców Rudlia zwa-ny.- O Rosomakach ( $\mathbf{G u l}$ o) niewiedza, žeby się kiedy w pusczy Białowiezkiéy znáydować miały.
Z rzędu drapiez̃nych náypospolitszémi w téy pusczy
są Wilki (Canis Lupus), które w ostatnich latach z przyczyny zupełnego zakazu polowaniá mając bezpieczeństwo w gęstych łoziach pod zwaliskami drzew tak się rozplenity, ǰ̌ w większéy zwierzynie, a mianowicie w Zubrach wiele szkody narobity.-Lis pospolity (Canis Vulpes) tak jest liczny, \&e w czasie polowaniá na Zubrzycę, gdy jeden tylko strzáł był dozwolony, poruszone z legowisk przez obławę jak psy między nami się przesuwały. Mimo to, myśliwi tamteysi utrzymują, że z przyczyny zbyt wielkich gęstwin wostępach, a zakazu užywaniá ogarów w pusczy, bardzo rzádko zdarzy się zastrzelić lisa. Taká jch liczba wytępiá niezmiernie Zające, tudzie乞̃ Kuropatwy, Głuszce, Jarząbki i jnne na ziemi gnieždzaçe się ptáki.

Ryśs ( Fe elis Lynx) lubo się dosyć często pokazuje, jest raczéy przechodowém niž mieyscowém pusczy téy mieszkanicem. Dorástá wielkości psa dužego. Chód má powolny. W czasie pochodu trzymá się dróg i ściészek. Na zdobycz podchodzi czającym się sposobem, a potém rzucá się nágle; lecz jeźli za drugim a náywięcéy za trzecim skokiem upatrzonéy zdobyczy niedosięgnie: staje w mieyscu i patrząc za uchodząceą, kiwá na boki swym krótkim ogoném. Náywięcéy pozérá on Zające, Sarny i młode £osie.- Kotów dzikich w pusczy téy nié mają.

Do pospolitszych w pusczy Białowiezkiéy náležą tak¿e: Kuna domowd́ (VFartes foina), Kuna Tumák (Martes silvestris) i Easica Tchórz (Mustela putorius); a nad wodami Norka (Mustela lutreola) i Wydra (Lutravulgaris).

W gęstwach na mieyscach nizkich i błotnistych $\boldsymbol{D}_{z i}$ $k_{i}$ (Sus ferus) żyją stadami dosyć dužémi, a wychodząc w czasie lata na przyległe pole czynią znaczne szkody. Oprawiają się w Styczniu i Lutym. Maciory po cztérech miesiącach cią̌̃y proszą się w Maju i Czérwcu wydając za jednym pomiotem od szésciorga do czternáściorga młodych. Prosięta legną się brunátno i płowo w podłuẽ smugowane, i w ten czas znane są pod nazwiskiem Sysakóv. Późniéy wyleniwszy się z piérwszéy krótkiéy sierci, porástają na zimę w długą brudno płową, czyli jednostaynie rudawą sczeć: w tedy zowią je myśliwi Warchld́kami. W późnieyszym wieku ciemniejąc coráz bardziéy, przybiérają maśćciemno brunátną i rosną do sześciu lát: w takiéy barwie znane są pod ogólném nazwiskiém Dzikóv. Nakoniec stare kiernozy, które się oddzielają od trzódy, oznaczone są nazwiskiem Odyńcóv lub Pojedynkóv. Mięso dzika (mianowicie młodego) równie świérze jak wędzone má smak wyborny; ale polowanie na dziki náležy do náyniebezpiecznieyszych. Rozdraz̊niony dzik rzucá się równie na psy jak na ludzi, i rozdziérá potę̌̃némi kłami, kogo tylko dopadnie. Jest jednak sposób zabezpieczeniá się przeciw niemu; a tym jest przytomność. Poniewáź dzik rozgniéwany pędzi w kierunku prostym: dość jest nágle uskoczyć mu w bok, lub wyléźć na wys̃szy od niego pniák; a uydzie się niebezpieczeństwá. Dziki napadnięte od Wilków zbiegają się w koło, którego obwód składają stare, a młode szrodek wypełniają. W takiéy postawie wydając głośne rechtanie, i broniąc się kłami, nigdy prawie szwanku nieodnosza.

Puscza Białowiezká má dosyć znaczną liczbę Sarn (Cervus capreolus), które zwykle małémi žyją stadkami; to jest po kilka lub kilkanáście w jednéy gromadzie. Są to niewinne i bojaźliwe zwiérzęta. Żywią się tráwą, tudzię̃ liśćmi i latoroślami krzewów listkowatych. Ruję odbywają w Paździérniku, i w tym téf́ czasie samiec zrzucá swe rogi, które mu w czasie zimy odrástają; a lubo się z káżdym rokiem stają coráz bardziéy chropowate: mimo to za mentrykę wieku jego posłufiyć nié mogą; bo w stanie zwyczaynym więcéy nad trzy końce niemiéwają. Samica po dwudziestu dwóch tygodniach rodzi w Kwietniu zwykle dwoje sarniąt; a te są blado rdzawo czerwone z rzędami biáłych plamek na plecach, które w párę miesięcy utracają, przybiérając włáściwą gatunkowi maść szarą. Głos sarniąt jest cienki gwizdzący. Sarna má bieg bardzo szybki; lecz to w niéy rzecz sezególnieyszá, \&̌e krzyknąwszy moeno lub strzeliwszy za nią na wiatr, wszród náytę̨szych susów galopu zatrzymuje się nágle, i wracá ku téy stronie, z któréy ów krzyk lub huk pochodził. Mięso Sarn po zajączém jest náysmacznieysze, a skóry jch dają zams wyborny. Nieznáydujemy w nich worka \&ótciowego.
Losie (Cervus alces) z przyczyny wyzéy wamiankowanego podatku strzalowego tak dalece zostały przerzedzone, ¿̌e teráz raczéy za zwiérzęta przybywające zościennych lasów, niẑ za włáściwie w pusczy zamieszkałe uwážać náležy. Lecz że w graniczących z pusczą prywatnych lasach, z powodu gosczących tám Zubrơw, wszelkie głośne i wielkie łowy są zabronione;
a przytém bagnistość jeh gruntu dogoduą paszę i schro－ nienie dlá Łosi nastręczá：spodziéwać się náležy，¿̌e byle zakáz polowaniá w saméy pusczy ściśle był za－ chowany，w krótce się znowu むosie rozplenić w niéy mogą；bo samice jch prawie corocznie bywają cięzar－ ne，i rodzą bardzo często po dwoje łosiąt，które（po－ dobnie jak jnnych do rodzaju Jelenia nálezeących ga－ tunków）przychodzą na świat centkowane i mają głos gwiêdzący．Ruja łosi trwá blizko przez cały miesiąc， i to w miesiącu Wrześniu podług naszego kalenda－ rza（＊）．Samica nosi płód blizko przez siedm miesięcy． Oprócz rozsochów czyli rogów，które zrzucá w począ－ tku miesiąca Lutego，samiec róžni się jescze tém od samicy，¿̌e jego pętlica u podgardla jest znacznie wię－ kszá，i tak dužą siercią pokrytá，ze twoz̊y w pewnym względzie gatunek brody，którá sczególniéy u starych jest dosyć długá．Rogi samea roczniáka są rdzawe，sła－ bo esowato zgięte，zupełnie okragłe，jedno kończy－ ste．Wroku drugim wyrástają mu płaskie，wązko li－ stewkowate，$z$ koncem widelkowato rozdwojonym． W trzecim roku są juz̃ włáściwego sobie orzechowego koloru，a przybrawszy cokolwiek więcéy szérokości， dostają trzeci koniec na boku．Tak powiększając co rocznie（przy nowém wyrástaniu）szérokość swojé， i mnozaąc sęki czyli końce na zewnętrznym brzegu，w szóstym roku dostają ksztáłt práwdziwie széroko dło－
（a）Podania P．Ronki dlá tego różnią się cokolwiek od mojch； poniewáż on uwáżá czas podług kalendarza ruskiego，który jak wiadomo，spóźniá się o dwanaście dni．
niasty na krótkiéy okrą̧łéy szypułce．Odtąd po ká－ ¿̊dém zrzuceniu rozrástając się coráz bardziéy i w szé－ rokość i w liczbę końców，dochodzą z wiekiem tak ogromnéy wielkości，\＆e u pietnastoletniego samea，ma－ jąc po czternáście ！końców na zewnętrznym brzegu， wázíą około sześćdziesiąt funtów．Biorąc ściśle，taki cięźár na głowie próźną tylko zdaje się bydź zawadą： bo 屯oś nálezéy fdo náybojaźliwszych zwiérząt tak dale－ ce，zie nawet w czasie rui trwoẑliwość go nieodstępu－ je：z tąd téz trudno zeyśd́́ łosia na bekowisku．Sa－ mica nié mając rogów zdaje się jednak mieć więcéy odwági；a ehociáz dzieci swoich bronić się nieodwáźy； lecz gdy widzi，zee jéy łosięta zabrano，wydając cichy， ¿ałosno pogwizdujący głos，jdzie za niémi w pewnéy odległości dopóty，dopóki trwá gąsez lasu．Puściwszy jéy dzieci，i odstappiwszy od nich na kilka kroków， widzimy ją natychmiást przybiegającą do nich．Obwą－ chawszy je z radością，uprowadzá na powrót w gą－ scze；a jé̌eli jescze są bardzo młode，popychá je przed sobą trącając z lekka chrapami．Węch łosia jest bar－ dzo bystry：nawet w ucieczce przed psami nie łatwo wychodzi pod wiatr na strzelca．Rzádko jdzie on ga－ lopem；lecz zwykle biegnie nadzwyczáy szybkim kłu－ sem；gdyé z przyczyny wysokich nóg robi kroki bar－ dzo długie．W biegu jego spostrzégámy dwie osobli－ wości：naprzód，乞̌e nogi jego wydają pewien rodzáy trzaskaniá；a powtóre，¿e chodząc szybko po miey－ scach bagnistych tak się na bok pochylá，jak gdyby się chciáł wywrócić．Mimo szybkość biegu jego，dwa psy miernéy dobroci snadno go zgonią；a skoro się Tom II．
zadyszy, zatrzymuje się w mieyscu rozkraczony. W takiéy postawie spuściwszy głowę ku ziemi, tak się zapominá, že chociáz má ogromne rogi przy czole, parská tylko, i bez Zádnego oporu pozwalá się psom kaléczyć. Ježeli te są dosyć cięte, zdarzá się, že mu i chrapy porozdziéraja. - Náyulubieńszy pokarm dlá łosi jest Bagno świnie (Ledumpalustre), mchy wszelkiego rodzaju, tudzieź latoroślej tak jglastych jak listkowatych drzew i krzewów. Lubo w pusczy Białowiezkiéy stoją przez całą zimę liczne stogi náylepszego siana: nigdy się do nich łosie niezblizają.- Krzy¿ówka i polędwica Losia maja smak wyborny; lecz jnnych czę́si mięso jego jest przytwarde: potrzymane jednak przez kilka dni w occie lub w winie czerwoném, staje się kruche i smaczne.- Skóry samic i młodych samców dają zams náyprzednieyszy; ze starych samców skóry są mniéy cenione, bo są za twarde a przy tém zbyt rzádkie. Brodáwki wielkości połowy orzecha wloskiego są u nich zwyczayną skórną chorobą; a te wyrástaja jém zwykle na nogach tak gęsto, zie u niektórych stérczy guz przy guzie. Worka ¿ółciowego nié mają.
Jelenia vtáścivego (Cervus elaphus) nié ma w tych kniejach. Wyciągane jednakže dosyć ezęsto z rzék tamteyszych siéciami przy łowieniu ryb, a nawet i znáydowane (lubo rzadziéy) w gąsczach rogi jelenie róźnéy wielkości, náyoczywistszym są dowodem, Ze i te zwiérzẹta przed laty w pusczy Białowiezkiéy ¿yć i rozmnážać się musiały. Nazwiska zaś mieyscowe, jako to: Jeleniá góra, struga Jelonka it. p. zda-
ją się wskazywać, zee w tych częściach pusczy Jelenie náychętniéy zatrzymywać się lubiły.

Nié masz tam takže Danieli (Cervus dama). W zwierzyńcach atoli poblizkich dóbr prywatnych dosyć pomyślnie się chodują. I tak w Turnie JWgo Kasztelana Bniñshiego na połowie drogi między Brześciem a Krolowym-Mostem, tudzieẽ na północnéy stronie pusczy w Świsłoczy JWgo Hrabi Tyszkiewicza daniele są dosyć liczne.

Náycelnieyszém téy pusczy (bo podobno juz̃ tylko w niéy znáydującém się) zwiérzęciem jest $\mathbf{Z u b r}$ (Bos Urus). Zupełnie gładkie i podobnie jak u bydła domowego księzycowate, czyli na boki i na przód wygięte rogi stały się powodem, ze niektórzy Pisarze uwázali Zubra za piérwotny sczép bydła czyli Wotu domowego: a przeto za jeden i ten sám gatunek. Jnni, do których náležy i Linveusz, zaledwie poczytali Zubra za dziko Éyjąca odmianę bydła domowego. Piérwszymi, którzy Zubra za osobny gatunek uznają, chociáz̃ cech gatunkowych dlá niego z ścisłością Linneuszowską nieokréslili, są: Pallas, Haller, Gilibert i Cuvier. Jestem zupełnie jch zdaniá; a poaług mego sposobu uwázaniá cechą gatunkową; to jest róźnicą, którą się Zubr litewshi od wszystkich jnnych dotad znanych, tak domowych jak dzikich gatunków Wołu zewnętrznie odznaczá, są następujące punkta:
Сесна. Rogiokragte, roztožyste, na przód podane, koncami wgóre wzniesione. Grzbiet garbaty, tukowato wzniesiony. Podgardle i mostek zaokraglo-
ne bez owistéy skióry. Na podgardlu $i$, na mostiu wtos dtugi.

Opis. Wót Zubr litewski má: rogi czárne, miernie dtugie, oliragte, grube, roztozyste, naprzód podane, końcami w góre zwrócone, pod krawedzia, ciemieniową osadzone. Czoto szérsze niz dìuższe, wypulte, kędzierzave, piz̀mem woniejace. Podgardle i mostek zaokraglone bez owistéy skóry. Na catém podgardlu $i$ mostku (miạnowice u samic i młodych samców jak Fig. 1.) wtos dtugi, naksztátt brody zwisty.-Bardzo stare samce bez brody na podgardlu, maja tylko podbródek brodaty (jak Fig. 2). - Szyja krótká. Gtowa nizko osadzoná. Na karku grzyva krótká, w góré stérczqcá. Tutuw w przodzie wysoki, silny; w tyle zesczuplony. Grzbiet na przodzie tukowato wzniesiony, ku tytowi spadzisty. Ogon od potowy mocno kiściasty. Otwór gęby ciasny. Zęby przednie ścisisione, ostre, z sczytami gtęboko vydrażonémi. Sierć na ciele w zimie gęstá, wetniastá, miernie dtugá, zbitú, pieprzykowo brunatna bez potysku; na bokach szyi i na topatkach bledszá, z biatawa sierciq pomięszand; a na nogach przednich czarniawá: w lecie króthá, potožystá, potyshującá wszędzie czárniawo bruncitná, czyli gniadá. Policzki, broda, kiş́ć ogonowá ikopyta zawsze czárne. Młode jedno roczne są w zimowéy barwie popielato siwe, mocno kosmate; maja policzki, brode, grzywe, kisść ogonowa, i nogi czarniawe. (a)

[^13]Aczkolwiek powyîszá cecha i opis są dostateczne do rozróźnieniá Zubra nietylko od wszystkich dotąd znanych a licznych rass bydła domowego, ale i od wszystkich jnnych gatunków, które do rodzaju Wołu(Bos) náležą: mimo to nie obéymują one jescze wszystkich róźnic, które jego oddzielność gatunkową od bydła domowego dowodzą; a które dopiéro przy ściśleyszém rozwázaniu na jáw wychodzą. Przeydźmy więc przynáymniéy wáz̃nieysze porównawczym sposobem.

Czoło Wotu domowego jest dłuêsze niz̃ szérsze i prawie zupełnie płaskie.- Przeciwnie czoło $Z u$ bra jest wypukłe, i szérsze niž dłužsze.

[^14]Rogi Wotu domowego wyrástają z nabocznych końców krawędzi ciemieniowéy, i u większéy liczby rass zaráz od nasady są ukośnie naprzód i w górę podane. (a) - Przeciwnie rogi Zubra osadzone są pod krawędzią ciemieniową, a przywychodzeniu z nasady mają poniekąd kierunek poziomy.

Wót domowy má całą pyzę (b) nagą, mocno nabrzmiała, a otwory nosdrzy naprzód podane. - Przeciwnie u Zubra tylko szrodek wargi górnéy i brzegi nosdrzy są nagie bez wyražnego nabrzmieniá pyzy; otwory zaś nosdrzy má ukośne, i bardziéy na boki
(a) Náybliz̀sze podobieństwo $z$ bydłem domowém iw rozmiarach czoła i w osadzeniu rogów spostrzégámy na głowach kopalnych dwóch przedpotopowych, a przynáymniéy z tak nazwanym Mamutem czyli Słoniem północnym współczesnych zaginionych gatunków Wołu. Widzimy jednak i wáine w nich różnice; bo u jednego rogi podane naprzód skręcaly się końcami ku ziemi; u drugiego zaś przy w klęsłem czole rogi zupełnie poziomona boki inaprzód podane tworzyły ksztáłt półksiężyca, jak to wyobraził Gesner w dziele swojém na stronie 137 n , 10 pod nazwiskiem Bonasí Caput. Ostatnie wykopują u nás dosyć często; lecz zawsze prawie bardzo uszkodzone. Exemplárz takiéy §łowy będący w Gabinecie Zoologicznym Król. Alex. Uniw. jest tak duży, że má przeszło póltrzecia łokcia przemiaru; bo same moz̀dzenie mają więcéy niz po łokciu długości; w zbiorze zaS Król. Tow. Przyjációł Nauk znáydujący się exemplárz jest jescze większy.
(b) Pyza (Chiloma) nazywámy przód nosdrzy wráz z górną warga, skoro te tak jak $u$ Wolu sq nagie i mocno nabrzmiałe.
zwrócone. Takiém urządzeniem koríca pyska więcéy przypominá kozę niz̃ wołu.

Zęby przednie Wotu domowego są okragłławe, a wiérzechy mają gładkie, słabo - wklęsłe. - Przeciwnie zęby przednie Zubra są ściśnione; od przodu wypukłe, a z tyłu wklęsłe. Nadto wązki, chropowato ostry sczyt káz̃dego zęba má wązkie a głẹbokie wydrąZenie, którego brzég zewnçtrzny jest wyžszy od wewnętrznego. Słowem zęby przednie Zubra są urządzone do skrobaniá twardych przedmiotów: ztąd dziwić nás niepowinno, \&̌e z łatwością ogryzają korę z náytwardszych nawet drzew; jako to: z jesionów, grabów it. p.-Zęby przednie jedno rocznego Zubra są zupełnie szufelkowate, i mają̨ sczyty bardzo ostre, niewydrązone.

Zęby trzonowe Wotu domowego są prawie równéy wielkości, i mają wiérzchy rówuo przycięte. - Przeciwnie u Zubra zęby trzonowe są stopniami ku tyłowi coráz większe, z fáłdami mocno odznaczonémi, i mają wiérzchy ukośnie a głęboko w fałdy powycinane. Słowem, są one zbudowane do rozciéraniá latorośli drzew i krzewów, które stanowią w ezęési [po¿̊ywienie tego zwiérzęcia.

Wót domowy má u podgardla i mostku naksztáft falbany skórę owisłą, którá podobnie jak reszta ciała krótką siercią jest pokrytá. - Przeciwnie uizubra spód szyi jest niemál tak zaokrąglony jak u konia; w mieyscu zaś owéy falbany skórzanéy má na calém podgardlu i na mostku długi, naksztáłt brody owisły włos, który u samic i młodych sanców jest náyokázalszy.

U Wotu domowego ciemię, kark i grabiet tworzą prawie prostą poziomą liniję. - Przeciwnie głowa Zubra jest nizko osadzoná; a kark jego i początek grzbietu az̃ poza łopatki tworzą liniję łukowato wzniesioną, którá za łopatkami przechodząc w liniję prawie prostą, pochylá się znowu ku tyłowi tak, ¿e wysokość nasady ogona padá cokolwiek wyééy niz̃ ciemię. Nadto ostrość łukowato wzniesionego przodu grzbietu, którą tworzą nadzwyczáy długie i nad brzegi łopatek znacznie wzniesione wystawy paciérzy grabietowych, stanowi takže nie poślednią róznicę u Zubra.

Tułuw Wotu domowego má prawie wszędzie jednaką wysokość. - Tymczasem tułuw Zubra jest w przodzie bardzo wysoki, a w tyle wysmukły i niemál hartowaty. Taká budowa jch przodu ciała okazuje ogromną moc i siłę.

U byka domowego wołu worek cynadrowy jest bardzo dužy, owisły i nagi. - Przeciwnie u Zubra worek ten jest gęstac siercią pokryty, pod ciało podsuniony i niemál tak mały jak u ogra.
Wymię krowy domowéy bardzo wielkie sięgá daleko pomiędzy nogami. Przeciwnie Zubrzyca nié mając wyražnego wymieniá, má tylko cztéry małe cyce na skórze; gruczoły zaś mléko wyrábiające w ksztáłcie dwóch klinowatych listew ciągną się u niéy na podbrzuszu ą̂ ku bliznie pępkowéy. Nakoniec części płciowe nawet u cielnych Zubrzyc są niepozorne i nad kości łonowe niewywyžszone: co włáśnie przeciwnie u krów domowych widziéc možemy.

Wreszcie náywáz̃nieyszą róz̃nicą, któréy ani klimat ani sposób źyciá zmienić nié mozée, a którá zawstydzá uwáżających Zubra za prostą odmianę bydła domowego, jest to, ie wszystkie dotad znane rassy i gatunki Wołu mają po trzynáscie pár \&́eber; gdy przeciwnie w Zubrze liczymy jch czternáście pár.
Budowa oka zubrzego zasługuje także na uwágę. Jest ono duze, bardzo wypukłe, otoczone od spodu biáłą błonową pochewką, którá mając brzegi brunátne, powiększá pozornie obszérność tęczy jego; gdyz̃ ta podobnie jest brunátną. O jle jednak oko Zubra w stanie spokoynym má przyjemnego i záymującego wyrazu; o tyle przerảáá trwoga wechwili gniéwu lub przestrachu tego zwiérzęcia; gdy乞̃ jest tak ruchome, ze się w ten czas po większéy czę́sci biáłkiem naprzód obracá. Náywáźnieyszą jednak rzeczą w oku jego jest pionowo podłužná, w szrodku zwęz̊oná źrzenica: z kąd wnosić možná, ze Zubr stworzony do žyciá w stanie dzikości, otrzymát od Natury moz̃ność widzeniá zarówno we dnie jak wnocy. - W oku Wotu domowego niespostrzégámy ani téy ¿̂ywości i zwrotności, ani tego wyrazu przyłudzającego; a źrzenica jego jest kolistá.
Nie zawadzi nadmienić i otém, že wargi, język i podniebienie Zubra są blado błękitnawo sine; powiérzchniá zaś jego języka jest tak szorstká jak u Wolu domowego. Nadto ucho u Zubra małe jest mocno porosłe i zarosłe włosami. -

Jescze jedna, a niepospolitéy wáz̊ności w Zubrze okoliczność, jest ów dosyć przyjemny, jemu włásci-
Tom II.
wy zapach, który się z czoła jego czuć daje, a który jest poszrodkowy między zapachem fijołka i pizmu. Siedlisko włáściwe tego zapachu jest w mózgu; w mięsie zaś nigdzie go niespostrzégámy. W tym wzglę̨dzie róźni się Zubr od Wotu piz̀mowatego (Bos moschatus) w pótnocnych krajach Ameryki między nowym Mexykiem i Krystynosem dziko žyjącego, którego całe mięso piz̊mem páchnie (a).

Moc wspomniánego zapachu w czole Zubra jest róz̊ná względnie do róźnicy płci i pory roku. I tak mocniéy daje się czuć u byka niž u krowy; náymocniéy zaś u piérwszego objáwiá się w czasie rui; gdyí w tedy rozpościérá go wokoło siebie na sto i więcéy kroków.

Ruję odbywają Zubry w miesiącu Siérpniu przez dni czternáście. W téy porze są one náyładnieysze : bo tłuste, gładkie, czarniáwo brunátne czyli gniade,
(a) Náybliziszym Zubra gatunkiem jest tak naxwany Bizon (Bos americanus); gdyz̀ jest podobnie garbaty i podobnémi rogami uzbrojony; lecz różni się tém, ze jest rdzawy czyli rudy, i ie má na całém przodzie ciała bardzo długi kędzierzawy włos, a na tyle sieŕ́ królką tak, jak jest przez Riddingera wyobrażony. Sczególniéy na głowie włosy jego są náydłuz̀sze. Żyje on w nowéy Hiszpanii. - Drugim takỉe dziko żyjącym jest wyżéy wspomniany Wot piżmowaty cały długim wełniastym włosem pokryty, htóry má rogi na sczycie czoła osadzone, płaskie i przynasadzie tak rozszérzone, że szérokość jch w tém mieyscu wyrównywá długości. Rzecz zastanowieniá godná, że kości zupełnie podobne kościom tego gatunku znáydują się dosyé licznie w Sybiryi.
pơyskujące; a przy tém náyzuchwalsze i náyswawolnieysze. Rozjgrawszy się, chodzą około cienkich a rzádko rosnących drzew ryjąc rogiem w ziemi dopóty, å̃ mu się to na głowé wywróci. Tym sposobem wykopują jodły od cztérech do széściu calów szrednicy mające, które uczepione korzeniami na rogach noszą jak wieńce sprawiając szum i łoskot po lesie. Z téy przyczyny trudno dobrać takiéy sztuki równie między samicami jak samcami Zubra, któráby miała rogi zupełnie gładkie. Pospolicie są one przy nasadzie mocno powyciérane, nie rzádko nawet drzazgowato pozadziérane, a u niektórych nawet i poprzyłámywane. Wszród wyžéy wzmiankowanych jgraszek popisują się często z jedynym głosem swoim. Jest to krótkie a bardzo mocne brukanie, $\mathbf{z}$ blizka dalekiemu strzałowi plutonowému, z daleka wzlotowi Jarząbka podobne. - Stare samce walczą tak zapalczywie z młodémi, jú nie trudno znaléźć w tedy Byka zakłutego rogami. Taką śmiercią giną zwykle trzechletnie samce. Często takzie napotykają w tym czasie nieżywe młode Zubrzyce, które stare Byki poprzełamywały. Po skończeniu się czasu rui náystarsze Byki oddzielają się od stád, i tułają się párami lub pojedynczo po pusczy; młode zaś ¿̌yją w towarzystwie zsamicami w stadach od pięciu do pietnástu sztuk liczaçych.

Zubrzyca nosi płód przez dziewięć miesięcy, i rodzi w Maju jedno tylko ciele, które (podobnie jak ciele krowy domowéy) zaráz po obeschnięciu wstaje na nogi, i za matką biegać zaczyná. Ssie blizko przez
rok cały. W czasie ssaniá młodziák má ksztáłt náypowabnieyszy: jego krótká, a mocno włosámi na bokach napuszoná głowa obok łukowato garbatego grzbietu nadaje mu wyráz junákowaty. Widziane z pewnéy odległości (mianowicie na śniégu) jdace za stadem starych, mają postać Niedźwiedzi. Zubr rośnie do lát sześciu, a źyje do czterdziestu.

Zubrzyce ledwie co trzeci rok bywają cielne, i dlá tego pomimo náysczérszéy opieki Rządu, jakiéy w pusczy Białowiezkiéy doznają, rozplenienie jch postępuje dosyć opieszale. Wszakže w zeszłym (182g) roku na szeŚciu set sześćdziesięciu trzech (665) starych przybyło tylko czterdzieści ośm (48) cielact. Tym sposobem w roku biezaçeym liczą wszystkich siedmset jedynáście (711.) sztuk, włącznie i z témi, które się w przylegtych prywatnych lasach znáydują. To práwda, ze szybszému rozplenianiu się Zubrów są na zawadzie zwiérzecta drapiežne, a mianowicie Wilki, które nietylko cielęta, ale i stare Zubry po¿érają. Wiedzieć bowiem potrzeba, ze/ pomimo ogromnéy siły swojéy Zubry nié mają nawet tyle dzielności, co bydło domowe w stepach chowane; gdyz̃ na widok Wilka nie zbiegają się w kupę dlá wspólnéy obrony; ale náysilnieysze ufając sobie oddzielają sie, i uchodzą. Tym sposobem zostawiajac młode bez zasłony, naráźają siebie na tym prędszą zgubę; pojedynczy bowiem, choćby i náytęzszy Zubr obskoczony tylko od trzech. Wilków z łátwością zostaje pokonany; bo gdy jeden z nich zabawiá Zubra na przodzie zaskakując mu około głowy: odwracá uwá-
gę jego od tych, które mu z boków zachodzą; a skoro mu tylko jeden wydrze w boku dziurę: juz Zubr padá ofiarą jch žarłoczności.

Wspomnieliśmy wyééy o liczbie ogólnéy teráz z̊yjacych Zubrów w pusczy Białowiezkiéy; može nás kto zapytać: jakim sposobem dzikie, w gęstwach lasu žyjacce zwiérzęta policzyć moz̊ná? - Zaczém na to pytanie będziemy mogli przyzwoicie odpowiedzieć, musimy wprzód na niektóre okoliczności zwrócić uwágę naszą. Przede wszystkiem wiedzieć potrzeba, ze lubo Zubra nigdy zupełnie ugłáskać nié moz̃ná; mimo to Zubry nie nález̃ą do zbyt pierszchliwych i bojaźliwych zwiérząt. Zachodzi między niémi jednak ta róžnica, že młode i wieku szredniego, czyli żyjące w stadach okazują więcéy bojaźliwości, niž pojedynczo chodzące.-Jdace ku nim pod wiatr moz̊ná się do stada zbližyć na sto kroków; przeciwnie z wiatrem jdącego człowieka juz̃ o pięćset i więcéy kroków wietrzą, i uchodzá; gdyí słuch i węch mają bardzo bystry. Je乞̊eli przy tém spostrzegą człowieka w jasne kolory ubranego: na ten czas stają się płochszémi; bo przywykłe do jednostaynéy posępności boru, nieciérpią wszelkich jasnych, a mianowicie jaskrawych kolorów. Sczególniéy razi je kolor czerwony. - Na starych po dwóch lub pojedynczo tułających się samcach nietylko, že powyĩsze okoliczności tyle wraz̃eniá nie czynią; ale co większá? widzimy je tak zuchwałe, ze często przechodzaçym i przejéźzdzającym ludziom z drogi ustąpić niecheą. Takim włáśnie byt ten samiec, któregośmy do Gar
binetu Zoologicznego dostali, a który się od kilku lát uwiját w gąsczach blizko dróg będących. Jego zuchwałość posuwała się tak dalece (mianowicie w czasie zimy), ze gdy poczuł dobre siano na saniach, dopóty z drogi niezeszedt, å̃ mu je wyrzucono. Gdy go chciano biczem z drogi spędzić: natychmiást zadarłszy ogona okazywáł gotowość do odporu rogami. Kilka razy nawet (jak mi powiadano) nabawił podróz̃nych strachu i kłopotu. Rzuciwszy się rogami do sánek, zniewolił jadaccych do ucieczki z nich; a ci spłoszonych koni ledwie po tém odszukać mogli; rzecz bowiem sczególnieyszá, že konie tak Zubrów nieciérpią, ze je jũ̃ o trzysta i więcéy kroków wietraą, i lękanie się okazują; a przed zastępującym na drodze Zubrem albo się z bojaźni na brzuchy kładą, albo dęba stawają. Ta okoliczność przypominá mimowolnie podanie historyczne o owym Wole leśnym, który Macedoniją strachem napełniáł, a którego zabiwszy Filip Król Macedoński przy górze Orbeli skórę z rogami w przysionku swiątyni Herkulesa na pamiątkę zawiesit.-Wzajemny wstręt spostrzegają takže między Zubrami a bydłem domowém. To nadmieniwszy nawiasem wróćmy do sposobu liczeniá Zubrów.

Drugą okolicznością, którá ułatwiá liczenie tych zwiérząt, jest to, ¿̌e káz̊de jch stado trzymá się stale pewnego okresu pusczy w blizkości rzék i zdrojów : káz̃dy więc Stráz̃ik wié niemál z pewnością o liczbie stád w strážy swojéy. Jdzie przeto jedynie o jlość sztuk; a o téy przekonywają się w po-
czątku zimy na piérwszéy poroszy; to jest: na piérwszym upadłym śniégu. Skoro piérwszy śniég upádł występują wszyscy strzelcy pod okiem Stráźników około dziewiątéy godziny z rana, i kázdy strzelec liczy w swoim obrębie ślady Zubrów, które na śniégu zostawiły w powrocie od stogów siana, i dociérá w cichości ą̃ do spostrzezéniá jch na oko lub przekonaniá się, že nie wyszły za granice obrębu jego. Poczém strzelcy kázdéy stražy schodzą się przed swego Stráźnika, a porównywając spostrzeżenia swoje, wykazūją rzeczywistą jlość z̊yjących Zubrów w swéy stražy, między którémi z małości § tropu rozróźniają liczbę młodych jedno-rocznych. W skutku takiego zniesieniá się kázdy Stráz̃ik donosi na piśmie Naczelnikowi pusczy; a ten z takich pojedynczych doniesień układá dopiéro ogólny rapport, który co rocznie Rządowi Guberskiemu przedstawiá; rapporta zaś Stráz̃ników zostają w aktach pusczy.

Nadmieniło się wyžéy, że wrapportach rocznych Leśniczy wyrázá liczbę starych i młodych Zubrów; lecz jlości samców i samic nie wysczególniá; bo téy trudno oznaczyć z pewnością. To práwda, £e po mnieyszéy głowie, po dłưgości brody i po mniéyszém a wysmukleyszém ciele Zubrzyce dorosłe od samców szredniego wieku jǔ̃ na sto kroków dosyć dobrze rozpoznać moz̃ná; lecz rozróznienie dwóch i trzechletnich samców od krów starych nie jest tak łatwe; a między roczniákami z podobnéy odległości oznaczenie plci jest prawie niepodobne. Z tąd rzecz widoczná, ¿̌e wszelkie wykazy sczegózowe samcow
i samic Zubrów są nadciągnięte, i niezasługują na wiarę.

Oprócz kory młodych drzewek i krzewów listkowatych, jako to: łozów, jwiny, osiczyny, jesionów i grabów, náyulubieńszém pokarmem dlá Zubrów saç następujące rośliny: Dąbróvka (Holcus odoratus, aristatus); czyli odmiana wąsatá Zubrówki potudniowéy (Holcus odoratus, muticus), którą pospólstwo w Królestwie Polskiém Turówkq Inb Turza trawq nazywá. Daléy Chrabust czyli Ostrozeeń jarzynny (Cnicus oleraceus), Oczeretek leśny (Agrostis arundinacea), Molinïa btękitnó (Melica coerulea) i ŻZeruża czyli gładká odmiana Jaskieru rozestanego (Ranunculus repens, glabratus). - ODąbrówce to jescze dodadź niezawadzi, ¿e ją po opadnięciu kwiato stanu strzeley tamteysi od jnnych tomkowy zapach majaceych tráw łatwo rozróžniaja po sczególnieyszym pyłku, który się na spodniéy stronie jéy liści znáyduje, a który zostaje na palcu, gdy się jéy liść między palcami przeciągnie. (a) - Tomka (Anthoxanthum odoratum) nieznáyduje się wcale w pusczy Białowiezkiéy. - Względem kory drzéw utrzymują strzelcy, zie Zubry náybardziéy lubią taka, którá má smak gorszki. Skrobiąc korę tak sobie przednie zęby ścié-
(a) Piérwszą wzmiankę o téy cesze czytám w wyżéy przytoczonym artykule botanicznym Pana S, G. W Dzienniku Wileńskim z 1829 roku.
rają, Že u starych ukośne tylko pieńki jch zostają: co włásnie u naszego samca widziéć moz̊ná. Zubry fubią w jesieni wrzosy i mchy drzewne; lecz tych nigdy nietykają, które na brzozach i na ziemi rosną. Niejádają także zboz̃a, i dlá tego na pola uprawne niewychodzą.
W czasie zimy, gdy śniég ziemię pokryje, Zubry udają się do stogów siana, z których jedne umyślnie dlá nich są postawiane; drugie zaś od okolicznych wieśniáków za opłatą zebrane na dogodną sannę czekają. Poniewáz̃ się często zdarzá, ¿̌e Zubry te zakupione stogi zjádają; a włáściciele jch i pracę i piéniądze tracạ: więc niektórzy starali się ogrodzeniem zabezpieczyć swe stogi. Doświadezenie nauczyło, že ogrodzenia nic nie pomágają. Skoro się Zubrom zapach siana w obcym, choćby náymocniéy ogrodzonym stogu spodobá: więc ogrodzenie rogami rozbiorą, i jednéy nocy całty stóg zjedzą. Wiedzieć bowiem potrzeba, ¿̌e Zubry nie smyczą siana tak spokoynie jak bydło domowe; lecz albo od razu stóg rogami rozrzucą, szukając w szrodku niezwietrzałego; albo téź w miarę jedzeniá wpychá kážy głowę coráz daléy w stóg: a gdy poczuje, ǐe juí znaczną jlość siana má na rogach, raptem szarpnąwszy w tył kawát stogu rozwalá. Tym sposobem marnują wiele siana depeąc je nogami.
Poniewáz wszelkie głośne polowanie w pusczy Białowiezkiéy dlá tego jest zabronione, ą̃eby zwierzyny a mianówicie Zubrów niepłoszyć: więc w ten czas tylko biorą kilku psów, gdy polują na Wilki i Dziki, azeby jeh te z legowisk wyruszyły. Polowa-
Tom II.
nie na Zulbry odbywá się w náywiększym porządku i spokoyności bez trąb i bez psów．Oblawa，którą składają osocznicy opatrzeni w grube láski（a），a między którymi w pewnych odstępach są strzelcy， otaczá gą̧sz，w którym się znáyduje upatrzone sta－ do Zubrów．Strzelcy tym czasem wyciągają liniję na tym brzegu owego gącczu，na który wiatr od Zu－ brów powiéwá．Gdy wszyscy stanowiska swoje za－ jęli，za danym znakiem tańcuch obławy okrzykami u－ha！u－ha！i sztukaniem láskami po drzewach pę－ dzi na strzelców z kierunkiem wiatru obsaczone Zqu－ bry；a ci strzélaja z nich tylu，jlu ubić pozwolono． Gdyby kierunku wiatru nieuwáz̃ano，ẹcały zachód był－ by daremny；bo Zubry zwietrzywszy od strony strzel－ ców proch i ludzi nie poszłyby na nich；ale obróci－ tyby się na osoczników，i gwáłtem przedartyby się pomiędzy nich rozbijajaç i depcąc tych，którzyby jém chcieli zastępować．－O tém polowaniu i to nadmie－ nić nie będzie od rzeczy，¿̌e kto celnie strzélać nie umié，i nie jest pewnym！strzału swego：ten na polo－ waniu na Zubra niech się do fuzyi niebierze；gdyz̃ ranienie tego zwiérza bez połoženiá go na mieyscu， czyli postrzelenie takie，ǰ̃ Zubr uydzie i w gęstwach zginie，równie surowéy podlégá karze jak prostá kra－ dzie乞̃ jego（b）．
（a）Źe osocznicy przyohodzạ na polowanie Zubrów uzbrojeni w dragi，że Zubr rechce jak świnia，z̀e siadá na tyle jak pies： te i tém podobne twiérdzenia są bájeczne．
（b）Schwytany na kradzierzy Zubra majętny podlegá karze pieniężnéy dwóch tysięcy rubli，ubogi zaś karze Sybiru．

Zubr zastrzelony wzdymá się potęz̃nie po śmierci． Ježeli się dobrze wzdętemu brzuch przerznie，i do tego otworu palącą się świécę przybližy：wychodzaç gaz z Zubra zapalá się z taką mocą，j乞̂ daje przeszło na łokieć długi płomień．Zjawisko to na jnnéy zwie－ rzynie ani w połowie nie jest tak widoczne（a）．
Mięso zubrze，mianowicie samic i młodych samców， jest kruchsze，soczystsze i smacznieysze niz̃ mięso Ło－ sia．Má sobie włáściwy，zwierzynowy，a tém samém mięsu wołowemu niepodobny smak．Jest zdrowe $i$ bardzo poz̊ywne．Sczególniéy，jeźli się przez kilka dni w dobrym occie lub winie czerwoném wymoczo－ ne，a po tém młodą słoniną szpikowane na rožnie upiekło，słusznie pomiędzy przysmaczki policzone bydź moz̊e．Ugotowane staje się zbite i má kolor sinawo szary．Po zasoleniu uwędzone łupie się w drzazgi．Mięso starych samców（lubo równie sma－ czne）jest jednak znacznie twardsze i bardziéy mięsu むosia podobne．To jednak rzecz sczególnieyszá，co wszyscy na tém polowaniu obecni myśliwi twiérdzi－ li，a o czém sám się przekonałem，¿ee gdy się zaráz po zastrzeleniu byka niewymniszy，mięso jego（na－ wet i w zimie）jǔ̃ drugiego dnia smród psuciá się wydawać zaczyná．

Skóra na Zubrze jest więcéy niz̀ dwa razy tak gru－ bą jak na wole domowym；ale przy tém tak rzádką，¿e ją tylko w íemieniu kręconym na potrzeby zaprzę－
（a）Piérwszą wzmiankę o tém zjawisku podá P．Ronca w pi－ smie swojém，któreśmy wyżéy wymienili．
gowe wyrábiają. Osobliwie na léce i uzdy má bydź náyzdatnieyszą. Z sierci Zubra nie robiono dotąd źádnego odznaczającego się užytku naprzód dlá tego, že jéy w znacznéy jlości mieć nié možná; a po wtóre i dlá tego, poniewáź się čádnym sczególnym przymiotem nie zalécá: jest bowiem krótká, suchá, przytém zaś ledwwie tak miękká i cienká jak wełna owiec pospolitych. - $W$ dawnieyszych czasach zdziérano świéźo zabitemu Zubrowi skórę z czoła, i z téy robiono futrzany pas. Z przyczyny zapewne zapachu wyžéy opisanego, który czoło Zubra wydaje, przypisywano tém pasom moc ułatwianiá porodu, i dlá tego pasy takie noszone od kobiét cięz̃arnych jak talizman, były tak wysoko cenione, ze je nawet Monarchinie za godny siebie dar poczytywaty. Za dowód posłužyć tu moze to, co Zygmunt baron Heberstein Poseł Césarza Niemieckiego w dziele swojém podaje, že dostawszy od Królowy Bony dwa pasy zubrze, gdy jeden z nich za powrotem swoim do Wiédnia Césarzovy ofiarowát, łaskawie go przyjęła (a). - Rogów Zubra užywano dawniéy za my-
(a) W' dziele pod tytulem: De rerum Moscoviticarum commentarii Sigismundi Liberi Baronis in Heberstein, które Autor Césarzowi Niemieckiemu Ferdynandowt d. 1, Marca 1549, r. preypisát, wyrażó się témi stowy: „Hoc certum est, in pretio haberi cingulos ex Uri corio factos, et persvasum est vulgo, horum praecinctu partum promoveri. Atque hoc nomine Regina Bons, Sigismundi Augusti mater, duos hoc genus cingulos mihi dono dedit: quorum alterum Serenissima Domina mea Romanorum Regina sibi a me donatum clementi animo accepit.
śliwskie toastowe kielichy; zaś podług świadectwa Puiniusza z cienko rzniętego rogu zubrzego robiono latarnie, które przepusczając wstawione światło bardzo przyjemnym sposobem, za ozdoby w domach Ludzi majętnych słužyły.
Wspomniany dopiéro Heberstein postawił práwda obok siebie w dziele swojém dwa wyobraženia, zktórych jedno oznaczył nazwiskiem Tur (Urus), a drugie nazwiskiem Zubr (Bisons); w dołączonych jednak opisach tak się skrzyžowáł, j乞̌ oczywiście pokazuje się, že on tych zwiérzą niewidziáł, i že złudzony odmiennością nazwisk $z$ jednego zwiérzęcia dwoje utworzyt. To domniemanie moje potwiérdzá kilku nowszych Pisarzów, a mianowicie Hartinoch i Masekowiusz. Na náywiększą jednak wiarę zasługuje zdanie rodaka naszego Jonstona, który íyjąc na początku siedmnástego wiekú (a), a przetol współcześnie z jstniejącémi jescze Turami w Mazowszu, wyraz̊nie pisze, \&̌e wyráz Urus oznaczá zwiérze, które w Mazowszu i na Zmudzi Turem, a w Litwie Zubrem nazywają (b). Po takiém założeniu opisuje
(a) JAN Jonston urodzil się w Szamotułach w Wielkopolsce około 1603 roku. Zwiedziwszy obce kraje z Bogusławem Leszczyńskim, przez długi po tém czas przemieszkál w Lesznie jako Lékárz nadworny tegoi Leszczyńskiego. Ostatek życiá przepędził we wsi Cybendorf, którą kupił w Xięstwie Lignickiém. Umárl 1675 roku.
(b) W dxiele pod tytutem: Historiae Naturalis de Quadrupedibus libri, Johannes Jonstonus Medicinae Doctor concinnavit.
on Zubra ze wszystkiémi sczegółami; pod nazwiskiem zaś Bison mieści opis wyžéy wspomniánego Bizona amerykańskiego. - Po tak powážném i stanowczém twiérdzeniu względem jedno-znaczności wyrazów Zubr i Tur, niezawadzi mniemám nawiasowe przytoczenie tego, co mi pewien biegły myśliwy powiedziáł: „Mnie się zdaje, ¿̌e jak wyráz Odyniec, którym „oznaczámy pojedynczo chodzące stare dziki, utwo. „rzony jest $z$ wyrazu ruskiego odin (jeden): tak monîe znowu wyráz Tur pochodzi od naszego dáwne„go sposobu mówieniá Samowtór, którym piérwia„stkowo oznaczano po dwóch lub pojedynczo tuła„jące się stare Zubry; a który późniéy skrócony na nTur zamienił się w prowincyjonalne nazwisko dlá „Zubrów." - Czy na ten domysł myśliwego zechcemy miéć wzgląd jaki lub nie, ju乞̃ samo twiérdzenie Jonstona jest dostateczne do przekonaniá nás, że jedno i to samo zwiérze miało dwa nazwiska; bo nieznáydujemy w naszych okolicach takich kości, któreby niezbyt dáwne jstnienie oddzielnego gatunku $T u$ róv udowodniały. Wszakže nierównie dáwniéy, bo od niepamiętuych czasów, wygasły u nás Mamuty (Słonie północne), Nosoroz̀ce pótnocne i Bonazy; a kości jch częścią przy kopaniu dołów bywają wydobywane, częścią przez powodzie z brzegów rzék wy-

Amstelodami 1657. na stronie 36. pod napisem De Uro, czytam wszród przyloczen rzecz objáśniających: Urus. Polonis saltem in Masovia et Samogitia Tur vocatur. Lithuanis Zubronem dici, Scaliger se iuvenisse tradit. Cromerus Misontem appellat.
mulane: co sczególniéy w brzegach Bugu i niźszéy Narwi dosyć się często przytrafiá. Dlá czegỏžbyśs my nié mieli także znáydować śladów po Turach, gdyby te były odmiennym od Zubrów gatunkiem? Po Turach, mówię, które się tak blizko Warszawy, bo w lasach Jakturowskich między Błoniem, Wiskitkami i Sochaczewem å̃ do 1627 roku znáydowały. Skoro nié mámy đádnych śladów, nié mámy także i dowodów, któreby nás przekonywaly, \&̌e zwiérz, który przed dwiema wiekami pod nazwiskiem Tura ¿yt wlasach Mazowieckich, był odmiennym gatunkiem od dotąd \&́yjącego Zubra w pusczy Białowiezkiéy. Przeciwnie nietylko świadectwa uczonych ále nawet między pospólstwem dotąd przechowane nazwiska traw, którémi się tak nazwane Tury ̌̃ywily, a które włáśnie są ulubione od Zubrów, mówią za naszém twiérdzeniem.

Že czas zupełnego zniknieniá Zubrów, czyli tak nazwanych Turów, z sąsiedztwa Warszawy tak dokładnie oznaczyć tu mogé, winienem to szanownéy przyjáźni JW. Jgnacego Paschalskiego Radey Prokuratoryi Jeneralnéy Królestwa Polskiego, który mi pozwolił dawnych orygiualnych papiérów, które obeymując lustracyje ówcześnego Województwa Rawskiego, czynią wáźne sczegółowe wzmianki o Zubrach (a). Między jnnémi ta tu na sczególnieyszą uwágę zasługuje, ¿̌e w jednéy z takich lustracyy (jak czytámy w przypisku) nágly uby-

[^15]tek tych zwiérząt przypisano morowéy zarazie, którą od bydła domowego zarwały. Okoliczności téy
odbytéy czytám: W puszczy Jakturowskiéy chowają się Thury, które gdyśmy objeżdzali, naleźliśmy jch w jedném stadzie 3o, między którémi krów starych 22, Thurów młodych 3, cieląt 5. - Thurów starych samców nié mogliśmy trafić, bo się były po puszozy rozbiegły, ¡ż była niepogoda; ale nám Lowcy powiadali, ¡żby tych starych Turów miało bydź 8. - Między témi krowami jest jedna bardzo stará i chndà, trudno się mà przez zimę przechowaó. Gdyśmy jch pytali, dlà czegoby tak chude Thury byly, abo czemu się tak nie mnożą? dali do tego przyczynę, ji jest wiele stúd koni i bydła, które tamże chodzą, kędy i Thurowie; przeto téż nié mają dobrego wychowaniá, i mało się jch przychowywá, acz bywá cieląt nie mało. - W lustracyi 1602 roku stoi: W téy pusczy Jakturowskiéy chowają się Thurowie, których natenczas nié masz tylko 4 , których my sami oglạdali, tho jest thurów trzy, thurzyca jedna. Dawali nám sprawę Łowcy, ie jch przedtém było więcéy; lecz powietrzem zaraZone od jnnego bydła, nie mało jch pozdychało. O skórach i rogach od nich pytaliśmy się, i dawáł nám sprawę Urzędnik Pana Starosty, że do Króla JMści są odesłane. Czy jednak Thurowie pozdychali, gdy Starostwo bylo administrowane od administratorów do niego od Króla JMci danych ? - Za dzisieyszego Pana Starosty tylko jeden jest przestrzelon, o czém jnkwizycyją czyni. - W lustracyi 1620 roku czytím: Napisano w lustracyi 1601 roku, że miało bydź w pusczy Jakturowskiéy Thurów 4, Thurzyca 1. Teráz' nié masz jeno jedna Thurzyca. - W lustracyi 1630 rokub jest: Napisano w przeszłéy lustracyi, że była Thurzyca jedna, ale teráz poddani téy wsi powiedzieli, ie zdechła od lát trzech.
Podobne wzmianki o tychz zwiérzętaeh znáyduja się w aktach jnnych taǩ̌e dóbr Królewskich w.Mazowszu, wartoby je przy dowolnieyszym czasie zebrać, i porzq̨dnie utoz̀yć.
tém bardziéy przemilezéć nié mogę; gdyž przez pusczę Białowiezką wolne są dotą przegony stád wołów, które kupcy z głębi kraju Rossyyskiego wyprowádzają: lękać się więc nále乞̃y, ažeby kiedy zarazoone stado podobnéy klęski w tę pusczę nie wniosło. - Jstotnémi jednak przyczynami zupełnéy zagłady Zubrów w lasach pusczy Jakturowskiéy jest naprzód bezkarność za jch zabijanie, a powtóre niedostatek przyzwoitego wyíywieniá; bo wypásano bydłem i końmi te lasy, w których się Zubry znáydowały.

Na zakończenie téy krótkiéy wiadomości o pusczy Białowiez̀kiéy dodadź wypadá, ze pomiędzy wáźnieysze w niéy zdarzevia nálę̌y nadzwyezayny poz̃ar, który przypadkowo powstáł 1811 roku w końcu miesiąca Maja. Pomimo náyusilnieysze starania i zabiegi tamteyszéy zwiérzchności, przy pomocy kilku tysięcy ludzi, których z okolic sprowadzono, požar ten trwając ciągle ą̃ do końca miesiąca Września, nieocenioae szkody we wszystkich prawie częściach téy pusczy zrządzit; a przy tém dowiódł, jak siły ludzkie bez pomocy Bozkiéy są niedołęéne; bo ten tak straszny ogień, którego tysiące ludzi przez trzy miesiące przytłumić nié mogło, jedén uléwny déscz w dniu piérwszym Paździérnika zupełnie ugasił.

KONIEC.

36

## SPIS PRZEDMIOTÓW

W TOMIE DRUGIM ZAWARTYCH.
Strona.
Karolo Karolini mniemany Herszt Rozbóyników ..... 5.
O Przeobraz̊aniu się Owadów ..... 223.
O Zwiérzętach Jadowitych ..... 153.
O Ptakach Olbrzymich ..... 191.
O Ulach dlá Pszczót ..... 205.
O Pusczy Białowiezkiéy ..... 229.

## DALSZY POCZET

JO. JW. WW. PP. PRENUMERATORÓW.
A. Telesfor, Karmelita w Wiśniowcu.

Baraniecki Eukász, Xiądz.
Baraniecki Tomasz, Medycyny Doktór 5. exemplarze.
Bernaszewski Tomasz.
Bernatowicz Wtadystaw, Obywatel Gubernii Podolskiéy.
Bielski Józef, Tytularny Sowietnik.
Bierzyński Wtadystaw Hrabia.
Biblioteka XX. PP. na Zoliborzu.
Bóbr Urbán, Marszałek Powiatu Dubieńskiego.
Bocheński Felix, Deputat Sądu Głównego Gubernii Podolskiéy.
Borkowski Józef, Uczeń w Konwikcie na Žoliborzu.
Brylinski Ján.
Chambeau Ján Samuel, Radea Stanu Jmper. Ross. Kawaler Orderów Stéy. Anny z brylantami na szyję i Czerwonego Orła 3. klassy.
Chetkowski Józef, Ucz. w Konw. na Zioliborzu.
Chodkiewicz Karól Hrabia.
Chotomski Ferdynand, byly Officer Gwardyi Polskiéy.
Choynacki Jósef.

Chworostecki Kajetán, Assessór Sądu Niz̊nego w Krzemieńcu.
Czarnecki, Podkómorzy Powiatu Krzemienieckiego.
Czechowski Franciszeh, Kollegijalny Sekretárz w Krzemieńcu.
Czekanowski Wawrzyniec.
Dalkiewicz Ján.
Darowshi Ján, Ucz. w Konw. na Žoliborzu. Dobrowolski Kazimiérz, Medycyny Doktór.
Domher Józef, Medycyny Doktór.
Drac Wtadystaw, Ucz. w Konw, na Žoliborzu.
Gadzewicz Antoni; Rejent Powiatu Krzemienieckiego.
Garczynishi Antoni, Ucz. w Konw, na Z̈oliborzu.
Garlinski Franciszek.
Grabianka Ludwik, Ucz. w Konw. na Žoliborzu.
Grygowicz Ján, Urzędnik w Kommissyi Woyny Król. Pol.
Hordliczka Wilhelm.
Jachothowski Grzegórz, Sekretárz Jeneralny Urzędu Municypalnego Stółecznego Miasta Warszawy, Kawaler Orderu S. Stanisława 3. klassy.
Jagiettowicz Ludwik, Dozorca przy Liceum Wołyńskiém.
Jakowicki Jgnacy, Professór Mineralogii w Uniwersitecie Wileńskim.
Jarocki Bazyli, Professor Emeryt.
Jarocki Grzegórz, Kawaler Orderu S. Whodzimiérza 4. klassy, były Sztabslékárz.
Jastrzębowski Woyciech, Adjunkt pray Kròl. Alex. Uniwersytecie.

Jonat Tu-Han Baranowshi, Urzędnik Skarbowy Gubernii Grodzińskiéy.
Jurkiewicz Stefan.
Katabanowicz Konstanty.
Karnkowski Adolf.
Komar Adolf.
Kondratowicz Adam, Major.
Krokowski Antoni, Sędzia Ziemski Powiatu Uszyckiego.
Kwiatkowski Juliján.
Ledóchowski Janusz, Obywatel Gubernii Wołyńskiéy.
Ledóchowski Romuald, Obywatel Gubernii Wołyńskiéy.
Lelewel Joachin, Filozofii Doktór, Członek wielu Towarzystw Uezonych.
Lipiñski Ján Nepomucen, Komandor Maltański.
Lipski Karol, Uczeń. w Konw, na Žoliborzu.
Easzewicz Piotr, Urzędnik 8méy Klassy Kommissoryjatu ¿̃ywności Woyska Rossyyskiego, Kawaler Orderu S. Włodzimiérza 4. Klassy.
Malczewski Adolf, Ucz. w Konw. na Zoliborzu.
Maruszewski Fortunat.
Meltzer August.
Mitadowski Ján, Przełoz̃ony szkół Kamienieckich.
Mittman Karól.
Mniszek Karól Hrabia.
Mohr August.
Mokrzycki Antoni, Adwokat Sądu Ziemskiego w Litwie.
Moranowicz Józef.
Niebraydowshi Tomasz, X. Professor w Konwikcie na Zoliborzu.
Noakowski Fraiciszek.

Olencki Xawery, Podpółkownik Gwardyi Grenadyjerów Polskich, Kawaler Orderu S. Anny z Koroną na szyję i S. Włodzimiérza 4. klassy.
Orzechowicz Ján, Medycyny Doktór.
Ossolinska Zofija Hrabina.
Piwarski Jín, Professór w Szkole Politechnicznéy, Konserwatór Rycin przy Bibliotece Publ. Król.
Podhorski Edimund, Ucz. w Konw, na Žoliborzu.
Podlewski Felix.
Podowski.
Polków Frydrych.
Pruszyniski Aloizy.
Raschke Ernst.
Rogalski Pawet, Aptékárz w Krzemieńcu.
Romanówská Katarzyna.
Ronca Eugienijuszz, Leśniczy Powiatu Pružańskiego.
Rozdolski Maciéy.
Roze Witold, Uczeń w Konw, na Ẑoliborzu.
Rykaczewski Ján Alexander.
Ryszczewska Hrabina $z$ Xiązą̨ Czartoryskich.
Ryszczewski Leon, Uczeń Liceum Wołyńskiego.
Ryszzzewski Józef, Uczeń Liceum Wołyńskiego.
Sawicki Ján, Kollegijalny Sekretárz.
Schleider Franciszek.
Serwatowski Jakób.
Serwatowski Woyciech.
Skibniewski Wiktor, Prezes Sądów Granicznych w Gubernii Podolskiéy.
Sobieszczański Klemens, Sędzia Ziemski w Krzemieńcu.
Sokotowski Kajetan, Sekretárz Sądu Powiatowego Krzemienieckiego.

Starorypiniski Obywatel Gubernii Podolskiéy. Stroynowski Ján.
Sturm Józef, Uczeń w Konwikcie na Žoliborzu.
Sturm Karól.
Szaniawski Xawery, X. Prałat Kapituły Warszawskiéy, Oboyga Prawa Doktór, Professor Król. Alex. Uniwersytetu, Kawaler Orderu S. Stanisława 2 giéy klassy.
Szubert Michát, Filozofii Doktór, Professór Królewskiego Alexandrowskiego Uniwersytetu.
Szultz Alexander, Uczeń w Konw. na Žoliborzu.
Szydtowski Hrabia.
Toczyński, Medycyny Doktór.
Watrobka Reces.
Wierzeyshi Pawet, Preparator przy Gabinecie Zoologicznym Król. Alex. Uniwersytetu.
Witowshi Franciszek.
Zielinski Jgnacy, Podsędek Sądu Ziemskiego wv Krzemieńcu.
Zieliński Wincenty, Adwokat w, Krzemieńcu. Żychlinshi Franciszek Uczeń w-Konw, na Żoliborzu.

## PROSZE NASTĘPUJĄCE BEĘDY DRUKARSKIE SPROSTOWAC.






$$
8
$$

$\square$
69412
XIX к.


[^0]:    (*) Dlá krótszego wyrażeniá zamiást Karolo Karolini, uży. waé będziemy tylko nazwiska Karolinn.

[^1]:    sześć a mniéy niz̀ ośmnáście. Wqsionka (faussechenille) má ośmnaście lub więcéy nóg.
    (.) Pupka (Pupa) nié má ani nóg, ani ruchu dowolnego ani téż podobieństwa z Owadem doyźrzałym. Poczwarka (Chrysalis) opatrzoná jest nogami wyraźnémi, i zwykle przenosi się dowolnie z mieyscá na mieysce. Sạ jednakże i takie poczwarki, które bẹdạc nieruchome, mają wiele podobieństwa zowadami doyżrzałémi.

[^2]:    (*) Owád doyźrzáły, czyli zupełnie ukształcony nazywá się po lacinie Inago, albo Insectum declaratum albo Insectum perfectum.

[^3]:    (a) Takiémi są naprzykłád rodzaje Podścianka (Myopa), Swietnica (Sargus), Cuchna (Scatophaga), Gnoyka (Elophilus) it. p.
    (b) Takiómi sqa np. Ściérwica (Thyreophora), Mucha (Musca) it. p.
    (c) Takiémi sq np. r. Mokradlec (Nemotelus), Pstroczka (Ocyptera), CébuInik (Eristalis) i t. p. w.

[^4]:    (a) Takim jest np, r. Zboiówka (Oscinis)
    (b) Takim jest np. r. Owocówka (Tephritis).
    (c) Takiémi sa np. rodzaje: Grzybisz (Mycelophila), Bedlnica (Sciara) it. p.
    (d) Takim jest Utrzmielnik ( $V$ olucella)
    (e) Takim jest Gzik (Oestrus).

[^5]:    (a) Takin jest np, rodzáy Wodolag (Stratiomys)

[^6]:    (a) Takiémi są np. rodzaje Kozioróg (Cerambyx), Zgrzypik (Lamia); Rdzeniosz (Saperda); Strạkowiec (Bruchus) etc.
    (b) Takiémi są np. r; Wolk (Calanda), Wryjek (Curculio) it. p. w.
    (c) Takim jest np. rodzáy Rozgryz (Prionus) etc.
    (d) Takiémi są np. r. Z̀uk (Geotrupes), Chrabąscz (Melolon. tha) etc.

[^7]:    (a) Tu także winienem się usprawiedliwić, dlá czego tę wielką gromadę zwiérząt (których náypowszechniéy u nás znanym reprezentantem jest Rak rzéczny) nazywám Skorupiakami, a nie Zwiérzętami Skorupiastémi. Do tego mám dwa powody. Naprzód wyráz Skorupiaste má obszérnieysze znaczenie, a niżeli w nauce systematycznéy mié́ powinien; gdyz̀ on oznaczá wszystkie takie zwiérzęta, które skornpami są pokryte. Azie Pancérniki w gromadzie Ssạcych, Ż̇́lwie w gromadzie Gadów, Kostéry w gromadzie Ryb, Serpule w gromadzie Robaków, tudziè większá połowa gromady Mięczaków, wszystkie prawie Promieniaki

[^8]:    (a) Będạc przeszłego latá na Pobereżu w dobrach JW. Marszałka Brzozowskiego, przyprowádzono mi dziewczynẹ, którá rznąc fráwe zagarnęła z nią kreczka, i została od niego w rękę ukązoną.

[^9]:    (a) Owady Ostrorogie (Chilopada) w rzędzie Licznonogich (Mitosata) stanowią cztéry nastẹpujące rodzaje: Zjadlica (Scolopendra), Gryziga (Geophilus), Kamysznica (Lithobius) i Podkloc (Scutigera).

[^10]:    (a) Franciszer Redot dArbzzo urodzit się 626, a umart $\sigma_{9} 8$ roku, Dziela, które nám sostawit, sq nasteqpujq̣ee:

    - 0 1. Observationes de Viperis.

    2. Epistola de quibusdam objectionibus contra suas de Viperis observationes
    3. Experimenta circa generationem Insectorum.
    4. Experimenta circa varias res naturales, speciatim illas, quæ ex Indiis afferuntur.
    5. Observationes circa illas guttulas et fila ex vitro, quæ rupta in quacunque sti parte, dissiliunt et comminuuntur.
    (b) Patiz: Felis Fontans, Richerche fisiche sopra il veneno della Vipera, etc. Luca 1767. - albo Fenix Fontava über das Viperngift, die amerikanischen Gifte, das Kirschlorbeergift und einige andere Gifte. Berlin 1787.
[^11]:    (a) Kiszkę grubqu czyli slepq̣ pospólstwo nasze nazywá zwy-

[^12]:    (a) Na miarę ruską powiérzchniá lasów tég pusczy má 88211 dziesiętyn i 500 sążni kwadratowych. - Jedna dziesiętyna zawiérá 2400 sążni $\square$ ruskich; zaś jedna Wiorsta w miarze linijowéy ozyni 500 sąz̀ni ruskich, a jeden sążeń má 7 futów. - Aże mila jeograficzná zawiérá 6 wiorst, 450 sążni i 4,8 futów: więc zredukowawszy wypadnie powyz̀szá liczba.

[^13]:    (a) Bos Urus Lithvaniae ( Zubr ) cornibus teretibus, divaricatis, antrorsum reflexis, apicibus sursum versis:- dorsa arcuato, gibbo:-palearia laxa colli et pectoris nulla:-gutture et pectore pilis longis.

[^14]:    Descriptio. Cornua nigra, teretia, crassa, mediocriter longa, divaricata, antrorsum reflexa, apicibus sursum versis, sub rima occipitali annexa. Frons latior quam altior, convexa, crispa, moschum redolens. Guttur et pectus rotundatum sine palearia laxa. De gutture et pectore (praecipue vaccarum et juvencorum ut Fig. 1.) pili longi, laxi barbae instar dependent. (Mas senectute sera ebarbatus, mento tantum pilis longioribus, ut Fig. 2). Collum breve capite demisso. Juba nuchae brevis, erecta. Truncus antice altus, robustus; postice gracilis. Dorsum antice arcuatum, gibbum; postice devexum. Cauda a medietate jubata. Os angustum. Dentes primores compressi, acutati, apicibus profunde excavatis. Vellus in toto corpore hyeme densum, lanatum, tomentosum, mediocre, fuscum; ad latera colli et scapulas dilutias, albidis pilis intermixtum: aestate undique breve, incumbens, fulgidum, fuscum. Extremitates pedum anticorum semper fuscae. Latera capitis, barba, floccus caudae, et ungulae nigrae. - Vituli anniculi hyeme perhispidi, cineracei: juba, lateribus capitis, barba, cauda pedibusque nigris.

[^15]:    (a) Majqc wtásnie protokóly cztérech lustracyy, umiesozám tu. dostowne z nich wyjatki jak nasteqpuje: W lustracyi $1561 \quad r$.

