

## Od Redakcyi „Kraju".)

Z końcem biežaçego miesiąca uplywa ósmy rok istnienia \&Krajus. Ten, w danych warunkach, dośc długi okres czasu u walnia nas od obowiązku szczególowego przedstawiania naszego programm, jakoteż i od wyłuszczania tych ulepszeń, jakie w roku przyszłym wprowadzić zamierzamy. Nie oszzzędzimy i na przyszłość starań, azéeby, o ile można, najlepiej i najsumienniej odpowiedzieć wymaganiom i potrzebom naszych czytelników.

Kierunek «Kraju» pozostaje ten sam co dotychczas. ‘Kraj) jest organem niezależnym, nie wyshuguje się specyalnie zadnej warstwie społecznej, lecz stara się uwzględniać interesy wszystkich warstw zarówno, w głębokiem przekonaniu, że tylke równoległy i równoważny rozwój wszystkich czynników społecznych, bez podporzgdkowywania interesów jednych drugim, moze w danych warünkach zapewnié społeczeństwu zdrowie, siłę i przyszzość. W traktowaniu spraw publieznych starać się będziemy i nadal o bezstronność w sądach i umiarkowanie w formie, przedewszystkiem zaś o jaknajszerszą i jawną dyskusyę w kwestyach, ogól obchodzących.

Skład redakcyi tenże sam co dotąd. Oprócz Whodzimierza Spasovicza, którego stałem wspólpracownictwem od początku istnienia pisma się szczycimy, komitet redakcyjny składa się: z redaktora "Kraju* Erazma Piltza i członków redakcyi: Ludomira GGrendyszyńskiego (zarazem referenta prawnego i sekretarza redakeyi), Leona Polońskiego, Józefa TokarzewiczaHodi i WZadystawa Żukowskiego (referenta działu ekonomicznego i prowincyonalnego).

Warunki przedplaty nie ulegają zmianie: w Petersburga rs. 2 kop .50 kwartalnie, na prowincyi w Królestwie i Cesarstwie rs. 3. Za zmianę adresu żadna doplata pobieraną nie jest. Przedpłatę wysyłać należy bezpośrednio pod adresem *Petersburg. Kraj». Warszawscy prenumeratorzy składać moga przedpłatę w księgarniach: M. Arcta, G. Centnerszwera, Gebethnera i Wolffa, J. Guranowskiego, F. Hösicka, M. Orgelbranda, J. Paprockiego, K. Prószyńskiego, G. Sennewalda i E. Wendego, oraz w biurze ogłoszeń Rajchmana i Frendlera, Senatorska, 26.

Dla uniknięcia zwloki w ekspedycyi, upraszamy o wczesne nadesłanic przedplaty ńoworocznej.

Z powodu świąt Boz̀ego Narodzenia i bezczynności drukarni w ciągu dni pię-ciu-dzisiejszy Nr. «Kraju» wychodzi w obję̨tości zmniejszonej i zawiera tylko kronike naj ważniejszych faktów $z$ ubiegłego tygodnia.

Dzisiejszy Nr. , "Kraju" zawiera str. 12, dodatek „Przegląd Literacki" str. 16; razem str. 28.

## TRESĆ NUMERU:

Artykux wstepny: Glod i polityka. List
otwary J. K. Chodkewicza. Artykuty ikores-
pondencye: Z.
 tow Krajus): zeLwown (od specyalu yeh koresponden. (listy korespondentow. p. Note. Ziemie slowianokie Z Creeh, Lablauy, Zapreabis Ru: z Rusi halickiej, z polityoanego Zagraebia, Belgradn, 80 fii it d.), polityeano, Kronite ate, p. J. T. H. Wiadomodol polityesme, Eronifa magranicana.

Listy z prowincyi (od specyalnych korespondentow (Krajus): z Plocka p. Witimira, z Lublina p. Ape, z Wilna p. Let-slawa, z Niemenceyna pod
 go, $z$ Minsiska lit. p. Servusa, $z$ Witebska p. L. Hh., z Mohylowa p. Mohylowianina, z Kamiéica pod.


Ekonomista. Polemika w kwestyi cubezpieczeń od ognia, p. Sz-sz. Doniesienia. Ogioszenia.

## PRZEGLAD LITERACKI.

Wstepna prelekcya do kursu historyi polskiej w uniwersytecie jagieloriskim, p. Jósefa Seuj${ }^{\text {skiego. Nasze ezasy, opowiese, p. Ludwika Stra- }}$ szewicza (dok.). $\mathbf{Z}$ dziedziny historyi, p . Tadeussa Korzona (dok.). Z cyklu poesyj =IVaga Dusza, Edmunda Haraucourt'a. II. Žyeie wewnetrane. C. Wieezor. 13. Okreyt. 14. Pianie kogata, 15. Rzezzenie smiertelne, tı̀̀m. Miriam (dok.). Powiésé historyezna. Zygmunt Kaczkowski , Olbrachtowi rycerzez; Adam Krechowiecki \&Vetols, p. Jósefa Tretiaka (dok.). Prof. Wladyslaw Folkierski. .Obleèenie Kamienca:. Tadeusz Sternal. ©Oblęzenie Kamiexica miencas. powiesi i historyis, p. $\boldsymbol{T} \boldsymbol{r}$. Nowe ksigiki.

Petersburg, 28 grudnia v. s.
Gorączks nowiniarska, ubieganie się za sensacys, polityka na whasna rękewszystkie te cechy spórczesnego dziennikarstwa, wyprzedzajacego nieraz bieg rzeczywisty wypadkow i ztgd zmuszonego wyprowadzad wnioski, tworzyc kombinacye, wydawac sady bez należytego mate-
ryału informacyjnego,-składają się na to, by do prostych, nieskomplikowanych zjawisk spolecznych wprowadzic ferment nieporozumień, sporów, pretensyj, wyrzutow, ciskanych na wiatr, obliczonych na duża wrazliwość nerwową i maky stopień krytycyzmu a czytelników. Oto mamy fakt, bezwątpienia powaźny, smutny, ale zupełnie jasny, spowodowany przez kleskę elementarną-głód, grożący Galicyi skutkiem tegorocznego nieurodzaju. W0bec niebezpieczeństwa, w jakiem pozostaja setki tysięcy ludzi wśród cywilizowanych społeczeństw, powinnyby-tak się przynajmniej zdaje-zniknąc wszystkie kwasy, rachuby i inne brzydkie i wstrętne przejawy politycznego samolubstwa. Takie bezstronne, podnioślejsze stanowisko wobec nieszczęścia zajęly bezwątpienia spoleczeństwa, bezpośrednio do zagrozonych zbliżone i nawet mężowie stanu, kierujący polityka danej chwili. Ale dziennikarze nie chcieli darować tak sposobnej gratiki do poruszenia wszystkich mętów, nagromadzonych w bagnisku partyjnych, narodowościowych i plemiennych waśni i zawiści.

Poniewaź chodzi tu opolaków, więc oczywiście do sprawy wmieszala się z głosem najdonośniejszym znana nasza wiedeńska przyjaciólka «Neue Freie Presse. Kieruje ona galicyjską wodę na swój młyn żydowsko-niemiecki i centralistyczno-liberalny, a młyn ten miele na dwa ganki. Najpierw bowiem stawiano pod pregierz (die Herren Schlachzizens za to, ze nie chca dodatkowej sesyi sejmu galicyjskiego, któraby obmyŝliła środki zaradcze, bo się boja gwałtownych scen i wyrzutów, a potem gdy się okazało, ze to whaściwic rząd wiedeński sesyi tej sobie nie życzy, ze posłowie polscy do parlamentu kolataja energicznie o pomoc państwowa i ze są widoki otrzymania jej bez rozpraw parlamentarnych, wiatrak wiedeński zamachał skrzydłami w stronę odwrotng. Korzystając z miarkującej dziennikarskie alarmy notatki \&Przegladu» lwowskiego, $\bullet$ N. Fr. Presse» twierdzi, ze caly ewrzask 0 nędzy i glodzie jest czystym humbugiems, ze w Galicyi niema wcale takiej nędzy, ze cały alarm jest cpełną niesłychanej lekkomyślności sztuczką kilku posłów poliskich, którzy czekali zamknięcia rady państwa, aby uzyskac zapomoge państwową $w$ drodze rozporządzenia cesarskiego, bez rẹkojmi, ze pomoc ta nie dostanie sie do kieszeni © der Herren Schlachzizens, ale pójdzie na wspomożenie biednego chlopkas.

Jeżeli w obłudnych tych wycieczkach widad najwyraźniejszą $2 k$ wole wẹ i zjadliwa nienawiśc, to prasa rosyjska przy omawianiu tejze samej sprawy grzeszy przedewszystkiem brakiem dostatecznych informacyj. Czytajace artykuky, podane przez Nowostis, Piet. Wied, i - Grażdanina>, doprawdy dziwić sié trzebä, jak mogą organy powažne drukować cale dlugie wywody, pelne moralow i wyrzutów, a oparte na faktach wcale nie istniejacych, albo przedstawionych calkiem mylnie; jak moge przytem powierzad pisanie artykułów o stosunkach tak rbliz-
kich-autorom, ktorrzy na kazdym kroku zich - adrazuig swojq niewiadomose, *Nowosti, np. w dugim artykule wstepnym prawiq moraly zakordonowej prasie polskiej $z a$ to, ze milczy ona jakoby o obecnej redzy w Galicyi, pragnq̣c w ten spos6b ukryc rzeczy wisty stan rzeczy. I dziwiqя sie dziwuje ©Nowosti,, jak to tez lekkomysini sq ci polacy, jaka to niepoprawna ta prasa, tak rózna od prasy rosyjokiej, której charakterystyczna cechą jest milośc prawdy. Tymczasem dzienniki galieyjskie, które mamy przed soba, przepetnione sq od kilku tygodni niemal wyłạcznie artykułami, korespondencyami, wiadomosciami, kwestyonaryuzzami w sprawie nędzy i głodu. Prokuratorya austryacka uczuła nawet potrzebe skonfiskowania kilku artykułow, napadajacych zbyt ostro na administracye rzadowa.

Największy jednak dow̄d niezrozumienia poprostu o co chodzi, zlozzłł \&Piet. Wied., Wszystkie zarzuty swoje skierowüją one do galicyjskiego sejmu, cdo którego, jak to oddawia wiadomo, austropolska administracya posyła samych tylko polakows. Ten to sejm, zdaniem \&Piet. Wied., nie zwraca zadnej uwagi na najbardziej krzyczace i pilne potrzeby galieyjskich rusinow, praktylkujge cobstrukcyonizm wzgleqdem niezbednych reform? TTrudnozrozumié -pisza . Wiedomosti $>-$ jak megli we Lwowie i w Wiedniu pozostawic bez wszelkiej pomocy sliteralnie vymierajcç, ludnosé w polskiej i ruskiej czegsi Galicyi. Ostateczna potrzeba nie nakazała austryakom i polakom zapomnieć o plemiennej i wyznaniowej waśni. Wszak tego wymagal i interes państwowy i interes obywateli polskich. JJakże nie przyjdzie do głowy tym dumnym, ale nieprzezornym politykom Jagielonów(?), ze nieszczęścia, jakich doznaja galicyanie skutkiem ich zarzadu, zwracaja mysli w kierunku rosyjskiej Wisły, gdzie, jak dowiedzionio statystycznie, ludnosé staje się co rok bogatsza?, ,Piet. Wied.r oczywíscie zapominaja, albo nie wiedza, ze nedza w Galicyi i gotod, grozzacy ale jeszcze nie panujq̧y, sqq skutkiem elementarnej klęski nieurodzaju, jaka dotykała różnemi crasy wiele innych krajow w. Europie; ze antagonizm narodowosciowy nie ma tu prawie żadnego znaczenia; ze sejm galieyjski, w którym zasiada 16 rusinów, na pierwszy wniosek poska-rusina uchwaliz zapomoge, jaka sie w danej chwili wydawała potrzebna; ze teraz chodziio nie o zwyczajna, skolejna , lecz o nadzwyczajna sesye tegoz sejmu, albo- jak powiada (Warsz. Dniewnik? - ziemstioa, ktorego atrybucye finansowe sa bardzo ograniczone; že akcyq ratunkową zajmuja sie goraco wzzystkie sfery w Galieyi; że oprocz przyznanej juz, a dotad nie wybranej zapomogi sejmowej i rzadowej w kwocie $1,200,000$ guldenów, czynione sq starania o dalsza kilkomiljonowq zapomoge $z$ funduszow skarbowych i zawieszenie podatkow. Oprócz tego tworza sie w Galicyi komitety celem zbierania składek publicznych.

Były takze wiadomosci, ze subskrypeye podobne otwarte byc maja i w innych krajach Europy (w Paryzu i Londynie). Ostatni zas Nr. sStawianskieh Lzwiestij, przyniosk wiadomose, iz Najiasniejiszy Pan w d. 7 grudnia NajmiYosciwiej zezwolic raczyi na zbieranie przzez rade petersburskiego slowiańskiego Towaryystwa dobroczynnosci skkadek na rzecz slowian, dotkniętych klegkk nieurodzaju.

W sprawie pomilice Mictiowices otraymalismy nastepujicy slist otwartys, ktory,
zmian, pozostawiajac na jego odpowiedzialnosci treśc i forme wyrazonych w liscie pogladow:

## Szanoway panie redaktorze

Po lekkomysinem ustanowieniu komitetu ścislego, gdzie na pięciu czlonkow at dwoch hrabiow reprezentuje szczuple a tak wysoce niepraychylne idee pomnika dla Míckiewicza-kólko moznowladeów krakowskich; wkrótce po wyborze glónnego projektu Nr. ©Szósty, który tak gleboko rozgoryezyl opinje publiczna, a ktoremu tacy jak prof. Euszezkiewicz i Mieczyslaw Pawlikowski zarzucili: jalowośé treséi, brak natehnienia w obliczu i wady rysunkowe w figurze wieszcza; ohiegly po dxiannikach wieści, że wszechwladni hrabiowie wbrew życzeniom ogolu zamierzają wzniéś pomnik na plantach, na placu Szczepaískim, na placyku Collegiam novum, albo wreszcie na placykach, utworzonych miedzy Rynkiem glownym, tylami Sukiennic, kościolkiem św. Wojclecha a ulicami: Grodzka i sw. Anny.

Obecnie dowiadujemy sié, że ostateczna uchwala co do wyboru miejsca ma zapaśe w końcu stycznia roku przyszlego. Jeżeli myél postawienia pomnika dla Mickiewicza na plantach lub innych placach jest poprosta smieszna, to usunięcie wielkiego wieszeza w szary kat Rynku kra-kowskiego-bytoby potwornem, byloby najwyższą obrazą ì tak juz̀ wzburzonej opinji publicznej, która jednomy'̊lnie domaga się uszanowania zapadlych już uchwał nieodżalowanej pamięci marszalka Zyblikiewicza, to jest: postawienia monu mentu w glównym punkcie Rynku krakowskiego, naprzeciwko kosciola N. P. Maryi.

Wysokość pomnika podług projektu Nr. «Szóstys, oznaczona podobno zostala na metrow dziewięc. Jeżeli idzzie o zgwalcenie życzeń ogólu, i postawienie szablonowego posagu na jednym z podrzẹdnych placyków-wysokość ta może byc dostatecznă... Ale na śodku Rynku, w sąsiedztwie ogromnej świątyni, monument, aby nie zniknai na obszernym placu, aby wobee wiez Maryackich zyskiwal na wspanialości $i$ był harmonją $z$ oto czeniem Rynku, ozdobą miasta, winien trzymad wysokości minimum metrów piętnaście i więcej..

Co teraz komitet ścisly, a raczej hr. Konstan ty Przé̂dziecki, gdyz̀ on to wlaśnie jest głownym dyrektorem tej calej nad wyraz przykrej i bolesnej tragikomedyi, postanowi? Niewiadomogdyź wszystkie swoje czynnoséc przed ludźmi, co zlożyli pieniadze, wstydliwie ukrywa pod korcem.. Nie zazdrościmy komitetowi śeislemu i hr. Przeź dzieckiemu tej przekornej odwagi brania na sie bie tak ciężkiej odpowiedzialności, może nawet przed najblizsza przyszlościa, gdy opinja publiczna $z$ oburzeniem $i$ żalem porobwnywad zacznie: wysozość zmarnowanych najserdeczniejszych ofiar-do banalnego posagu, i pod względem treści i wykonania..

Jednego nam tylko imienia żal... co kilka lat temu potega swego genjuszu rzucilo wspanialy pomysi pomnika: cody do mlodościs na szezycie podnioslej kolumny dziel wieszeza, a dziś, może podnioslej kolumny dziel wieszcza, a dzis, możo bezwiednie, pokrywa zainachy przeciw
publicznym-imienia mistrza Matejki...

## I. K. Chodkiewies.

Warszawa, 18 grudnia 1889 r

## Zjazd pryzvoniliór i lekarzy.

Ósmy zjazd przyrodników i lekarzy w Petersburgu rozpoczal sie we czwartek d. 28 grudnia st. stylu w sali klubu szlacheckiego. Dnia poprzedniego, we środe, panował ruch ozywiony miedzy czlonkami zjazdu zarówno w gmachu uniwersyteckim, gdzie sie mieszcza biura komitetu urzadzajacego, jakotez wieczorem w hotelu Pónocnym, gdzie mialo miejsce zebranie towarzyskie, ulatwiające wzajemne poznanie sie osobiste czlonków.

Zjazd obecny , jest najliczniejszym ze wszystkich dotychczasowych siedmiu zjazdów. Zglosilo się do udzialu okolo 1,500 członków, mieedzy którymi jest kilkanaście pań-lekarzy. W naradach bierze udzial kilkanastu polaków, przybylych z Warszawy iz kilku miast Cesarstwa, miedzy innemi: prof. Kamieński z Odesy, J. J. Boguski z Warszawy, prof. Wróblewski z Petersburga.

W sklad komitetu urzadzajacego wchodzi: przewodniczacy prof. Beketow i 28 czlonkow. W zjé́dzie pracuje 10 sekcyj: 1) matematyki i astronomji, 2) fizyki, 3) chemji, 4) mineralogji i geologji, 5) botaniki, 6) zoo-
$\log j i, 7$ ) anatomji i flzyologji, 8) geografji,
etnografi i antropologii, 9) agronomji, i

Inicyatywe do zjazdow przyrodników w Rosyi dà prof. Kessler, ktōrego tez sta raniem odbyl sie pierwszy zjazd w 1861 r . w Kijowie, majacy wszakze zriaczenie tylko lokalne, tak ze pierwszy powszechniejszy zjazd uwazać nalezy ten, który się odby w 1867 r. w Petersburgu. Od tej pory odbywaly sie kolejno zjazdy : II-gi w Moskwie ( 1869 r.), III-ci w Kijowie (1871), IV-ty W Kazaniu (1873), V-ty w Warszaiwie (1876) VI-ty w Petersburgu (1879), VII-my w Odesie (1883). W pracach zjazdow brali udzial miejscowi uczeni polscy, z których niektorzy przewodniczyli obradom, jak prof. Cieszkowski (na IV-tym i VI-tym jako wiceprezes) dr. Brodowski (na V-m, jako przewodniczacy komitetu urządzającego).
J. $\quad$.

## ECHA ZACHODNIE.

## Lwów, 30 grudnia

(Nędza, glod i akcya ratunkowa. Aleksander Raczyí ski. Franciszek Tepa.
$\triangle$ Mija tydzień za tygodniem, ale nie mija dysputa publiczna o zmorze wszystkich gniotącej: o nẹdzy materyalnej ludu i oze. kającym go glodzie. Pisma dalej zawziécie walcza na temat: czy jest źle, czy bardz źle i jak temu zaradzić, przez kogo i ja kiemi środkami? Prasa konserwatywna potepia zbyt goraczkowe i rozpaczliwe przed stawienia dotychczasowego stanu rzeczy, gdyzupatruje w tem wysoce szkodliwa kompro: mitacye Galicyi wobec zagranicy pod wzgle. dem finansowym i polityczuym. Swoja-droga równocześnie stwierdza na podstawie rapor. tów urzedowych, iz dotąd wybito blizko 50,000 koni wlościańskich (za cenẹ skóry), ze wielki brak paszy juz teraz w ${ }^{3 / 4}$ cześciach kraju czuć się daje, a glód w czasie przednówku zapowiada sie wcale prawdopodobnie....

Druga kwestya miedzay organami tutejszemi sporna jest, azali akcya ratunkowa ma byé dzielem jakichkolwiek zywiolów i z inicyatywy, pod kierownictwem czyjemkolwiek lub tez wylącznie przez ẁladze autonomiczne zainaugurowana i dokonana? Rzucano bowien myśl nawet, by kwestya tegorocznej katastrofy rolniczej galicyjskiej zainteresowac szerszą Europe. Idea samopomocy zwycie. zyla nararie o tyle, iz komisya na pierwszem ad hoc zebraniu obywatelskiem uchwalila, przed obiorem komitetu ściślejszego,-porozumieć sie z wydzialem krajowym co do zakresu działania, a ewentualna akcye zlaczyć subsydyarnie $z$ akcya narodowo-autonomiczna tak co do stolicy jak i prowincyi, t. j. filjalnych komitetów powiatowych. Dalej, ze względu na kredyt i przyszle operacye finansowe, postanowiono nie prezentować światuskutków naszej nieprzezorności i upadku materyalnego. Natomiast wysadzona zostala specyalna «ankieta ratunkowas z ludzi fachowych, dobrze znajacych krajowe stosunki rolnicze i obecna sytuacye chlopstwa. Do ankiety weszli czlonkowie komitetu Towarzystwa gospodarczego galicyjskiego i Towarzystwa rolniczego krakowskiego, delegaci namiestnictwa, tudziez posel We. reszczyński i Romanowicz. Dzięki pierwszej ich naradzie, przyśpieszono wysylke zapomóg i wyasygnowano bezzwlocznie a bezzwrotnie 70,000 zlr. powiatom, ktore brak paszy dotkią najsilniej (Tarnopol, Rawa, Przemyśl, Podhajce, Rohatyn, Zloczow, Nisko i t. d.) Podstawa dla dalszego rozdzielania bẹda wskazówki, których dostarcza staroatwa, 20 bowiązane obmyślé zarazem najodpowiedniejszy sposób užycia danych substancyj. Jakkolwiek wypadna owe relacye, dziś juz trzeba przyznac, ze dotknẹla nas wielka kle ska, dla naszego kraju jedna z najwiek szych, par excellence rolnicza. Co, gorsza jednak: 1) $2 e z$ ta laczy sie inna, moralna nowy rozstroj wśrod prasy krajowej, która wrgledem siebie jut ukula brố wzajemna, upatrujac w rozpaczliwych glosach' o nedzy manewr swojskich koteryj politycanych; 8) ze W nasza, blede zaczynaja sie wciskad naddunajscy judaaze ifaryzeusze, wyratajace falszywe
nad nami ubolewanie i objawiajac gotowośc do oflar dla nas.

Artystyczny swiat lwowski poniósi w dniach blezacych dotkliwe straty przez śmierć Aleksandra Raczyáskiego i Franciszlka Tepy. Strata to wielka, nie lokalna, lecz dla calej sxtuki polskiej. Obaj zmarli nalezeli do typowych postaci w stolicy nadpeltwiańskiej, obai zazyli przyjaciele, obaj prawie równoczesnie, obok stebie, w tych samych, bardzo smutnych, prawdziwie spolsko-artystycznychs warunkach zywota dokonali: na lony szpitalnem, w schronisku dobroczynnem. A przeciez obaj miewali promienne dnie swej slawy, a Tepa nawet slawe narodu pedzlem swoim niósl w dalekie globu strony... Gdzie on nie byl, u kogo sie nie uczyl, czego nie umial i jak nie malowal? Wiedeń, Monachjum, Warszawa, Paryz, Filadelffa - ilez razy rozbrzmiewaly entuzyazmem dla owych pysznych Tepy portretow i akwarel, których 5. p. Franciszek byl bezsprzecznie najznakomitszym polskim przedstawicielem? A jednak... skończyl w biedzie; nie znalazl sie nikt nawet, ktoby na pogrzeb takiego artysty wezwal rodaków!... Klepsydry wystylizowano szpitalnym zargonem!... dla jednego i drugiego. To nie fantazya, rozezochrana melancholja pesymisty, to nagi fakt. Fakt zreszta stary i stara zeń nauka: ze niewarto być prawdziwym artystg. Tepa musial tak umrzeć; Tepá nigdy nie-sspekulował»...

Nota.

## Ziemie słowiańskie.

## Belgrad, 19 grudnia.

[Monopol'soli, Serbja i Austrya. Polacy i serbowie]
Zaczynamy w tych ezasach dbać o sprawy wasne, co w. Wiedniu straszliwie sie niepodoba. Neue Freie Presses pisze juz̀ nawet, że trzeba
Serbji wojnę wypowiedzied, gdyż przez wycofanion Serbji wojne wypowiedziec, gdyz przez wycofanie
monopolu soli $\mathbf{z}$ rak anglo-anstryackion monopolu soli z rak anglo-austryackiego banku, ciarzy wiedeniskich na dobrobyt Sprbjit Wa geszefrgumentacya! Nie checiebyt Serbji. Wspaniała Neue Fr. Presse> - to was pobijemy. Tymewiada zanim sie sprowadzi druga alternatywa, nieźle siẹ nam dzieje bez pierwszej. Serbja wyrwala niedawno sié kolei z rąk francuzkich, wtedy niektóre organy austryackie uśmiechaly się z zadowolenia Wolaly: brawo! Obecaie, gdy kapital austryacki ncierpial, moglaby Francya zatrzeć rẹce i oklasnaç. Rosya zarówno w pierwszym jak w drugim
wypadku milcezy wypadku milczy. Znaczyloby to, ze się zgadza? stronnictwo rzadowe i cieszy sie z sytnacyi, sobie ta jej pozwala us ać po kolei wszystkie uciążlima, przynajmniej wielkielt, że wiẹcej już ich nie ma, przynajmniej wielkich. Monopol soli, tytuniu dizeniu. Ogoblne powodzenie kraju zmienito też i fizyoHomie jogo stolicy. Gdybyscie dzis widziec mogli kraku spotykaleś dawniej mepoz prónia. Na kaz̀dym dzacych przed malemi' kawiarniami-a trzeba wie-wiarnian-gwarzgradzie każdy trzeei dom jest kaKazdy narzeka Każdy narzeka, każdy utyskuje na wszystko, bo nie bylo pieniedzy, nie bylo zarobku. Obecnie legjony te pakują sie w rozmaitych biurach emowyprowadzaja sieddicy francuzcy i niemiecey *cimnośc serbska, solidarnost z kraju, lajac gocicha to i króla samego, i jogo matke Natalje. Nirơd natomiast, wyznajacy zasade, ze Se Serbja powinaa bye dla serbow-zyczy im najspokojniej szezesliwej drogi.
Zapewne, gdzie jeden zyskuje, drugi traci. Ale Ilekroc czlowiek blizej sie przyjrzy narzekaniom,
jakie raz po raz podno jakie raz pe raz podnosi liberalna prasa wiedeńnowie ei ùważali już Serbje wydaje, jakoby paw której siedzi co prawdje za swoją prowincye, jakí's rzad, leez w prawda jakiśs tam królik, jest względnego wplyw gruncie rzeczy ziemia to bezza pomeca kapitalu austryackiego, operujacego tej pomocą kapitalow austryackich. Trzymajac sie nic jasady, ze wszystko brać trzebay z Serbji i nomicznego,'stracila wastrya, droga wyzysku eko-
no na w Serbji. Jestto fakt, wobec przewage polityczwiederiscy powinniby sikt, wobec ktorego panowie bylo można, ra anstryackiego, barona Tem nowego ambasadopolepsza, ze Austrya widzae fela stosunki sie podupada zoralnie i fizyezn jak jej stronnietwo drög 1 sposobów. Ale fizyeznie, chwyci sie nowych Sw halas wiedeniski, wraz z z interwo. Wazystek Temimela w sprawie monopoln soly mówia, dyplomatyczna monopoln soli, poparta, jak Kalnokiego-swiad.
czy, ze Austrya nie przestala jeszcze siẹ hudzic w sprawie serbskiej.

W prasie serbskiej rzadko bywa mowa o polakach. Smutne rugi w Poznańskiem i rozmaite inne sprawy tegoz rodzaju znajduja szezery odglos w prasie serbskiej, leez takich szezegolnych glos w prasie serbskiej, lecz takich szczegolnych
zdarzeń jest - na szczésie polakow - niewiele. zdarzen jest - na szezéscie polakow - niewiele.
W każdym razie skrzetnie notujemy dobre i zle glosy o nas w dziennikach polskich, jakkolwiek te dochodzą nas w malej ilosci. Natomiast sady wyroki wymysione, ktore nieprayjaciele biore zaraz za dobra monete, a uslużne telegramy roznosza je po świecie, raz po raz obijają się o nasze uszy i prasa serbska zapytuje sie nieraz, czy doprawdy tym polakom w Galicyi zależy na tem, doprawdy tym polakom w Galicyi zależy na tem,
aby rozsiewac o nas plotki i basuie. Tak nieaby rozziewac o nas plotki i basuie. Tak nieBalcaniques przeciw ©Dziennikowi Polskiemu;, z wyrzutem cierpkim i nawet grabjaískim, że wypisuje bezezelne klamstwa>-przyczem jego artykuly o Serbji nazywa elukubracyami aposied niego gatunkus, Rzeczywiście zdarza sie nieraz czytać w telegramach tego pisma, ze w Serbji nie ma bezpieczeństwa, że krốl Aleksander bedzie nie ma bezpieczeństwa, ze krol Aleksander bedzie
zrzucony z tronu, ze Karadziordziewicz powroci zrzucony z tronu, ze Karadziordziewicz powroci
niechybnie etc. Najgorsze ze wszystkiego to, że mniemane te wiadomości przedrukowuje prasa wiedeńska, a ztad powstaje poploch i serbskie papiery spadaja. Nawzajem gazety serbskie nogobniaja wnet zdarzenia podobne i zapytuja czesto: czego też ostatecznie chea od nas ci polacy? Przypuczezam, że niektóre organy galicyjskie sa $w$ tych sprawach mimowolnem echem tego, co wypisuja żydzi w Wiedniu. Dawalo sie istotnie nieraz boleśnie odezuć fakt, że ilekroć Wiedéf na nas krzyczal, tyle razy $i$ w prasie galicyjskiej walono na nas z gory. Dziwne to. Wiedeń ma w grze kapitaly lokowane w Serbji. A cóz ma Galicya zahypotekowanego na ziemi serbskiej? Nic wiecej oprócz dobrej starej slawy z czasów wypraw warneńskiej i wiedeńskiej, Wartoż dobro to tracic dla kilku jakichś kolących nowinek ezerpanych zazwyezaj z drugiej ręki?..

## Z POLITYCZNEGO ŚWIATA.

[Deklaraeye noworoczne: Wilhelma II, prezydenta rzeczypospolitej franeuzkiej, krôla Humberta, Tiszy etc. Wyjatkowo nfezadowolone z pokoju organy prasy: ©Koeln. Ztg it ePosts. Odprawa, dana im przez .Journ. de St.-Pétersb.; i Nowoje Wrenia, Zmiana ministeryalna w Madrycie i rozpomieckie].
Jest coś zwietrzalego w przemówieniach, któremi naczelnioy glównych państw europejskich powitali, rok 1890. Trudno zrozumieć doprawdy, jak niektórym panująym i mezom stanu starczy jeszcze ochoty na obracanie w ustach jednego wciąz frazesu o zwiększonych, zabezpieczonych lub utrwalonych widokach pokoju. Samemn więc chyba tylko Franciszkowi-Józefowi nalezy siȩ od dziennikarzy wdzięczność i uznanie, ze sie uchylil calkowicie od niesmacznej roli wyglaszania formulek, które z powodu swej jednostajności nalezałoby powierzyć odtąd staromodnym zegarom, wydzwaniajacym godziny w akompanjamencie rozmaitych piosenek kukulkowych, slowiczych, papuzich W Berlinie- spokójs, to raz; w Rzymie spokojj, to dwa; w Paryżu-«pokójs, to trzy. I zwazmy, ze wszystkie owe nowiny rozlegly sie niby na komende w samo poludnie 1 stycznia 1890 r .

Bylo jednakze i pare waryacyj w spło wialym tym temacie, które zapisać naležy. Wilhelm II przy przyjeciu ciala dyplomatycznego w Bialej sali palacu cesarskiego, nic zgola nie miał do zakomunikowania te legraficznej Agencyi Wolffa: uklonil sie za pewne, temu i owemu dygnitarzowi szepną © bon-jour, i wyjechal natychmiast do arse nału, gdzie nán oczekiwalí zgrวmadzeni do wódcy korpusów: Z wojskowymi cesarz niemiecki uczul sie swobodniejszym: powiedzial im slow pare, ale o czem, niewiadomo. Dziennikarstwo domyśla sie, ze nie zawieraly one nic szczególnego, skoro przez prase urzedową nie zostaly powtórzone; 0 wiele wszakze prawdopodobniejszem jest to, ze zaszlo ty niejakie odstepstwo od ogolnego hasla pokojowego: oszczedzono wojakom zdziwienia i glupiej miny, jakąby niezawodnie na ich twarzach wywolal wyraz spokojp, odbity od groźnych i ponurych scian arsenalu. Nieje-
den 2 weteranów 1866 lub 1870 r . mólby
byl powiedziec, odpasujac szable: cnie byto po co tu nas zgromadzaćs. Dopiero ks. Bis mark we Friedrichsruhe droga listowna otrzy. mal zawiadomienie, 2e cjest pokofj na świe cien ize simperator-Rex» serdecznie dzie kuje mu za to dobrodziejstwo i spodziews sie zarazem, ze dlugo jeszcze cieszyé sie be daie dobremi i wiernemi uslugami kanclerza. Nazajutrz *Nordd. Allg. Ztg» spalila te slowa cesarskie na wonne kadzidelko dla swego mecenasa ksiązęcego, dając do zrozumienia ze gdyby nie on, to ẃ gmachu równowagi europejskiej - zwlaszcza środkowej - juzby dziś cegla cegly sie nie trzymala.

Wystapienie prezydenta rzeczypospolitej francuzkiej odznaczylo się przedewszystkiem pompa niezwykła. Nie przypominamy sobie aby którykolwiek z poprzedników p. Carnot'e tak solennie otwieral rok nowy. W imienit ciala dyplomatycznego nuncyusz apostolski skladal zyczenia w wyrazach, któreby nawet Napoleona I rozpromienily: ©Szczerze zyczy my-powiadal nuncyusz - zeby Opatrznoses Boża po dawnemu ochraniala szlachetna waszą ojczyznę i zeby naród francuzki przy niewyczerpanej swej genjalności dorzuci w roku rozpoczetym nowe stronice do dziejów cywilizacyi powszechnejs. W odpowiedzi prezydent podziekowal•serdecznie za to uznanie, wspomnial o ceudach wystaws nie dawno zamkniẹtej i rzekł w końcu: «Przekonany jestem, ze wspólnemi silami, przy wspóludziale mocarstw i narodów, godnie to przez was panowie reprezentowanych, posuniemy w nadchodzạcym roku dalej wielka sprawe pokoju i postepus. Zalujemy bardzo ze nam telegraf poskapir szczególu: jaki w tej chwili byl wyraz twarzy ambasadora niemieckiego. Przyjemności tej-czy tez̀ może nieprzyjemności - oszczędzil traf takze p. Morenheimowi, ambasadorowi rosyjskiemu w Paryzu, który nieco przedtem zapad byl na influencye. Chorego odwiedzil w pare dni potem minister spraw zagranicznych Spuller $i$, jak zapewnia depesza, speedzil u niego póltory godziny na gawedce, jeśli nie o pokoju, to przynajmniej w pokoju, ktorego p. Morenheim dotąd nie opuścil.

We Wloszech noworoczne enuncyacye króla Humberta nie obyly sie bez jednego z tych figlow, o ktơre bardzo dziś latwo w wygorzalej ziemi dawnych murarzy, weglarzy i innjch tego gatunku spiskowców. O godz. $5^{1 / 2}$, w chwili wlaśnie, gdy w Kwirynale skończyly siẹ przyjecia i goście sie rozjezdzali, jakieś indywiduum rzucilo pod same wrota palacu puszke blaszana z zapalonym knotem i samo ucieká zaczelo. Zbrodniarza niebawem pochwycono, wśród niestychanego zgielku i oburzenia ludu, knot zgaszono nie bez gotowości ofiarnej, lecz co do puszki-okazala sié ona na szczéscie pusta. Psotnik oznajmil, ze pragnąl jedynie rozgłosu , ażeby módz poskaržyć siẹ na ministra oświaty za to, ze go do szkór nie przyjeto, czy tez z nich wyrzucono. Poważniejsza i bez porównania smutniejsza przygoda spotkała natomiast króla belgijskiego. W wigilje nowego roku opuścil on swa rezydencye w Laacken, udając sie do Brukseli. Tymezasem w opróznionym palacu wybuchnal popo ludniu 1 stycznia pozar, który do cna zniszczyl wspaniałe zbiory i galerye królewskie. W plomieniach zginęla guwernantka młodej księzniczki Klementyny. Wskutek tej kata strofy przyjecie noworoczne mușialo byé od wolane. Wspomnijmy tez przy sposobności o pewnym incydencie przyjecia, jakie sobie z okolicznosci nowego roku sprawil prezes gabinetu wegierskiego p. Tisza. Przyjmowal on deputacye stronnictwa liberalnego, która go solennie zachẹcala do wytrwania na raz obranem stanowisku i nieopuszczania ligi śródkowo-europejskiej. P. Tisza klanial sie, dziekował i w zapale krasomówczym powiedzial: snigdy, przenigdy nie cofne sie przed niesumienną... wiekszościąs. Ostatni wyraz jest niechybnie blednym z winy jesli nie telegrafisty, to zecera, skladajacego ten ustep gazety, $z$ której wiadomośc te czerpiemy. Powinno byc: smniejszóćs, chociaz bynaj zali za bardziej zaslugujaca na kwalifikacye eniesumienności, niźli obecną liberalna wiekszosć parlamentu wegierskiego.

0 piatem czy szóstem wielkiem mocarstwie europejkkiem, ktơrem jest dziennikarstwo, niema co 1 mówić: obebbia ono pokōj na rozmaite tempa od lat kilku. Znalazly sie przeciez dwa pisma, które podzíśzień nie ulegly w zupelności glosowi opinji publicznej. Pismami temi sa: «Koeln. Ztgs i berliniska ePosts. Pierwsze z nich zamieścilo niedawno jakaś korespondencye z Petersburga, zapowiadajaca niepewność i chwiejnośC sytuacyi ogólnej; drugie zaśs z milczenia Rosyi w sprawie bulgarskiej wysnulo wniosek, te enie jest to bez kozerys. Gazecie koloń skiej szezegolowo 1 dobitnie wylaszczyl zaraz «Journal de St-Pétersbourgs, ì bredzí, gdyz zadne historye tego rodzaju, co podane przez jej korespondenta, nie mogly i nie moga miec miejsca w Najdostojniejiszej Rodzinie Najjániejjzzego Cesarza Wszechrosyi. Zaś co do hypotez berlíńskiej *Posty, trafnie zauwazylo «Now. Wr.s; ze na jej zly humor nietyle wplynelo status quo w Bulgaryi, ile zmiana onego na Pomorza baltyckiem. Ze swojej strony organ p. Suworina zaznaczyl, ze jesfi Europa naprawde zyczy sobie spokojn, w takim razie Petersburg z pewnością nie nadeśle jej nic takiego, coby urzeczywistnieniu siẹ tych pragnień stanẹlo na zawadzie.

Tyle slow na zamkniecie r. 1889. Z dziedziny faktów jest do zaznaczenia jedynie dwa: w d. 3 stycznia ministrowie hiszpańscy zlozyli swe dymisye w ręe Sagasty, zas w d. 4 stycznia rozpoczely sie w Wiedniu narady nad ugodą czesko-niemiecka $i$, 0 ile sadzic godzi sie z pierwszych posiedzeń, sa na dobrej i pozadanej drodze.
J. T. $\boldsymbol{H}$.

Wiadomości polityozne.
Francya. Tak ewana Liga patryoto wz obchodzila w tym roku doroczne swe swieto, przypadajace w dzien owiąt Bozego Narodzenia, znacznie skromuiej niz lat poprzednich; jako stowarzyszenie ozwiązane, odbyla ona swe zgromadzenie pod postacia wieczorka mnzykalno-dramatycznego, na ktorym nie bylo weale mowy o polityce; w chorze spie-
wakow znajdowal sie Deroulede iz tego powowakow zanjowal syie pree bulanzystow jako artysta; du oklaskiwany byl przez bulanzystow jako artysta,
pomimo ze spiewal glosem ochryplym od swiezo przebytej influenzy. Slawny A s zinow przybyt do Paryza z zamiarem wytoczenia rz, nu procesu w kwestyi wynagrodzenia za szkody, poniesione przy ekspedycyi na pobrzeze afrykańskie.

Niemcy. .Hamburg. Cor., dowiaduje siȩ ze źródel, podawanych za wiarogodne, ze na przysziej se. syi paylamentu niemieckiego rzad zazảda nowych
kredytow na potrieby wojskowe tym razem chodzi kredytow na potrzeby wojskowe; tym razem chodzi jedyuie o nowe uekwipowanie armji, a mianowicie o usuniecie mundurow o kolorach jaskrawych i zaprowadzenie mundurów przewaznie szarych i blekitnawych. Dzienniki polurzedowe i prywatne wielkiemi pochwalami przyjely noworoczne przemówienie p. Carnot'a; \&Nat. Ztg, oświadezyla nawet, ze nie jest wcale nieprawdopodobnem stanoweze porozumienie sie Francyi z Niemcami.

Austro-Wegry. Polurzedowe pisma wiedeniskie omowily noworoczue przemówienia bez zbytecznych uniesieì Zgadzajac sie, ze na pólwyspie Batkaískim namiétnosei przyciehty nieeo, sadza, one jednak, ze niema zadnej nadziei na umuiejszenie brzemienia cięzarow wojskowych, przytlaczajacych dobrobyt lndqw europejskjich, , Fremdenblatt, polozyl szczegolny uacisk na oswiadezenie Tiszy co do niezlomnozci potrojnego przymierza mocarstw Europy irodkowej Jednoczésuie organ Kalnoky'ego zawiadomil, ze rzą serbaki przesłat gabinetowi wiederiskiemu podzięko wanie za posrednictwo w kwestyi monopolu soli. Laiderbank oglosil; ze w d. 15 stycznia rozpoezna sie zapisy na akeye nowej, pozyezki balgar8 ki ej. W dniu 4 stycznia cesarz Franciszek-Jozef ozdobit swojego ambasadora przy dworze petersbur kim, hr. Volkensteina, orderem $Z$ lote go R ana.
Serbja. Celem pokrycis wydatkow, Serbja. Celem pokrycia wydatkow, polaezonych z pryejsciem zarzadu kolei zelaznych i monopolu sol Wrece rzadu, zaciagnieta ma byé poz y ezkaza graniczaa, ktorej realizacye obejmie wiedeniski Lânderbank.

Rumunja. Na posiedzeniu izby deputowanych w d 2 styeznia minister spraw zagranicznych, odpowiadajac na interpelacyę jednego $z$ ezfonk $6 w$ w' przedmiocie ogolnej sytuacyi europejskiej, oznajmit, ze cpokoj jest wszedzie i przez wszystkich pozą dany, lecz gdy na nieszczefcie wojna stanie się nieunikniona, rząd odwota sie do opinji narodn i kwestya pokoju lub wojny rozstrzyguieta zostanie jednomy $61-$ nie (?). W kazdym razie, dodal minister, niepodleglose kraju warta jest tego, by dla jej obrony obyWatele niesli swa krew i swoje mignie w offerze. rych niezawislosc zaharniol Beena i szwajearya, ktoich neatrainem, czynia olbrzymie póswiecenia na rzeez
uzbrojeri.

## WIADOMOSCI URZEDOWE.

## Rosporzqdzenie ministra sprass wesonetranych z dnía ${ }^{-15}$ grudnia 1889 r.

Zwatywszy, ze exasopismo * Wiestnik Jewropy * W Calym szeregu swoich artylkuliow stara sie poW calym szeregu swoich artylculow stara sie potepiad wazniejsze frodki, przez rzad przedsiebrane, artykuiy zas W. Soiowjews CZarysy z dziejow samopoznania rosyjsinegoz (soczeriai iz islorji russhano sognanjas), podane na lamach tegoz wydawniobwa przez rozdrazniajaca krytyke, w ymierzona przeciwko cerkwi rosyjskiej i panstwu w daiejowym ich rozpodkopujq szacunek wzgledem ich podstaw i w ogolnosei względem narodowosei rosyjskiej, minister spraw wewnetrznych na gasaixie art, 144 ngt o censpraw wewnẹtrznych na zasaazie art. 1846), zgodnie zurze (Zbior praw t. XiV, wyd. r. 1886), zgodnie
oraz z orzeczeniem rady zarzadu glownego do spraw prasowych, postanowit: udeielić powyzszemu ezasoprasowy pierwaze ostrzezenie w osobie wydawcy jego redaktora rzeczywistego, radey stann Michalas Stasinlewicza.

## KRONIKA WARSZA WSKA.

+ Warszawa i Lublin. sMoskewskija Wiedo mostis podaja korespondencye, pedpisana cons, opisującą wrażenie, jakiego korespondent doznal, przebywając świeżo w Warszawie, a następnie w Lublinie. Pierwszą znalazl korespondent nie do poznania po 28 latach niewidzenia; calkiem wydala mu się zmienioną: jezyk niemiecki slyszal pomiedzy wszystkimi żydami cywilizowany. mi, pomiedzy robotnikami w warsztataeh, na ulicach i w sklepach, zauważyl też odbyt książek niemieckich. Dziwią korespondenta miejscowe niemieckie Vereiny, kluby i t. d., jednem slowem, znalazl on wszystkie cechy zwycięzko już i spokojnie rozsiadlego germanizmu. Przeciwnie rosyanie, jak zauwazyl korespondent, w sklepach mőwią zawsze po polsku; książek resyjskich mowia zawsze po polsku; ksiązek rosyjskich
$\mathrm{w}^{e}$ księgarniach miejscowych wcale niema, zadnych zaś instytucyj rosyjskich, opróez wyrẹdznialego klubu, niema. Po drodze do Lublina, jadąe d. z. nadwiślańska, korespondent nie mógl z okien wagona dojrzeć žadnej cerkwi prawoslawnej aż do samej Nowej Aleksandryi (Pulaw); twierdzy Iwangorodzkiej korespondent nie liczy, jako siedziby wojsk skoncentrowanych. Lablin znów wydal sie korespondentowi miastem ultra-polskiem, propagającem skutecznie dążności polsko-katolickie. Dziwi korespondenta, że miasto to, «niegdyś ruskies, posiada seminaryum katolickie, liczy aż 35 księžy, ma miejscowy polski organ prasy; gorszy go niezmiernie, zie personel urzẹdniczy, zwlaszeza tez administracyjny, jest tam przewaźnie polski, wreszcie gniewa go, że tam stoi pomnik na pamiątee unji Polski z Litwą, wzniesiony, jak mówi, przez samych rosyan. Korespondent uwaza Lablin za siedlisko i źródlo wszelkich przeszkód do utrwalenia prawoslawia pomiędzy bylymi unitami i dochodzi do wniosku, ze aopóki Lublin oddzialywac nie przestanie na ءRuś chelmską, dopóki utworzoną nie zostanie oddzielna gubernia chelmska, zlożona z powiatów okolicznych, zaludnionych przez rusinów, dopóty sprawa rosyjska pomyslnis w tamtych stronach isc nie będzie.


## LISTY Z PROWINCYI.

Plock, 18 grudnia.
[Historya pewnej omylki referatówej, sprostowanej obecnie].
$\square$ Poruszaliśmy tu kilkakrotnie sprawe zabezpieczenia materyalnego plockiej szkoly miejskiej 4-klasowej z 6-letnim kursem. Sprawa ta, jako dotycząca bezpośrednio zakładu naukowego, utworzonego przed dwoma dopiero laty pod naciskiem bardzo naglącej potrzeby, zainteresowala wszystkich plocczan, a w pierwszym rzedzie rodziców dziatwy. Zainteresowanie to latwo sie tlomaczy wyniknięciem kwestyi pienięznej, stanowiącej niemal samodzielnie o bycie lub niebycie niezbẹdnie dziś u nas potrzebnego zakladu.

Kiedy w styczniu b. r. obywatele, kupey i co wybitniejsi mieszkańcy Plocka zadecydowali na zwolekem przez prezydenta miasta, $z$ woli p. gubernatora, posiedzeniu, zo od warunków, na jakich szkola miejekca uzyskala pierwotnie sankeye wladzy wyzszej, nie odstapia, t. j., ze zadaja pozostawienia calego fundusza wpisowego na pokrywanie W pewnej czéci etatu, nie zgadzaja sie zaś
na przeznaczenie takowego na especyalne,
zwierzcinośd zakladu)-pan rad̨ca rzadu gubernialnego, referujac te decyzye dla przeslania jej do okregu naukowego, eprzez omylkes dal w swym referacie do zrozumienia, ze plocczanie zgodziliby się mozé oddat czésé awpiso vegos, do którego rości pretensye zarzad szkoly. ©Omylka> ta wywolala nieporozumienie pomiẹdzy warszawską kuratorya a tutejszym rzadem gubernialnym, a bezpośredniem jej nastepstwem stalo sie zapytanie, uczynione przez pierwsza drugiemu: ile mianowicie mieszlkańcy Płocka na nowozalozona szkole coroeznie placić droga skladki sie obowiazuja?

Dla udzielenia kategorycznej na to odpowiedzi, zaszla potrzeba bezzwlocznego zasiagniẹcia zdania samych mieszkańców. Zaprosila tedy municypalność nasza areopag plockich cojców miastas w koñcu paźdriernika, w celu naradzenia siè $z$-nimi nad treścią owej odpowiedzi. Kilkadziesiąt osób, pilniej sie zajmujacych potrzebami i zyciem. wewnętrznem naszego spoleczeństwa, stawile sié do apelu; przybyli równiez na sesyépan naczelnik dyrekcyi nankowej. Stefanowicz i niedawno mianowany radca wydziału administracyjngo rządu gubernialnego Willenek. obaj w charakterze przedstawicieli, wladzy, Po wyluszezeniu pytania zgromadzeni oświad= czyli delegatom to samo, co juz dwukrotnie przedtem wyrazili, dodając pobozne zyczemie, by wladza przyjela i uwzglednila uchwaeq powzieta bez zmiany. Wówczas p. naczelnik dyrekcyi naukowej zwrócił uwage obradujących na pewiẹkszenie siẹ wdwójnasób niemal liezby uczniów w kl. I sakoly miejskiej, do której sam istotnie polecit przyjmować, ku wdziéczności rodziców, wszystkich zgłaszających sié w tym roka malców odpowiedniego wieku, i položyl nacisk na wynikla ztad potrzebe dodania pomoenika nauczycielowi klasy pierwszej, co peciagnie za sobą koszt 450 rs. Proponowal zatem dalej odstapienie choć polowy sumy, osiaganej z oplaty szkolnej, na zaspokojenie tego niezbędnego wydatku.

Obliczywszy, ze polowa ta jeszeze znacznie przewyzszalaby owe potrzebne 450 rs ., po krótkich debatach zdecydowano się świezo doplacać corocznie tẹ kwote oddzielnie, nie zmieniajace swego poprzedniega postanowienia co do swpisowegos. Na tem tez̀ ostatecznie stanęlo. Spisano rezultat obrad, stwierdzony podpisami bioracych w nich udzial, i przeslano takowy do kancelaryi okregu naukowego. Ze zaś tym razem uniknieto zapewne w referacie «umylkis-mamy wszelka podstawe do przypuiszczoń, ze wkrôtce nastapi rozstrzygnięcie na korzyść mieszkańców Plocka.

Witimir.
Wilno ${ }_{2} 23$ gradnia.
10. Towaraystwie lekarskiem. Sprawy magisistrata. Zamkn. kasy zastawowej. Zaklad p. Drozdowskiej].
$\square$ Dzień 12 grudnia stanowi epokẹ w dziejach wileńskiego Towarzystwa lekarskiego; jestto rocznica zalozenia go (1805) przez slawnego profesora wszechnicy wileńskiej Józefa Franka (lokal w gmachu po-uniwersyt.). Obchodzilo ono w d. 12. grudnia 1855 I. 50-letni jubileusz swojego istnienia (prezesem był wowezas prof. Adamowicz), a w r. b. 12 grudnia, po dokonania nowych wyborow, przewodnikiem Towarzystwa na miejsce doktora medycyny Adolfa Majewskiego zostal rz. r. st. Klem. Erbstein, gubernialay inspektor tutejszego urzędu lekarskiego. Bibljotekarzem Towarzystwa pozostaje znany nasz uczony, dr. Józ. Bieliński.

Magistrat ma wkrótce wydać obowiąujące postanowienia o sprzedazy margaryny, oraz zaprawianych nią artykulőw zywnosci maślana bowiem ta parodya i u nas coraz szerszy zbyt znajduje ; do ubieglego października sprzedawano jej w Wilnie do 60 pudów miesiecznie. Jeszcze to nie tak wieler obejrzeliśmy sie jeszcze w pore. Doniosle rów niez znaczenie ma sprawa powigkszenia stra2y ogniowej, której względna niemoc okazal taki np. wielki pozar na Eukiszkach. Do ogolnej liczby strazników 60 ma przybyć 10 , do 15 beczek-jeszcze 3 , do 4 pomp-jodna;
strazy ( 10 osób, 3 beczki, 1 pompa) na dalekim od miasta i w czasie wiosennych powodzi calkiem odcietym od niego Antokoln. wodzi cakiem pozicyi waznym jest nakaz rieszczenia na czapkach strózón kamiemicznych blach z oznaczeniem N-ru domu, przy ktorym zostaja! w ezasie wypadkow pray kelr będzie to strazników wyróznialo z wierzchu od rabusiów.

Pisalem niedawno w eKrajus o zydowskich kasach zastawowych w. Wilnie; otoz swiezo w jednej z nich (Adelskiego) dopatrzono siẹ W. operacyach nieprawidłowości i z rozporzadzenia administracyi zaklad zamkrieto.

Z zakresu instytucyj pozytecznych wspomnialem byl dawniej o pracowni p. Drozdowskiej. Kierowniczka jej oglosila świezo program wykladow juz sie rozpoczynajacych. W liczble przedmiotów znajdujemy nastepujace: zegarmistrzowstwo, rekawicznictwo, introligatorstwo, koronkarstwo. Szezésé Boze dobremu początkowaniu.

> Let-slaw.

Niemenozyn, pod Wilnem, 19 gradnia. (Kosciol i parafja. Targi. Obszar gminy. Okolice. Bora Pilikaina I zaby. starodawne).
$\square$ Miasteczko to nasze polozone jest o 3 mile od Wilna, na trakcie glównym, wiodacym do Swięcian. Byl tu ma się rożumieć i nieodzalowanej pamięci N. Orda i w rysunku czestc. miasteczka wraz z kościolem uwiecznil, aczkolwfiek po blizszej znajomości z miejscowościa, móglby ja mozze w więcej nieco malowniczy sposob przedstawic. Wielki murowany kościol tutejszy nalez̀y do najpierwszych światyń katolickich na Litwie (fundacya Jagielly 1387) odnowiony w roku 1842 przez parafjan, których liczba (po przyłaczeniu parafji Podbrzezkiej) dochodzi obecnie niemal do 10 tysiecy dusz. Proboszcz ks. Szymkiewicz Józ. (od r. 1876) ledwie się uporac mógł z rzadami swemi, dostawszy dopiero od 1 listopada b. r. młodego wikaryusza w osobie ks. Henryka Bolcewicza. Swiatynia (jedyna tu, oprócz bóznicy zydowskiej) ma za patrona św. Michala, jest dobrze utrzymana, a prócz wybornego organu, pochodzacego z, katedry wileńskiej, posiada piękne obrazy, malowane przez Róze Parczewska (zm, przed 30 z góra, laty) parafjanke kościola z tej samej rodziny pp. Parczewskich, którzy slyna na Litwie jako znakomici gospodarze rolni, obsypywani na wytawach medalami.

Miasteczko samo pomimo mnóstwa 2ydow, jest dość schludne i przyzwoite, samiemi niemal tylko drewnianemi domami zabudowane, sklepiki i sklepy jedynie zydowskie. Siedziba «kancelaryis wlościańskiej razem ze szkolamurowana. Miasteczko nie mialo dotą zadnych wiekszych targów; a dopiero w roku bleżącym stało sié wazne dla wlościan okolicznych udogodnienie: zezwolono raz w tygodniu odbywać targ na bydlo, a jest ono teraz dośc drogie (np.cena woluod $20-30 \mathrm{rs}$.), z czego się cieszy biedne wlościaństwo tutejsze.

W miasteczku Niemenczynie, zarówno jak i w blizszych jego okolicach, uzywany jest jezyk polski; rzadka chata (wsi niema takiej), gdzieby jeszcze, niby na wysepce tutejszego morza, ntrzymal sie jezyk litewski; mlodziez nawet, kóczaca szkoly ludowe, nie rada wypierać sie polszezyzny. W parafji wiele mozna wynotowad prowincyonalizmów i oryginalnych zwrotów jezykowych.

Pod samym Niemenczynem, na drodze do wsi Ragana, wznosi sie nad rzeką w ladnem poozeniu góra zw. Pilikalnia (od niej miano wziela i sasiednia wioska); będzie to jeśli nie grodzisko prastare, to przynajmniej olsrzymia mogiła, zaslugujaca na to, aby ja sie ona miejscamilogowie zbadali. Osypuje solo niej na skemi; nierzadko natrafic wtedy Tutaj i w okorupy od urn z ornamentyka. Tutaj i w okolicach w ciagu lat czterech zebraliśmy przeszlo sto rózny lat czterech
glównie z epoki kabytkow, we sa paciorki kamiennej; osobliwie ciekaladnie paciorki z gliny a nawet kamienia czyki lane, uzywane jako ozdoby mamy kobiece.

Minak lit,, 17 gradnia.
[Bazar tegoroczny. Zima bezśniezna. Przyszły gmach szkoly realnej. Zgon Szokalskiego].

Zapowiedziany oddawna bazar na rzecz Towarzystwa dobroczynności dobiega juz̀ swego kresu; w przyblizeniarmozna juz obligo kresu; w przybizenia alozna juz na nim zarobia ubodzy. Nie zdaje siẹ nam, by z tego źródla wplynęlo więcej nad poltora tysiąca czystego zysku. W stosunku do lat poprzednich, jestto rezultat skromny i dlatego to w roku przyszlym juz bazarn mié -prawdopodobnie - nie bedziemy. Obecny jest trzecim z rzedu, a za kazdym razem dochód czysty sie zmniejiszal: w r. 1887 osiagnięto około pięcin tysięcy rubli, w zeszlym zaledwie dwa tysiące; ztąd zachodzi obawa, aby w roku przyszlym bazar nie narazil na straty Towarzystwo dobroczynności, które, posiadając zasoby zbyt skromne, nie moze wystawiac sie na ryzyka. Jednakze, gdy z, tego źródla Towarzystwo dobroczynności nie bedzie mialo wplywów w przyszkości, zachodzi pytanie, czy sie nie zachwieje calkowicie byt tej pozytecznej instytucyi? Upaść moze przedewszystkiem kuchnia tania, istniejąca przy Towarzystwie a utrzymywana z sum bazarowych. Nie wątpimy, ze obecny zarzad dobroczynności w osobie wice-prezesa p. Ottona Bogdaszewskiego, zawczasu pomysil, o wynalezienia nowego źródla dochodu; w kazdym razie smutna to rzecz, ze nawet $w$ zakresie uczuć i czynów milosierdzia spostrzegać siẹ u nas daje tak wielka niestalość i zmienność. Ale dodać należy i to, ze od pewnego czasu o mińskiem Towarzystwie dobroczynności krazza niekoniecznie korzystne wieści. Odką p. Stefan Gąsiewski zrzekı siẹ obowiązków gospodarza, jego nasteppca nie moze go nam jakoś zastapić... Przyszle wybory na te godność byé moze czego innego dowioda.

Zima, labo juz zawitala do nas w postaci mrozów, to jednak bez śniegu wygląda dziwnie. Komunikacye cierpia na tem najfatalniej, a brak dowozu do miasta wplywa na zwyzke cen prodnktow najpierwszej potrzeby. Ryba tylko jest niedroga, jako dowozona koleja $z$ Libawy.

0 odbudowaniu gmachu szkoly realnej, ktôry ulegı pożodze w lecie, ludzie zaczynają juz coś niecoś przebakiwać. Spodziewano siè znaczniejszej oflary od jednego z poblizkich ziemian, lecz, jak dotąd, zdaje sie to być zludzeniem. Miasto przyrzeka przyjséce z pomoca, skarb takze przyrzek podobno wyasygnować pewna, kwote, a ofiarność publiczna reszty dopelni. Obecnie szkola realna mieści sie prowizorycznie w domu pana Swiecznikowa, nie odpowiadajacym temu przeznaczeniu.

Wielkie, wrazenie sprawila nagła śmierć dyrektora gimnazyum klasycznego Szokalskiego, który zaledwie w r. b. obją1 ten urzą, przybywszy z Kowna. Zmarly byl synowcem czcigodnego profesora uniwersytetu warszawskiego okulisty Szokalskiego, ale sie roznil z nim nietylko w kwestyach wyznaniowych lecz i w przekonaniach. Szokalski nie cieszyl siẹ w Kownie opinją przychylną; u nas znów nie mial jeszcze czasu dać się poznać.

Serrus.
Kamieniec pod, 2 grudnia.

## [Sprawozdanie Towarzystwa dobroczynnosci].

$\square$ W dniu 26 listopada st. st. odbylo sie w salonach pani gubernatorowej ogolne zebranie czlonków podolskiego Towarzystwa dobroczynności. Najpierw wyshuchalismy krótkiego sprawozdania z czynności zarzadu, a raczej tylko $z$ obrotu sum $w$ roku ubiegłym od 10 lipca 1888 do 10 lipea 1889. Przytoczymy glówniejsze cyfry.

Dochód: oplata od stowarzyszonych (najmniej po 3 ruble rocznie od kazdego, bez rôznicy plei i wyznania) - 710 rs ., oflary od róznych osob 301 rs .83 kop . (w tej liczbie od ksiedza Batorego z Tynnej 65 rs. i od obywatela Emeryka Mańkowskiego rs. 25); skiadka w kluble szlacheckim zamiast wizyt Swiatecznych 212 rs .50 kop .; loterya fantowa, dwa koncerty, spacer publiczny, pro-
kowy wplyw od bileto $t$ teatralnych 2,172 rs. $49^{1 / 2}$ kop., zapomoga z kasy miejskiej 150 IS . i z sum koszernych (skorobocznychs rs, 1,500; zwrot z kwoty wypozyczonej 186 rs .; razem pominąwszy liczby drobniejsze - rs. 5,256 kop. $22^{1 / 2}$. Wydatki: pensya dla 107 ubogich 1,995 rubli; wspomozenie jednorazowe dla 112 nêdzarzy $559 \mathrm{rs} .9^{1} / 2$ kop.; pogrzebanie 18 biedaków 104 rs.; poszczka zubozalym 235 rs.; utrzymanie dwóch etanich kuchnis: chrześcjańskiej i zydowskiej, oraz aprzytulkus dla starców, opal i udzielenie bezplatnie 11,111 calych obiadów, 16,415 dań osobnych potraw i 7,901 kawalków chleba-3,417 rs. 89 kop.; z dodaniem do tego innych kwot pomniejszych, utworzylo sie rozchodu w ogolności rs. 6,382 kop. $96^{1 / 2}$.

W przeciagu roku minionego wydano z «taniej kuchnis chrześcjańskiej za gotówke 12,513 obiadów, wartości $1,001 \mathrm{rs} .6 \mathrm{kop}$. i nieplatnych obiadów za pozwoleniem za-rzadu-13,880, na sume 971 rs. 60 kop. $Z$ kuchni zaś zydowskiej dano 24,674 objadów na sumę 554 rs .66 kop . W \&Przytulka ? Towarzystwa dobroczynności mieści sie obecnie 16 katolików, których utrzymanie kazdego przecieciowo kosztaje miesiécznie po 4 rs ., gdyz aprócz codziennych obiadow z «taniej kuchnis, po 3 funty cukru na osobe co miesiąc i po cwierci funta herbaty, otrzymuja oni wsparcie na odziez, tudziez mają opal i świátlo.

Kapital zapasowy Towarzystwa wynosi $7,116 \mathrm{rs}$. 51 kop., z których ogolne zebranie na wniosek przewodniczącej pozwolilo zarzadowi wziać wrazie ostatecznej konieczności do tysiąca rubli sposobem pozyczki. Nadto ogólne zgromadzenie stowarzyszonych zatwierdzilo odezytanią ustawę o prawach i obowiązkach osob, znajdujacych sie stale w \&Przytulku>; orzeklo otworzyé schronienie nocne dla zostajacych chwilowo bez dacha; wybralo ośmiu czlonków do zarządu na miejsce tych, którym uplyną termin trzechletni (wszystkich razem jest dwunastu); wyznaczylo komisye rewizyjna dla sprawdzania sum; oglosilo przez aklamacye czlonkami honorowymi Towarzystwa za szashugis: bi skupa miejscowego, oraz pozostawionych nadal na swych posadach: prezesa (pani gubernatorowa), skarbnika i sekretarza zarza. du; wreszcie polecilo umieścié w sali jadal. nej «taniej kuchnis, na dowód uznania gorliwej czynności, portrety przewodniczącej ksiedza-proboszcza Antoniego Dubisza-Kraczaka, opiekujacego sié wylạcznie i z wzorową wytrwalością tą skuchnią, i «Przytułkiem», pomimo doznanych nieraz zawodow i przykrości, obok powszednich trosk, klopotów i dośé skomplikowanych rachunków.

Zyczyć wypada, aby i inni czlonkowie odnowionego cokolwiek zarzạdu energiczniej przyczyniali się do rozwoju Towarzystwa zbieraniem ofiar, urządzaniem widowisk, zachecaniem znajomych swoich do zapisywania sie na liste stowarzyszenia, rozsylaniem odezw z egzemplarzami ustawy Towarzystwa i dorocznych sprawozdań-do wlaścicieli ziemskich, duchowieństwa obu obrzadków, lekarzy, adwokatów, urzednikow , przemyslowców i wogóle do ludzi zamożniejszych w calej guberni, skoro spręzystsza tylko niz dotąd ruchliwością, i zapobiegliwością można uniknạć powtórzenia się niepoządanej zapewne przez nikogo przewyzki rozchodu nad dochodami, wzmocnić zamiast oslabiać fundusze Towarzystwa, rozszerzyć jego działalność, tak potrzebna i pozyteczną-nietylko w grodzie gubernialnym ale i na prowincyi, przez otwieranie stopniowe wydzialow zarzadu w miastach powiatowych Podola, by tym sposobem wyświadczać dobrodziejstwo milosierdzia coraz liczniejszym rzeszom biedaków naszych, nie mogacych zapracować na wlasne utrzymanie. Wszak osôb litościwych ze środkami materyalnemi jeszeze niebrak u nas; trzeba tylko je wyszukać i zakolatać do ich sercal...
R. $P$.

Wolyñ, 23 gradnia.
[Jak sie u nas podzisdzieni obchodza swięta Bozego Narodzenia?).
$\square$ Niepodobna zapelniać listow z okolic naszych samemi tylko skargami na nieuro-
dzaje ina zle i ciezkie czasy, gdyz ciagle dakie jeremiady moga w końcu znuzyc i zakiecierpliwić czytelnika, ktôry przeciez ma dosé i wlasnej swojej biedy. Ze wzgledu przeto, ze nie samym wszak tylko chlebem czlek zyje, przypatrzmy siè z okoliczności nadchozzacych świat Bozego Narodzenia, jak ludnosé miejscowa zachowuje dotąd starozytne wiateczne obyczaje.

Chlopi tutejsi wyznania wschodniego nie skorzy sq do inowacyj. Prastarym obyczajem obchodza oni wigilje kolacya postna na oleju, przy której koniecznie figurować musza solone suche sandacze, pieczone knysze z kapusta i ikutja> z makiem. Resztki tej ostatpusta reaja w koncu wieczerzy pod strop nizkiej chaty i ztąd wrózą o urodzajności przyszlego roku.

Na drugi dzień świąt lud zwiedza dwór i sasiednie chaty z kolenda spiewana. Obdarzani bywaja zwykle knyszami, czestowani wódka i dostaja po kilka groszy do rẹki, co stanowi niemaly zarobek w czasie świątecznym. W niektórych miejscowościach domorosili muzykanci wiejscy z cymbalami, skrzypcami. przy akompaniamencie bebenka, chodza, takze z kolenda, przyczem, oprócz swych wlasnych, ruskich kolend, śpiewaja tradycyonalna piésí *W zlobie Iezy, lub ¿Zagrzmiała, runela w Betleem ziemias. Rozochociwszy sie zaś we dworze poczestunkiem, rżną, od ucha swe szumki kozackie lub skoczne mazurki, przy których dźwięku czeladź dworska ochoczo skacze po sieniach i izbach czeladnych, a nieraz, za pozwoleniem paístwa, to $i$ w innych pokojach.

Na Nowy Rok chlopaki ze wsi obowiazkowo przychodzą do dworu dla dopelnienia odwiecznego obrzedu gminnego, który na tem polega: wychodzacym do sieni, panu lub pani, rzucaja pod nogi rozmaite ziarna zboza, trzymane w zanadrzu,-przymawiajac przy tem tradycyonalna zwrotke, winszujaca urodzajow w tym roku: \&Sijsia, rodysia, zyto pszenycia - wsilaka pasznycia, na szczast'je, na na zdorowle, panam, taj $i$ namı. Nareszcie, w świetto Trzech Kroli, w czasie solennego poświecenia wody na stawie lub rzece, wszyscy śpieszą nabrać w naczynia lub butelki tej świezzo poświẹconej wody, przynosza ja do domu, gdzie ja pilnie przechowuja, jako środek zaradczy od wszelkiej choroby i zarazy bydla.

Zbytecznemby bylo dodawać, ze w domach naszych tradycyonalnie zachowuja sie stare obyczaje, przywiazzane do nadchodzacych uroczystósci, a zatem: siano pod obrusem i snopek w kacie jadalni, pozostajace na miejscu od samej wigilji do Trzech Króli. Co do wieczerzy wigilijnej - obyć sie ona nie moze bez migdalowej zupy, bez karpia na szaro, bez kutji i t. p. 0 pólnocy nastepuje wyjazd na pasterke.
J. D. K.

Odesa, 21 grudnia.
[Nasze czytelnictwo].
$\square$ Zamiast charakteryzować w slowach ogolnych tutejsze towarzystwo polskie, podam tym razem jego charakterystyke pośrednia, a to za pomoca odpowiedzi na pytanie,
co tez my mianowicie czytamy? Ulozylem co tez my mianowicie czytamy? Ulozylem nych, a wiec prawdopodobnie i czytywanych w Odesie. Zaczynam od dwóch wiekszych. souryeróws, z ktorrych kazdy posiada u nas po dwudziestu kilku odbiorców. Ztąd wniosek, ze dośc lubimy strawe lekka, a informacye szybkie. Lubiny nadto i ploteczki, a jednak w jednym tyery Poranny s przychodzi do nas w jednym tylko egzemplarzu, ale to chyba dla tego, ze dugo spać lubimy. I wazniejsze rzeczy od eKuryerka, przesypiamy.
Z dwóch naszych ilustracyj ©Tyg. IIustr.? mawoch naszych ilustracyj «Tyg. Ilustr.s
ma 27 , a \&Klosy, 10 amatorów. ©Wȩdrowiecs roznamietnia wyobrazenie 9 przyszlych albo niedosztych podróznikow. 17 rodzin poczeiwych i tkliwych zachwyea sie co ty-
godnia Kosciolami godnia eKosciołami i kościolkamis, sPlacza-
ca dzieweczynka. ca dziewcyykas, eSmiejacym sie chlopczy-
kiem, i rozmaitemi okazami bardzo dzikich i bardzo niezwyczajnych zwierząt... w' \&Bie-
siadzie Literackiejı. Tylomaz numerami zasiadzie Literackiej». Tyiomaz numerami za-
spakaja \&Echo Muzycznes nasze potrzeby estetyczne i aspiracye artystyczne. Muzyka grasuje wírod nas dość silnie, teatr polski i amatorski zbiera publiczności sporo. Gdyby jeszcze बEchos zechcialo szerzej uwzględniać dzial choreograficzny, bylibyśmy juz z niego zadowolonymi najzupelniej. Dziatki nasze bardzo niewinne sylabizuja 16 egzem. swego «Przyjaciela>, mniej niewinne 15 egzem. *Wieczorów Rodzinnychs, a zupelnie winne10 egzem. «Kolcóws. Szkoda tylko, ze te eKolce» więcej śmiesza niz kluja. Starsza -Gaz. Polskas ( 14 egzem.) dopedza 16 egzem. m!odszego «Slowas, w którem slow rzeczywiście wiele; Gazeta Swiątecznas wysyla 7 egzem., Dziennik dla wszystkich;-8, ©Wiek» -6,tyleż \&Ziarnos, eGaz. Warsz.s -2. Nasze panie lubią sie stroić, boć-wiadomo, dusza polek sa stroje; rzecz wiẹc oczywista, ze wypisuja przewaznie mody zagraniczne. «Bluszczs, chociaz podaje wzory tez same, ma tylko 12 prenumeratorów, bajecznie tani «Tyg. Mód -tylko 8. Są także trzy amatorki «Romansu i powieści» i 4 «Tyg. romansóws. 0 wiek tych pań pytać byloby niegrzecznie. Przejdźmy do lektury powazniejszej. Mamy ludzi posteppowych i gorących bardzo i nie tak zaraz bardzo. Ci pierwsi odbieraja po kilkanaście egzemplarzy «Prawdys, Glosu» $i$ «Przegladu Tygodniowegos. Ci drudzykontentująsię «Krajem > (50 egzem.), «Ateneum» (niech mu Bóg nie pamięta powieści pani Terpilowskiej), jak również \&Bibljoteką Warszawską> ( 5 egzem.) i «Niwą, (tylez). Mala ilość przedplacicieli ZZycias dowodzi, ze sama literatura nam nie wystarcza. Niestety, nie wiem ilu tez liczymy antysemitników. Z pism specyalnych \&Gaz. Lekarskà ma 6 prenumeratorów, «Medycynas3, «Przegl. Pedagogiczny>-2, \&Gaz. Rolnicza», «Kur. Rolniczy $i$ «Gaz. Handlowas po 1. Maly «Wszechświat» ma 3 prenumeratorów, mloda *Wisła>, która oby jaknajszerszem plynela korytem-tylez. Taki jest obraz ogólny. Daleko trudniej byłoby zbadać, iak sie ten ogolny transport zywnosci umyslowej rozdziela pomiedzy wielhich i maluczkich, ojców i dzieci. Cóz czyta nasza mlodziez. Czy mozè nic nie czyta? Et, wie coś o tem, ale nie powie...

## Kaber.

Kijów, 21 grudnia.
[Przedstawienie sie obywateli i biskups p. jenerałgubernatorowi. Malwersacye nniwersyteckie. Homeopatya. Kopernilk. Wisznopol. Wystawy obrazow. Influenza. Wesolych świąt!].
$\square$ Czytelnicy \&Krajus zapewne nie zauwazyli nawet kilkumiesiecznej przerwy w listach z Kijowa; skrupulatnośé kronikarska nakazфje mi jednak list obecny rozpoczạć od regestrowania i takich wiadomości, które chociaz pod wzgledem świezości pozostawiaja wiele do zyczenia, niemniej jednak musza się znaleźć w kronice kijowskiej.

Do tych wiadomości spóźnionych zaliczyć przedewszystkiem nalezy fakt przedstawienia miejscowych obywateli ziemskich respective szlachty hr. Ignatjewowi, naszemu nowemu jeneral-gubernatorowi. Ten zwykky obrzed z zakresu oficyalnych stosunków zaznaczamy przedewszystkiem dla tego, is tym razem w owem przedstawieniu się wzielo udzial i liczne grono obywateli-polaków. JW. je-neral-gubernator przyjal przedstawiajacych sie z wlaściwą sobie wykwintną uprzejmością. Przedstawiajacemu sie kilka tygodni potem JEkscelencyi biskupowi zytomierskiemu, pan jeneral-gubernator zrobil propozycye wziẹcia na konsystorzu dyecezyalnym inicyatywy, w kwestyi zdecydowanego juz w zasadzie zwinięcia pogranicznych parafij katolickich, ze wzgledów polityczno-religijnych. Sądowoadministracyjnej dzialalności urzednika p.Cienina uzyczono i nadal upowažnienia.

W sferach zarzadu uniwersyteckiego rozpoczely sie waśnie, wywolane przez naduzycia, popełnione przy budowie niedawno otwartych nowych klinik uniwersyteckich. Jako instygator tej sprawy wystepuje prosefor C., któremu przypisuja lapídarny wykrzyknik na posiedzeniu komitetu zawiadujacego bu-
P. kurator kijowskiego okregu nankowego, dla wyjaśnienia jakoby szczegolów omówio nej sprawy, wyjechal do Petersburga.

Zazarta walka polemiczna rozpoczela sie od kilku tygodni w dziennikach miejscowych i na posiedzeniach odnośnych towarzystwpomiedzy aleopatami i homeopatami; ci ostatni zawiązali niedawno w naszem mieście filjalny oddzial rosyjskiego Towarzystwa homeopatów. Polemike rozpoczęlo, wyrazone w liście otwartym do jednego z dzienniḱów, zrzeczenie sie zaszczylu czlonkowstwa rady zawiadowczej miejscowego stowarzyszenia homeopatów, na która to godność wybrany zo: stal profesor wydzialu prawnego p. Romanowicz Słowatynskij. Jak wyznaje w swym liscie, podniosk on projekt zatwierdzonej obecnie ustawy kijowskiego Towarzystwa homeopatów tylko przez grzeczność, nie aspirujac wcale do szerszej dzialalności, kierunku którego nie aprobuje. W tych dniach na zebraniu kijowskiego Towarzystwa lekarskiego (aleopatów) odczytano i poddano, dyskusyi caly szereg referatów, wyjaśniajaccych blędność zasad homeopatyi a nawet brak ich zupelny. Prezes kijowskiego Towarzystwa lekarskiego, b. profesor Chrząszczewski, energicznie wystapil z krytyka homeopatyi i wyrządzonych przez nią szkód spolecznych, projektujac zarazem popularyzacye artykulów i broszur antyhomeopatycznych, jak rów niez zarządzenie starań o wzbronienie w drodze prawodawczej szerzenia sie bledow homeopatyi. Jednym z glównych bodźców do szerszego zajẹcia się sprawami homeopatyi w kijowskiem Towarzystwie lekarskiem bylo zapytanie jednego z sasiednich ziemstw, czy nie godziloby się zastosować homeopatyi przy leczeniu ludu, na koszt ziemstwa i wogole W medycynie wiejskiej?

Do niedawnych wydarzeń miejscowych zaliczyć wypada wykluczenie ze swego grona przez kijowskie rosyjskie towarzystwo dramatyczne jednego z najdawniejszych jego czlonków-zalozycieli i bylego prezesa p. Kupernika, adwokata przysiéglego. Ostracyzm ten wywolany zostal przez artykul dziennikarski p. Kupernika, w którym autor poddal ostrej i dowcipnej krytyce przepisy, ustanowione przez zarzad towarzystwa dla aktorów, bioraçcy udzial w spektaklach towarzystwa. Przepisy te, skladajace sie przeważnie z oznaczenia kar pienięznych za rozmaite przestepstwa sceniczne na aktorówamatorów, przewiduja naprzykład i takie, podlegające srogiej karze przestepstwa : aza umizganie sié $w$ czasie niewlaściwym do aktorek» («za nieswojewremiennoje uchasiiwanjes).

Kijowski bank ziemski wywlaszczyl rodzine Potockich, droga sprzedazy publicznej, z majetności Wisznopol w powiecie Nowo-gród-W olyńskim, 1,300 dziesiẹcin ziemi; nabywca jest byly urzednik, radca stanu Czechowskij.

Ruchoma wystawa obrazów malarzy petersburskich przybyla do naszego miasta i rozlokowala sie, jak zazwyczaj w auli miejscowego uniwersytetu, publicznośc zwiedza ja thumnie. W ostatnich dniach grudnia w sali gieldowej ma być otwarta wystawa obrazów malarzy miejscowych, wśród których niezaprzeczenie pierwsze stanowisko zajmuje zamieszkaly od paru lat w Kijowie, profesor petersburskiej, akademji sztuk pięknych, rodak nasz p. Orlowski.

Popularna influenza nie ominęla i naszego miasta; przynajmniej trzy czwarte ogólnej liczby mieszkańców przyznaja sie do przybycia tej choroby. $Z$ powodu influenzy pustkowaly czasowo rozmaite biura, w zakładach naukowych z powodu influenzy przerywano nanki, influenza nareszcie odwolywała zapowiadane przedstawienia teatralne.

Roznoszạcy oplatki organista zapomnieć kaze o influenzy, przywodzạc na myṣl blizkie juz u nas świêta Bozego Narodzenia, które obyś przepedzil wesolo a bez influenzy, zycze cl - szanowny czytelniku - jaknajserdeczniej.

Mik. Traaska. do rady m. Rygi wypady bardzo niepomySinie. Pomotano ooboby nietyliko nio ustepujquee poprzeemim pot


 niany madmenia, zo rady miejalkiej wíien byc. za. to wybor czionkrew rad; inaczej bowiem i najlepiej
 notencyonownay teon dziatalinoseci zarzadu miejejkiego assi powstrzymaw i rozsadku. «Pietierb. Wiedom. W granicach drawa dodaja: © Obecnie chyba niepodobna powatpiewac, ze baltyccy nieprzejednani, kontynuxjac wa gre ryzykowna, doczekaja się tylko jednego-8 wa gre ry zniesienia wszelkiego samorządu w krajus.

## EKONOMISTA.

## Polemilia w kwestyi „nhempieczaii oil oguia".

Od zarzadu ruskiego Towarzystwa ubezpleczeń od ognia otrzymujemy nastẹpująca odezwe, datowana 7 listopada:
(W N-rze 41 «Kraju) w artykule «0 ubezpieczeniach od ognia> podano pewne wiadomości, dotyczące ruskiego Towarzystwa. Znajdujace, iz̀ te widomosel niezupelnie zgodne sa z rzeczywistym stanem rzeczy, pozwalamy sobie poczynic nastẹpujace sprostowania:
a) Rezerwa premij asekuracyjnych i reasekuracyjaych co do stosunku procentowogo do sumy promij, pozostawionych na wlasne ryzyko Towarzystwa, przenosi $5 \%$ o, t. j. równa się rezerwie premij Towarzystw 1-go i moskiewskiego, a przenosi takiez rezerwy wielu innych towarzystw; b) wydatki na urządzenie (obzaviedienje), w mysil ustawy wykazywane są corocznie w wysokości $10 \%$ kosztów pierwotnych; c) dom, należacy do Towarzystwa nabytym zostal z wierzytelnością Towarzystwa kredytowego w kwocie rs. 215,900. W miesiacu marcu roku bieżacego, wieryytelnośc ta calkowicie umorzona zostala; d) znaczna ilosé gotowizny w kasie z dniem 1 stycznia spowodowana jest przez to, ze 31 grudnia do kasy Towana jest przez to, ze
warzystwa wplywaja raty banków ziemskich i inwarzystwa wplywają raty bankôw ziemskich in in-
stytucyj kredytowychz dóbr zastawionych i ubézpiestytucyj kredytowych z dóbr zastawionych i ubézpie-
czonych $\begin{aligned} & \text { Towarzstwie; e) wiadomośc, jakoby eru- }\end{aligned}$ skie Towarzystwo niejednokrotnie juz przebywalo lata niepomysine, stawajac przed akcyonaryuszami z pustemi rẹkamis, jest mylną, gdyż w ciaggu calego czasu istnienia Towarzystwa, t. j. w ciągu lat 21 za jeden tylko rok 1882 pp. acyonaryusze nle otrzymali dywidendy, strata zaś w hwocie rs. 96,000 pokryta zostala z kapitalu rezerwowego; w nastẹpnym wszakże r. 1883 nietylko wyplacono dywidende, ale nadto zwrócono rzeczone 96,000 rs. na rachunek kapitalu rezerwowego; ) ruskie Towarzystwo, posiadajac obecnie nader znacznạ i'nierozdysponowaną gotowiznẹ oraz ma-
jatek, z zupelnym spokojem traktuje możliwośd zdarzenia się lat niepomyślnych, ale uważa za swbj obowiagelk zwrocić uwage p. antora artykulu, ze na podetawie statystyld ubezpieczeń za lat 50 , lata niepomýfine nigdy nie przypadaly z kolei po sobie, lecz zawsze przeplatane bywaly latami pomyénemio.

Autor artykulów zamieszczonych w «Kraju) list powyzszy nastepujacemi uwagami opatrzyl:

Co do punktu a). Pozostajemy przy swojem twierdzenin, ze rezerwa premij ruskiego Todwarzystwa wynosi tylko $36 \%$, gdỳz w ciagu calego artykula odróżnialiśmy reserve premij od kapitatu reserwowego, nie lạczace dwóch tych pozycyj w jedną. Gdybysmy je zlạczyli-naówezas ogó gwarancyj $\mathbf{z}$ tego zrodla plynaceych wyniósiby w ruskiem Towarzystwie istotnie okolo $50 \%$ ale wtedy nietylko ©Pierwszez lub eMoskiewskie», lecz «Salamandra>, \&Warszawskie» lub <Póhocnes wykazalyby o wiele wyższy procent gwarancyi, niż to odezwa zaznacza.
$a d$ b). Ze umorzenie kosztów pierwotnego urzac dzenia nastẹpuje corocznie, o tem wiedzieliśmy dokladnie, ale że dotąd, po 21 latach istnienia, nie nastapilo to $\mathbf{w}$ zupelnosci-musielismy zano towac.
$a d$ c). Autor artykuln pisal swe sprawozdanie na podstawie bilansów za lata ostatnie po wlạcznie 1888 r., nie mógt wiẹc wiedzié o tem, co nastapilo w marcu r. b., gdyż bedzie to dopiero w przyszlorocznym ujawnione bilansie.
ad d). Wykazaliśmy sami wątpliwość co do naszego zarzutu, dotyczącego znacznej ilości nieonaszego zarzutu, dotyczacego znacznej ilości nieo-
procentowanej gotówki w d. 31 grudnia-i doprocentowanej gotowki w d. 31 grudnia-i do-
dalismy: <zapewne chwilowo tylkos. Obecnie jednak zwracamy uwage zarządu ruskiego Towarzystwa, że nie ono jedno tylko, ale mniej wiecej wszystkie Towarzystwa w podobnem znajduja się polożeniu, że w oznaczonym wyżej terminie otrzymują raty z instytucyj kredytowych za ubez pieczenie zastawionych nierachomości; mimo to jednak nigdzie nie spotgkamy tak wielkiego zajasu gotówki.
ad e). Zarzut punktem tym objęty, kierowaliśmy nie wprost do ruskiego Towarzystwa, lecz do wszystkich tych instytucyj, które pomyślnośc i trwałość swoją widzą w pokaźnych dywidendach. Mówiliśmy ogólnie przy sposobności, której nam ruskie Tow. dostarczylo i pozostajemy przy swojem zdaniu, zie mniejsze dywidendy a większe wzmaganie finansowej pozycyi Towarzystwa pewnejszą dadzą gwarancyę normalnego i i stalego jego rozwoju.
ad f) Podnieslismy sami pomysiny rezultat ubieglego roku $i$-aby nie byl on plonnym-ziyezylistmy oględności i przezorności, gdẏ sdwa lub trzy lata niepomyslnes, moga zachwiać Towarzystwem. Na to otrzymujemy powyższe ad $f$ sprostowanie.

Otoż, o ile z jednej strony cieszymy się i ze znacznej gotowizny obeonej iz moziliwości prze-
trzymania lat niepomyślnych, o tyle $z$ drugiej pytamy - jaka to istnieje 1 gdzie statystyka za lat 50, któraby pouezala, ie lata niepomyślne zie przypadaly z kolei po sobie, leez byly przeplatane pomyślnemi? Nawet praktyka rosyjskjch Towarzystw branych nie w swoim ogole lecz pojedyíczo, dostarezy dowodu-do wprost przeciwnego wierdzenia.

Wogóle zaś chcemy wpoíc przekonanie w laskawych czytelnikow, że stoimy na gruncie zu. peinej bezstronności, opierając sieq z jednej strony na znajomości asekuracyjnego fachu, a z drugie na bilansach i historyeznym rozwoju kazzdej in stytucyi; nie nasza wina, jesli nie zawsze i nie
 mi slowami uznania.

SE-SE.

## DOIIESIEIIIS.

## Maryan Gawalewicz POEXTE

$z$ ilnstracjami Piotra Stachiewicza.
Wydanie ozdobne, w oprawie ze złoconemi braegami. Cena rs. 2 kop. 60. Dla prenumeratorow *Kraju* cena wraz z przesylką poeztową wynosi tylko rs. 2 .

Zamówienia nalezy nadsyład wprost pod adresen ksiegarni Br. Rymowiez w Petersburgu.

## GAZETA LOSOWAN

Rocznie rs. 1 w Warszawie z odnoszeniem. Rocz
nie rs. 2 na prowincyi z przesylka.
Redakcya i Administracya: Krakowskie-Przed miescie N: 51.
(295-3)
Nakładem ksiegarni Br. Rymowicz w. Petersburgu, Kazańska Ne 26, świezo wyszly z druku:

## J. OCHOROWICZA

Odezyty o magnetyzmie i hypnotyzmie.
TRESC: Z historyi magnetyzmu. Z historyi hypnotyzmu. Or0żnych stanach hypnotycznych, zuwzlednieniem zastosowaí leczniczych.
Cena $18.1,2$ pressythe is. 1 rop. 20.

Redaktor i Wydawca Erazm Piltz.

## Georaces borman

## Newski prosp, Ne 21.

Na nadchodząceświẹta nanowo przygotowano niedrogo, ladnie i, jak zawsze, artystycznie wykonane przedmioty na

## POORRIXKI

w wielkim wyborze

## (2) <br> -9cepereescepece ${ }^{(2)}$

QStrad Celaraiv G.WALTHERA Newskipr.52,vis-d-vis
Oes, Bibl. Publ ibl. Publ., 2 ,
tersburgu. poleca Szanow. Publiczności ogromny wybórdoskonatychzegarów i zegarków rozaitego rodzaju po bardzo nizkich cenach.
Zakład reparac., spec. Chro-
nometrow i zegarów skomplik.
${ }_{\text {(1386-52) }}$
(1386.52)

do leczenia Suchot plucnych
za pomoca wchlaniania ogrzanego do wysokiej temperatury powietrza rs . 80.
Opakow. PB. 2 k. 50, waga do przesyl. 2 pudy. Opis przyrządu wysyla sie za lzop. 44 mark. poczt. Z ządaniami zwracać się nalezy do
Optyka i Mechanika
0. ncertia
w Petersburgu, Admiraltejski pr., NE 4

po bardiso umiark, cenach i najlop. po barue NKRYYPM. po rs. | 1 |
| :--- |
| $6,8,10,12,15,20$, |
| $25,30,40,50,60,75$, | 100 i drozsze. Smyozkl do aich po k. 50, rs, $1,1 \%, 2,3,5$ 10, 15, 20130. Futeraly po rs, $3 \hbar / 5,5$, 7, 12, 18 i 30. skrzypce po ${ }^{3} / 4,1 / 2 \mathrm{i}^{1} /$ sielkosof dla dsieci. szkola Baganza po rs. $1,2^{1 / 2} 1^{13^{1 / 2}}$ Altowkd i Wiolonez. Gltary po $\mathrm{rs} .3^{1 / 2}, 5,8$, $10,15,20,25,30,40$, 501 drotsze. Od rs. 8 z mechaniz. mem dla strun. (1391-3) mem da strul. Soko po ra. $11 / 2$ i 3 . Szkota tanie wroania nut. Kossta przesylki ponosi nabywca Cennik ilustrow.-bezplatio. Juljust Henryk Zlilirrlan glowny aklad instrum. maz. inut: Petersb., W. Moraka J.



## PERFUIEERYA


Newski prospekt NB , w, poblithe Admiralicyi. Poleca
Na, zmigectanexie story Cold-Cream, sloik k. 25: Cream Wazelinowy, sloik k. 20 i 30.

## CREME WEIGE

Najlepszy Cold-Cream bez wszelkioh domieszek bielidła, sloik rs. 1. Krom poziomkowy sloik rs. 1. Krem ogbrkowy, sloik r8. 1.
Pasta migdafowormio-dowa.-P ite dihmandes au iniel
wyborny kosmetyk specyalnie dla rak, sloik rs. 1 k. 25. Krem glicerynowy.

Obstalunki z prowinoyi ekspedya4 siẹ za obciaqzeniem pocztowem (наложенныі патезз).

Handlującym odstequje sie rabat. (1453-13)

## POMOC

na bell zẹbów
mozna znalezt w kazdej porze
gabinecie
wenabinecie
dentystyczn. A.SACHISA
Petersburg, róg Wosniesieñiskiego pr. Tamtelehrenie plomboranim
zHBOW SZTUOZNYCH
(1465-6)
BOŻE NARODZENIE
NOWYKK najwielkszy wybor
Biletow 2 Dowinszowaniem od kop. 3 do rs. 5.
Bilety z powinsz, bilety w arkusz
ki do kopionag. ing. rysun
pirnawie it porchavie

Obrazy olejne od rs. 5 do 500 , oleog., chrom., fotogr. i in. obrazy. Fotografje na szkie, medaljony od kop. 75. Wszystkie przybory
do pisania I artystyczne.
TERRACOTTY od k. 30 do rs, 60 Wazony, kubki, figury, medaljony it. p.
Obrazy na porcelanie I amorki. Wyroby 2 drzewa 1 skory do robot bryzg., wypalania i innych. Farby w pudel. 1 Otowki kolorowe, Kalendarze, Papeterie, Rejsceigi, Scyzoryki.
4 Aparaty do bryzg. po $1 y / 4,2 y$, 416 rs .
Aparaty dowj palania pors. 16126. rzany ztocone, pluszowe, akorzane, drew, i in.
Opraw. wazelk. rodzaju obrazow E. M. DEESLER
narozny magazyn na Mojce pray

# HANDEL ANTYKWARSKI POSREDNIK 

 Howe ksiąilki
## na awiazdke

## $z$ ustępstwem.

rozmaitych wyprzedazy ksiegarskich i wydaweow w Rosyi i zagranica nabylismy wielka partye najlepszych 1.pielknych ksiazek na podarki zarowno dziecinnych, jak literackich i artystycznych dla dorostych, w pieknych nowych oprawach. Bogaty wybôr tego rodzaju zupelnie nowy ch ksiązek jesteśmy.w moznosci sprzedad

## taniej anizeli

## ktokolwiek inny.

W ciagu calego Grudnia otraymujemy stale:
 driezy od k, 30 do najozdobniejszych.
ROSVISCY DISaTZE calkwite zebrania dzier wogatych oprawach, po cenach rozmaitych; I. s. Aksana, Niekrasowa, Pomialowskiego, Puszkina, Tolstoja, Turgeniewa, Uspienskiego i in.

, 2, Hauff $2 \mathrm{t} . \mathrm{rs} .1 \mathrm{k}, 75$, Heine $4 \mathrm{t} . \mathrm{rs} .3$, Heine, wyb. lep. rs. 1, Herder 3 t , is. 3 Kleist 2 t . k. 90 , Korner k. 75 , Lenau k. 90 , Lessing $3 \mathrm{t} . \mathrm{rs} .2 \mathrm{k}$. 50 , Lessing, wybor k. 75, Schiller 12 t , w 4 opr

 Wydawnictwa ozdobne. Ceny stałe

## przy ustępstwie 20-50\%

NIEWIELKA PARTJE
od cen wydawców.
KSIAZEK FRANCUZKICH DLA DZIECI

## ROZPRZEDAJEMY TANIO.

cznym rabatem, posiadamy wsi
Parre Antykwaryat :Posrednik, ma jeden tylko magazyn na Newskim pr, Na 34 i prosi nie mieszad go z innemi firmami «Posredniks, ktore juz po nas otworzyly sklepy w innych ezésciach miasta; z niemi nie mielismy i nie mamy nic wspolnego.


PORRBBLINIIR WII

Apparat, za pomoca którego latwo mozna wykryč podrabianie Win (1442-18) $\operatorname{Can} 218$


Skład przyborow do fotografij, Petersburg; rog Newskiego prosp. 1 kan. Jekaterynískiego, wehod z kanalu Je 30-16; pray moscie Kazaískim.

## Grażyna.

Konrad Wallenrod.

## Dwa poematy

ADAML MIOIKIHWWICZAA z dwunast. ilustr. kompoz. JULJLISZA KOSSAKA.
Wydanie tanie, formatu wielkiej 8 -ki, jako pendant do ilustrowanego wydania «Pana Tadeuszas.

Obydwa poematy obejmować bedas 5 zeszytów. Cena katdego zeszytu 75 kop ,, z przesylka 85 kop .

Dwa zeszyty wyszly jus z druku.
Prenumerate przyjmuje ksiegarnia Br. Rymowios.

Водотад медаль
Bpmece
B3 Bpioccext 1898 r.






Falmiza IIjlef $i$ Perfineryj.


Poleca wielki wybor najlepszych Mydeł tualetowych - arinn
najlepszego. zapachu Woile loloiskg WODE゙ LESNA Neutralne Myd\&a Tłuste.


[^0]

DOWBROV16\%
b. starszs przytulku polozniczego, przyjmuje chore Panie do siebie, jakoters zamowienia w miejscu 1 na wyjazd. Warzawa, rog Marszalliowskiej I Chmileine

Następcy P. van Dyk's
w Rydze, Grosse Sandstrasse 18.
FIRMA WGZYETUJE, OD F. 1880
polecaja RZECZZWISTE UNOLEUMOWANE OTWANY KORKOWE, najprakltycraniejaze, najzdrowsze, najtrwalsze, najprzyzwoitsze, a zarazem najtańsze polrrycie podłogl, zaberpieczajace od wila ile wydające wonl, w najplekalejzzych desenlach posadzpraytum, koblercowych, mozajkowych 1 tallowych. NIEZBĘDNE W POINJACH sypialnych, mieszkalnych, storowych i zyanch I sklepach, a SZCZEGÓLNIE PRAKTYCZNE w restauracyach, hotelach, szplzynach, szkolach, na statkach I $t$. $p$.
talach,
Wzory, prospekty i cenniki wysylaja sie na zadanie bezpłatnie.

Za pozwoleniem Petersburakiego Zarzada Lekarakiego
PODUSZKI HYGIENICZNE DLA DAM
przygotowane z waty drzewnej sublimatowej.
Bardzo wygodne podwiazanie z pasem do noszenia
w czasie menstruacyi i po pologu.
Cena za pas od 40 kop. do rs. 1 kop. 50 Sprzedaje sie we wszystkich składach aptecznych towarow gumowych i chirurgicznych w Moskwie i
w Petersburgu.
SKŁAD GŁÓWNY
u ALEKSANDRA WENZLA,
Pas $z$ poduszka.
i kau. na rogu Czernyszewa per. J8 26-27. MoPetersburg, Jekateryninski kas, Maska
skwa, Csystyja prudy, Moszkow pier. dom Solennikowych.

nowootworzony od d. 15 Grudnia p. b. w Wilinie pray ul. Wielkiej, w domu Pietrasakiewicza, JE 85.
Ghoryy Sthal fabryii Jozefa Praget \# Warsawie 1 Ign. Horlicieka | Czectachi,
poleca swój wielki wybór towarów srebrnych i platerowanych na miedzi, nowem srebrze i na bialym metaln, wyborów srebrnych $84-$ ej próby, Szkła, Krysztalów, Szyb do Okien, Porcelany, Fajansu i naczyí kamiennych fabryk Ksiąząt Druckich-Lubeckich, Kuzniecowa i innych krajowych i zagranicznych.

CENY FABRYCZNE.
Skład załatwia wszelkie zamówienia w zakres handlu wchodzace i na warunkach przez fabryki oglaszanych, jakotez̀ reparacye, posrebrzania, oszklenia okien i calych domów w mozliwie predkim czasie uskutecznia.

Glowny Sklad herbaty I. Z. Ratyiskiego, kupca w Kiachcie. Mieszkajacym na prowincyi Sklad zalatwia bezinteresownie wszelkie komisy i sprawunki w zakres handlu wchodzące.

PRENUMERATE
na wzyystkie crasopisma
POLSKIE, FRANCUZKIE, NIEMIEEKIE I ROSYJSKIE
po cenach redakeyjnych, bez doliczania komisowego przyjmuje Ksieggarnia
Hx. HRYMOWICY
Ekspedycya akuratna. Katalogi wszystkich pism na ządanie bezplatnie wysyla.

40 Krakowskie-Przedmieście 40.

NAJWIĘKSZY W KRAJU
SKLAD FORTEPIANOOW I PIANIN

WYNAJEM

 Shladymateryalów aptecznych
ulice Senatorsk: We 464/5 i ulice Martaalkomake it 140 oraz
FABRYKA NAWOZOW SLTUCZNYCH
W TARCHOMINIE pod Warszawa
 W WARSZAWIE.


DLA KASZLACYCH I OSkABIONYCH.


EKSTRAKT I KARMBLEI „LELIWA".
przygotowywane poalug wskazań Lekarzy IChemików, pewnejsze io 50 procent tańsze od zagranicznych; flaszka ekstraktu miodowo-ziołowo-słodowego kop. 75, tegoz ekstraktu z dodaniem chiny lub zelaza i chiny rs, 1, paczka
karmelkow kop. 15. Sprzedaz w Aptekach i Składach aptecznych w Warszawie, Krôlestwie i Cesarstwie. Główny Skład, w Warszawie w Składsie aptecznym Mrozowskiego i Spiessa, w Odesie u Gajewskiego, w Astrachaniu
n Kerna, w Kownie u Mirona Klippwicza, w Moskwie u Mattejsens i Pączkowskiego, w Kijowie n Zeligowskiego i w. Połudn.-Rusk. Towarzystwie,
w Tyilisie n W yezalkowskiego i Ajwazowa, w Baku n Czyszkowskiego (24)


gab. Kijowskiej pow. Wasylkowskim, st. dr, zel. Fastowskiejw d. 3 (15) LuSprzedaż Koni
arabskich $i$ innych ras rozplodowych, matek mlodych, wierzohoaroch zaprzegowyoh, pochodzacyoh ze stad JW.ej Hrabiny
Mraryi Braniokiej, JW-go Hrabiego Whadyslawa Branickiego, JW-go Hrabiego Ksawerego Braniokiego i wlasoioiela ziemBkiego WI. Markowskiego.

Konie ogladać mozna w Stajui Bialo-Cerkiewskiej od dnia 1 (13) Lutego 1890 roku.

Na zadanie wysyla die szezegblowa lista koni.

KANTOR NAUCZYCIELSKI 2ALESIXI

NACCZYCIRL POLAK - Warsasowie, Masonviecka NE 16 potrodnlosy wi umoszozaniu nazesycioli,
 aznkuje obowizzkn saraz; swiadectiva-
chlabne. Oferty prayjmue Biuro Rajch-: mana e Frondlora w Warizawio odia hau-
( $310-9$ ) czyciela.

# Orystangotyilos this marts. <br> Huste:Nicht 



CIE RTMET GKSTRAKT BZOD 1 KARAMADHEIST
L. H. Pietsch \& 6. w Wrochawis. Uぇywa sie przeciwko kaszlowi, zaflegmieniu, chrypee, cierpieniom gardla 1 piersi Sposób uivoia: Dr.Michablis, lekarz praktykujacy zaordynowal dla dzieci 3 do 4 razy w dzień po lyzeczce, a dla dorosi. codz. po4-6 6 iyz.od kawy ekstraktu: KARMELKI chronia od kaszlu chrypldi 1 zaziębienia gardla. Analizy chemiczne i doswiadczenia lekarskie wykazaly, ze w sklad tych preparatow nie wchodza wcale dla zdrowia szkodliwe ingredyencye, a na praywoz ich do Rosyi i sprzedas Departament medyczny dal pozwolenie.
Cena: butel. rs. 1 k .25 irs. 2 k .40 . KARMELKI po 30 i 50 k , za paczke. Opak. i przes. licza sie oddzielnie. Sklad glowny dha Rosyi w Petersburgu u W. Auricha. (1438) Do nabycia we wszystk. skiadach
aptecznych i aptekach w Rosyi

## Nainowze wyiamicictra KSIĘGARNI

## Gebethnera i Wolifa.

Bem A. G. Jak mowic po polsku, ezyligra matyka poiska w zarysie popularnym, s. 1 k. 50, w opr. rs. 1 k. 80

Chmielowski P. Adam Mickiewicz. Zary biograficzno literacki z 2 -ma portretami Mickiewicza, ${ }^{2}$ tomy rs. 5,

- J. I. Kraszeweki. Zarys biograficzno literacki, rs. 3.
Dygasíhskl A. Jak siẹ uczyo i jak uczyć innych, $^{\text {ms. }} 1$, w opr. rs. 1 k .20.
arzy inowi, rs, 1.
Fruwirth c. Chmiel, jego uprawa i nàycie Przelozyl z niemjeckiego St. Rewień d. Praca uwieniczona na kolkursie w Norymberdze, rs. 1
Gawalewicz M. Żna, Galerya szkicowz na tury, rs, 1 k. 35.
Komedye jednoaktowe i monologi. uzik. Dzissiejsi. Lekcya deklamacyi. Benvenuta. Przez Barkarola. Figie Optymista. My ione Sze pe kincza ga. Jakala. Na rancie. U-hm!... Kochliwy. Przy mazurku Szopena. Niazego. Smieszka. Milasíisey. Smok rs. 1 k. 20.
Comulicki w. Roze i osty, nowele ì obraz ki, rs, 1 k. 50 .
J. Antoni dr. Szkice i opowiadania SeKorzon piata, rs, 2 k .70 .
do' r . 1818 Z cie . 64 rysunkami w tek renes mapa hịstoryczna i tablicami Menealogicznemi, rs, 3.
k. 20 .

III-ci). Powis Saskie ostatki (August my rs. 1 k. 50 .
Za Sas $6 w$ (Czasy Angrasta II-go
III-go). Powiesc historycznaXXVIII 2 tomy rs, 1 k .50 .
Wizerunki Rsiazat 1 Krolow Pol skich z 39 -ciu wizerunkami pillate go rs. $6, w$ opr. ozdobnej rs. 7 k .50 , 2 brzeg. zloc. rs. 8
Lettowski. Nowoczesni bohaterowie, rs. 1 k. 50.

Lubowski Edward. Kochanek Malgesi, Tom nowel rs. 1 k .50 .
Majewski E. Z dziwow przyrody, III. Dr. Mucholapski. Wycieczka fantastyez-no-przyrodnieza z 60 rys . Jul. Maazyiskiego, rs. 2 , w opr. kart. rs. 2 k. 25 .

Maíkowski W. Pan Wojelech. Powiesc re. 1 .
Orzeszkowa Eliza. W zimowy wieczor, re. 1 k. 50.
Prus B, Placowka. Powiese. Wyd, 3-cie re, 1 k. 50 .
simon $M$. Swiat snbw , prettomaczyt $z$ francuzkiego J. K. Potocki, Ts, 1 Sulima Z, L. Polaey w Hiszpanji (1808 1812), re. 2 .

Todhunter L. Algebra poczaticowa w tho k. 40 .

Dziennik Polityczno-Społeczno-Literacki ,HIURTI WIREZWWN"
efdodaticwem pismem tygodniowem p. t.

## "Forespondent rolniozy, handlowy i przemystowy"


A.-GAzypa WARsgawska. jest jedynym dziennikiem wielkszym a powamym, ktöry ukazuje się raño i zaras pierwssemi pocięgami kolei zelaznyoh rozchodzi się po kraju. Jako najodpowiedniegze praytem betplatve premjum ala stoych prenumeratoróro Redakcya Gazely Warszaioskiej powiẹkzzyla objetosc Gazety o 52 praytem berplatne premjum dla swoych prenwmeratorono Redakcya Gazely Warszawoskiej powiekszyla objetosc Gazety o 52
numery nocznie. Jest wiẹc $z$ posrod dziennikow więszych pismem naitaiszem, a mimo to ezytelnicy Gazety War. numery rooznie. Jest wiec z posrod dziennikow większych pismem najtañzem, a mimo to ezytelnicy Gazety War-
szaieskiej moga bez przerwy, w niedziele i fwiẹta, nwaznie fledzic caly ruch polityczny, umysłowy i ekonomiczny w kraju i zacranica

TRESC PISMA: 1) Artykuly wstepne, poswdecone sprawom krajowym i zagranicznym, 2) Artykuly luánéz dzie dziny objawow zycia spolecznego, ekonomicznego rozwoju kraju, rolnictwa it. p. 3) Korespondeneye z rozzych stro Krolestwa i Cesarstwa, korespondencye zagraniczne stale: z Krakowa, Lwowa, Poznania, Pragi, Wiednia, Berlina, Paryza, Rzymu 1 t. d. 4) Feljeton, poswiecony sprawom teatru, muzyce, sprawozdaniom ze sztuk piẹknych. 5) Kroniki mie nita powsing 1 tiomaczone. 8) Wiadomosci auministrac. Agencyi Pbtnoanej. 14) $Z$ aziennikow ruskich. 12) Kronika sądowa. 18) Telegramy: wia, Agencyi Rudolfa Okrẹta ageach na rozmaitych rynksch 2 ruchn handlowego i przeluyslowego. 15) Ceny zboza i produktów rolni ozyoh na rozmalyoh rynkach.
Skład stalych wspolpracownikow Roingramu obiecali pomoc swoje najznakomitsi pisarze polscy i sprawozdawey fachowi Krzemiński, Kazimierz Puffke, Władyslaw Korotyíski, Eryk Jachowioz, Stanisław Zoza, Eduund Sie Krzeminski, Kazimierz Pufrike, Wiaay
dliski, Jozef Sliwowski, Ehnil weldel.
Dnia 2l-go grudnia Gazeta Warszawska, rozpoezela druk oryginalnej powiesci znakomitego znswey stosunków ziemianiskich, p. KLEMENSA JUNOSZY, p. t

## „POD सOD\&:

Warunki prenumeraty: w Warszawie: rocznie rs, 9 , pobtrocznie rs. 4 k. 50 , kwartalnie rs. 2 k .25 , mie siecznie kop. 75. Za odnoszenie do domu dopłaca siȩ kop. 5. Na prowincyi i w Cesarstwie: rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6, kwartalnie rs. 3. Zagraniea; rocznie rs. 18, pófroeznie rs, 9 , kwartalnie rs. 4 k. 50 . Numer pojedyríczy w. kioskach ina dworeach drög zelaznych kop. 5. Cena ogloszeñ: za jeden wiersz drobnym drukiem lub za jego miejsce kop, 8 Ogloszenia drobne od wyrazu drobnym drukiem kop. 1'/2, thastym drakiem kop. 3. Za wiersz reklamy, nekrologi lab wia domosci o 多nbie kop. 20. Nadeslane za jeden wiersz kop. 40, Za thomaczenie ogloszenia po kóp. 2 od wiersza. cow i Rolmitow, Auministracya *Gazety Warszawskiejn zwraca przy sposobnosci uwage pp. Przemysloweow. Kup. telstwem ziemskiem, nazeta Warszawskaz, jako dziennik szeroko rozpowszechniony na prowincyi pomiędzy obywateistwem ziemskiem, nadaje sié szozegolniej do ogioszen wszeikiego rodzajo
rs. 1 kop . 50 czterech tomôw utworow (blizko 1,000 stronic draka), obeimuja nich wyjatkowa sposobnosé nabycia za obrazki chlubnie znanych w literaturze naszej antorôw: Adolfa Dygasiniskiego, Waleryi Marrenowej ( $\mathbf{M}$. Czeslawa. Cena-katalogowa tych ezterech tomów rs. 5, wyjatkowo dla prenumeratorów aarrenow W (Zorzkowskiej) kop. 50,2 przesylka pocztowa rs, 2. Beloikowski Adam. Ze stndyow prenameratorow Gazety Warszawskiej, rs, uczozeniu 25-letniej działalnosci literackiej antora, z Adam. Ze studyow nad literatura polska. Wydanie pamiatkowe ki talogowa rs, 4, znizona dla prenumeratorów ,Gazety Warszawskiejz na rs, 3, z przesyłka rs, 3 k, 50 . WIELBICIELE PIĘKNA, PRENUMERATOROWIE NASI OTRZYMAĆ MOGA

## wSPAMIALE PREMuUM

artystycznie wykonane, stanowiace album, złozons $z$ dziesiecia najpiekniejszych heliograwiur (najsuhtelniejszych reprodukeyj, whonanych w zakładzie artystyeznym Angerer a w Wiedniu. Cena katalogowa tych reprodukeyj artystycznych, po


```
Adres Redakeyi i Administracyi -Gazety Warszawskiej: Warszawa, Dluga Je 42
```

(306-2)
Redaktor I Wydawca ST. Leszenowski

## RODME F HODOWCA

pismo rolnicze fygodniowe ilustrowane, wychodzi w objetoSci podwójnego arkusza druku-o 16 str . Kierunek pisma | raktyczuy. Zasady: 1) Zacznose dzialania i zamilowanie zawodu; 2) przekonanie o jego moralnem zhaczenia i poplatnosci kowosc. Wszysey prenumeratorzy otrzymaja w 1890 r. ezplatnie obszerne dzielo p.t.

## PRZEMYSL ROLMY

w opracowaniu inz. Józefa zubińskiego. Nadto, oplacajacy zgóry za caly rok ako apominek od redakcyi dzielko J. Ryxa

## p.

Prenumerata wynosi: w Warszawie rocznie rs. 7, pôhoczuie rs. 3 kop .50 , kwartalnie rs. 1 kop. 75. Na prowincyi rocznie rs. 8, polrocznie rs. 4, kwart. rs. 2. Na przesylke obu premjow 50 kop.
Nakladem i staraniem «Rolnika i Hodowey» wyszla z druku ENCYKLOPEDYA ROLNICZA
W3 duzych tomach, obejmujgos kilkanascie tysiecy wyrazow w nifadzie alfabetycznym i praeszlo 2,250 drzeworytów w tekscie. Cena Encyklopedyi rs. 15, sylka w oprawie rs 19 .
Szezególowe prospekty wysyłają się na kaźde zapotrzebowanie. Adres Redakcyi: ulica Hoza 64.

Redaktor i Wydawca Henryk Kotlubaj.

## DOTK EANDLOWI I. A. SUTBERGA 19, Wielka Morska, 19.

po cenachíniepraktykowanie nizkich. Mraty japońskie, uzywa ne pod umywalnie $i$ do pokojów kapiolowych. Cale maty od 85 kop. za sztuke. Maty na arszyny od 45 k - za arszya,

PETERSBURSKIE
 Laboratoryuy.
Kantor i skład glowny plac Teatru Aleksandryjskiego № 7 . Przyjemne, trwale perfumy. SAPHO rs, 1 k . 25.
JH-GO-NAT,A ichinskie) rs. 1
ESENCYA Z DRZEW IGLASTYCH
k. 40 , k. $70 \mathrm{i} \mathrm{rs}$.1 k .30 , Grodek vezyszczajacy powietrze rozlewajacy przyjemny balsamiczny zapach lasów iglastych. magazyny:
Newski pr. 110, naprz. Paszk. ul. Peteribb, Strona, Wielki prosp. 28. MOSKWA: Niloliska al. dom Szeremetiewa. ( 141130 )


## Piwnica Kolonji Szwaj. carskiej

aprzedaje C Cidre a albo Wino jableczne po 25 kop. 28 butelke, Rowniez sprzedaje wino stolowe wszelkich gatunkow od 40 k. za butelke, oraz ocet winny i rozmaite wodki, nalewki I Mitifery. Polecamy *Cidron jako napoj tani, pozytecenny, fatwy: do trawienia, oblodzaey i wzmag nisisoy.
(1482-4)

# FORTEPIANY K. M. SCHRODER, 

 PBRERSBURG. NETHSII PROSPEKT JE 52. DOM WEASITY.Dostawcy Ich Cesarskichß̉Mości: Cesarza Wszech Rosyi, Cesarza Niemieckiego, Cesarza Austryackiego, Króla Duńskiego i Króla Bawarskiego.
Wyz̀sze nagrody na wystawach Wszechświatowych ;1885, jedyne w. Rosyi w dziale muzyeznym:
LONDYN-medal Lloty, ANTWERPJA-dyplom honorowy is order Leopolda. Pianina 425,500 i 550 rs. Fortepiany Gabinetowe $550,650,750$ i 850 rs. Fortepiany Salonowe 900 i 1,000 rs. Fortepiany koncertowe $1,200,1,400$ do $2,000 \mathrm{rs}$.
(1479-4)

 * zalozona w 1873 r. Medale na wystawach: w Brukselli, Filadelfi («Za wynalazki, oryginalnośc i taniość), w Paryżu (dwa), w Moskwie, w Petersburgu (Ces. T-wa Technicz.) i w. in. Poleca znaczny veyloúr
Gier pedagogicznych, zaloawelk, przediniotdo do zajeć,
własnego wyrobu (przeszło 150 wydañ), jakotez najlepszych rosyjskich i zagranicznych producentów. No-
we wydania Książek dla dzieci, Latarnie Czarnoksięzkie i Obrazki.
Do 25 Grudnia pracownia otwarta od godziny 10 rano do 10 wieczorem, we Swietta od godziny 12.
Wydania przygotowuja; sie. w ograniczonej liczbie egzemplarzy.

- z prowineyi te tylko obstalunki bedh zalatwione przed swietami, ktore nadejich prrèd 18 Grudnia.
- 11, Troicka ul. w Petersburgu, 11. T
(1497.8),


## G\&ÓWNY SK\&AD PETERSBURSKI

Newski prospekti Mr. 64, naprzeciw pałacu Aniczkowskiego His Cesar.-Król. ${ }^{\text {h }}$. wyjątkowo uprzywilejowanych fabryk mebli giętych bukowyeh

## JAKOBA i JOZEFA KOHN w WIEDNIU

 poleca: fotele bujające się, fotele, sofki, klęczniki itp., itp.> MEBLE DLA DZIECI I DLA LALEK.

Newski prospekt Nr. 64, naprzecive pałacu Aniczkowskiego W MOSKWIE, KUŹNIECKI MOST Ne 14.
(1488-4)

 RADZE!
Polecam swiezo otraymane gatunki herbat pierwszego zbioru nadzwyezaj-
nego urodzaju:
RÓ Ż A CESARSKA
2 rs. 16 kop. za funt. R Ó ŻA IIMDYJSKA 2 rs. 40 kop. za funt. w magazynie RYZAKOWA
Z7ZAN NEWSSKI, TV.


Wydawnictwo obrazkowe polskie STMAT DWUTYGODNIK HUSTROWANY.
Wychodzi w Krakowie z licznemi dodatkami-powieściowemi 1 rycinowemi.

Najlepiej i najdogodniej prenumerować sŚwiat» w ksiegarni
Prenumerata wetersburga.
polrocznie rs. 6, kwartalnie rs. 3.

RTMCSKA
Parowa Dystylarnia Wódek i Likierów JINA 20HN
Petersburg, Ligowowa, dom wlasny, Ne 57.
W nowo-wzniesionej mojej dystylarni pozyszezam wodke wylạcznie tyiko za pomoca pary ze spirctusu rektyiikowanego przy uzyein nowowynalezionych aparatów francuzkich najnowszej konstrukeyi.

Oczyszczona parowa wódka mojej fabrykacyi chemicznie była analizowana $i$ otrzymała świadeetwo jakó nieszkodliwa dla zdrowia, gdyz zupehnie nie posiada w swej zawartosci eterow gorzałczanych.

Oczyszczona parowa wódka zadawalnia najwykwintniejszy smak.
Dystylarnia Johna przygotowuje tes znane ze swych wysokich zalet na-
lewki, wodki, likiery i prawdziwy czarny ziolowy balsam rygski.
Wyroby moje sa do nabycia we wazystkich miastach Cesarstwa Rosyjskiego, Krolestwa Polskiego i of kraju zachodnim. W Wilnie, Grodnie, Kownie, Mirísku, Pińskn, Brzesciu-litewskim i we wazystkich innych miastach. OENNIKI WYSY६A SIÇ BEZPLATNIE. (1487)
 dzi, ratwo sie zdejmujace i cajace jakotez (1391-16) HUWOME FivANW, przymocowywane bex gwotdaf, zaprgymocowywane bex gwozdai, zaWyhesnie on Magesyio Bioliany Wiel. Morike 28, $\mathbf{w}$ Peternburgu.

# Nowość! <br> , Mouninia 

Stanistawa Betze.
Wydanie wykwintne, str. 417. Z fotografja kolorowanas wedtug rysunkn Kostrzewskiego.
Cens bes oprdwy rs. 1 kop. 80. W oprawle ozdobnes rs. 2. Tegoz autora

## "ODGLOSY SZKOCY"

z 9 drzeworytami, stron 311. Cens bez oprawy rs. 1 kop. 50. W oprawie ozdobnej rs. 1 k. 70. Sklad glowny u Gebethnera i Wolffa. Dostać mozna w kazdej księgarni w kraju i zagranica.

## Zabawne nowoścl

poleca na Gwiazdke Magazyn Szwajcarski, Wielka Koniuszennaje,
Żywy Piesek biegajacy na sznurku kanczukowym za pomoca ScieŚnionego po
wietrza. Cena rs. 2 .
Clowny na sznurze chodza i raszaja nogami jak 2y.
wi; jedna figarka kop. 75 , dwie


## BBRCCL OBRRYYII

rośnie w oczach w jednej chwili.
Cena k. 50. Wiez̀a Eiftel nown taj Wieza Eiffel, nowa zajmujaca budowla z drewnianych kawalkow
składa sie latwo i predko składa sie na kop. 50 .
na
Oryginalne niespodiamli
dla dzieci po kop. 35 i 40 , i ogromny wybor najnowszych zabawek, gier i podarankow dla dzieci. CENY TANIE. (1498-3)
W drodze dzialów sprzedawane beda

poloz̀one w powiecie Zamojskim gub Lubelskiej.
Dobra Krasnobród obejmuja witk 256,
w tem lasuu w tem lasu, przewasnie materyalowego,
wikk przeszio 200 . wók przeszio 200.
Gospodarstwo leśne i fabryki, stuzgee do eksploatacyi lasu, urzadzone wzorowo. Sam dochod wraz z dochodami stale$\mathrm{mi}_{\mathrm{i}}$ wynosi roczuie rubli 25,000 . Rabli 50,000 moze pozostad przy gruncie. Dobra posiadaja rownies stacye sanitarns, lesna wraz $z$ zakladem lecz-
niczym. $\underset{\text { niezym. }}{\text { Blitso }}$
Blizsze szezrgoly vidzieli W. Chmyzowska, glowna opiekunka nieletnich 1. Marszalkowska N 90 , w Warszawie.

KOKS GAZOWY
sprzedaje się TANIO w Kantorze PAWEA BOECEEL
Wyspa We Petersburgu
Telefon $2 \& 789$, 2-ga linja, , N 25.
$\quad(1424-13)$
MAGAZYK MEBLT
WMLEE IUZYWANYCR
Warseavoie, Marssabkonskn

1) Posiada wielki wrybormebliwa 18137. nych i slcromnych, 2) Pryyjmuje zamowie nin i i sricromnych, 2) Przyjmuje zamówieKow, 3) Dzial tapicersko-delcoracyiny adpowiada wszelkim wmaganiompyy od-
 Ceny b. umiark ynajmajo mato uzywane. a. miarkene ale stare.

# Utwory Fortepianowe J. I. PADEREWSKIEGO. <br> 11. IUTERENE220. 

1) ${ }^{2)}=\mathrm{NG}_{6} \mathrm{I}$.
2) -NE III
3)     - N6 IV.
4) Fantermezzi NE I ew Blyskawiczna nocs.
5) Intermezzi No II.
6) Krakowiak, op. 11
7) Menuet, op. 14.

Cena kopiejek 80.

Wyszly nakładem Redakcyi


## KSIĘGARNIE

Gebethera i Wolfa w Warsamie i Br. Ryjuovice IT Petershnng polecaja nowe, nadzwyczaj tanie wydanie

## POEZYJ

## IDIRE MEKIEXUCZ天 <br> W 4 -ch TOMACH,

poprzedzone zyciorysem, skreślonym przez d-ra Piotra Chmielowskiego i ozdobione portretem autora rysunku Horowitza. Sprzedaje się we wszystkich księgarniach miejscowych i na prowincỳi Cena 4 tomów kop. 80, w ozdob. opr. w plótno angielskie rs. I kop. 5O. Za przesylke w obrẹbie Królestwa po kop. 30, w guberniach blizszych Cesarstwa po kop. 50, a w dalszych po kop. 60 od egzemplarza dolączać nalez̀y.
(1450)

## Lampy Ocogenowe po rs. 3 U OPTYKA I MECHANIKA

## 6. STE Petersburg, Admirałtejski pr. Ne 4.

 W celu niszozenia dymu w pokojach do palenia, dle oczyszezenia i odświeżenia powietrza w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych dla chorych.Flakon skoncentrowanego nie rozciéćczonege ociogenu rs. 1 k .50.
Flakon taki ekstraktu wystarczy na 50 razy, albo, przy umiarkowanem uzyciu, prawie na rok. Platynowe cylindry zapasowe osobno kosztuje rs. 1. Waga lampki i ekstraktu 6 funt., opak. k. 75 . $(1470-8)$

## ОБЪЯВЛЕНIE

 O ПодПИСКБ НА 1890 T. (Двадцать-пятый годъ).


Везз доставки, нъ Кон-

Bz Петербуprt, cъ д0-
Bz Mockst и друу, ropo-
дахъ, оз перес.
загранищейй, въ государетв.
Отдъльная книта журнала, съ доставкою и пересыл к010-1 p. 50




## Кни\%ные магазины, прस годовой п полугодовой ПОДПМСК', пОЈБЗУ






 ВIBL.

[^1]OSTATMIE NOWOŚCI
do nabycia

## 

w Petersburgu, Kasańska 26.

## Balucki Michat. Moj pierwazy wystep is.

 teracki. Nowele rs. 1. Betza Stan. Holandya, rs, 1 k, 80. Czerny Frane. Ogolna geografja hạndlowa, rs, 3.Dawid, Jan W. Szkice púychologiczne, rs. 1 k. 50 .
rawalewicz M. Majster do wszystkiego zbior nowel, rs. 1.

- Komedye jednoaktowe imonologi. Serya druga, rs. 1 k .20 . W oprawie ozd. rs. 2 stachiewieza. Wammond A. oprawie ozd. rs. 2 k, 60 . czyzn i kobiet, oraz spogut a mę radzenia, k. 75 .
Heine Henryk. Wybor pism. Tom I. Poe-
 Is 3.
Konopnicka M. Moja ksiazeeczka, ztapisana dla dzieci, obejmujquaa 17 rycin, ${ }^{w}$ oprawie rs. 1 k .30 .
Wesołe chwile matyoh dzytelnikow. Ksiazz, obraz, z 18 rycinamil 1 wierszykami, rs. 1 k. 30.
Kraslíshíl Zyg. Pisma. 3 tomy, rs. 2.
Kraushar AI. Sprawa Zygmunta Unruga. 2 tomy, rs. 3.
Hajewski Erazm. Z dziwow przyrody. Dr. Machołapski. W ycieczka fantastyezno - przyrodnicza $z 60$ rysurfkami r8. 2, opr. Ms. 2 k .25 .
orawska Z. Giermek ksiqzecy. Pow. hist. dla ml . z ilustr, $\mathrm{rs}, 1$ kop. 20 , opr. rs. 1 k .70.
Mantegazza, Sztuka dhagiego zycia, k. 50 . Naganowski Ed. Hessy O'Grady. Powiesc wspotez, na tle stosunk $\delta \mathrm{w}$ w Irlandyi, rs, $1 \mathrm{k}, 50$, Nagoda. Nowele, Whasnemi ogzyma, rs. 1 k .80.
Ostoja. Nowele, rs, $1 \mathrm{kr}, 50$.
Pryborowski W. Chrobry, Opow, histor. z XVI w. 2 rycinami W, Easkiny rs. 1 k. 20 , opr. rs. 1 k .70 .
Sewer. Stowa a czyny, powiesc, rs. 1 k .50 .
slósarski A. Maly atlas zoologiezny, zawierajay 963 rhromolit. wypukłyoh obrazkow zwierzat wraz z ich opisem. CzeŚC I, zwierzeta ssace, z 228 rye. kolor. na 20 tablicach. W oizd oprawie rs, $2 \mathrm{k}, 40$.
Simon Max. Swiat snow, rs. 1 k. 20 .
Stecki Tadeusz Z born i stepu. Obrizy i pamiạtki, rs. 3.
dhunter J. Algebra poczattkowa. TYóm. W1, Kwietniewski, rs. 2 k. 40 .
Waśniewski H. Metoda leczenia zwierzą domowych bez lekarstw, k. 30 .
Weber I. T. Sztuka ozenienia sie i wyj-
Wojecicka Jadwiga. Moin dobroczyrica. Opowiadanie dla miodziezy z rys. I. wiadanie dia miodziezy $z$ rys. 1.
Owizkiego $\mathrm{rs}, 1 \mathrm{k} .50$; w opr. rs. 2,
Wolowski M. Bedna Sciezka, powiés k. 80 .
Zaleska I. M. Gwiazdka Sudanu. PowiesG z zycia afryk. z rycinami I. Maszyí-
 go wiekn, z 9 rysunkami rs. 1, opr. rs. 1 k. 50 .
- Odglogy gór i dolin. Powiesc z daw. aejgzych i: nowszych ozasow dia modziezy, z rycinami M. Kotarbinskiego rs. 1 k .20 opr. rs. 1 k .70 .
Z krainy czarow, podania ezarow. Legendy, basnie podana swojskie i pbee, z rycinami
Zapolska Snieżko G. One. Nowele, rs, 1 k. 50 .

Kalendarze rok 1890.
Bak, humoryst. kop 20 .
Dla wszystkich, kop. 30.
Dziennik J. Ungra, kop, 30
Facet, humoryst., kop.
Filut, humor., k. 20 .
Kolenda dfar, gospodyń, k. 50 .
Lekarski, rs. 1 k. 20 .
Lekarsk, rs. 1. k. 20.
Powazechny, kop. 20.
Rocznik lekarski, rs, 1 kop. 20.
Rocznik lekarski, rs, 1 kop
Rolniczy, 2 czesci, rs, 1 .
Szansonetka, hnmor, z. 20
8zansonetka, humor., k. 20
Tramwaj, humor., k. 20.
Ungra, ilustr., kop. 50 .
Ungra, lustr., kop.
Warsawianl: , mumor., k. 25.
Whazamiani:a, mumor.,

D Do dzisiejszego numera «Kraju" dolạczamy dla wszystkich prenumetatorów prospekt kich prenumeratorow prospokt
miesiecraika Ateneums.


[^0]:    Nabywac mozna w ważniejszych aptekach i składach materyalow aptecznych $i$ perfumeryjnych.

[^1]:    c M. Cracionebrys.

