## Yetersburg, dnia 6 (18) sierpnia 1898 r.

## TRESC NUMERU:

Artykul wstepny: Liehwa, p. K. Bartosgewicza. Art. literackie: Bajronizm francuzki, p. M. Z. Zdsiechocoskiego. Pisma Spasowicza, (Tom I), p. A. Rembouskliego. Art. i sprawy biéacee: Emilio Castelar, p. T. Nowe ksiazki, otrzymane w redakcil \&Krajus. Kron. naukowa 1 literacka. Odcinek: Perelka, (Dalszy clag).
Odcha zachodnie (od spec. koresp. (Krajus): z Gdariska p. Sambora, z Wiednia p. Mariusa it t. d.

Listy z prowincji. (od spec. koresp. eKrajup): z Moskwy p. Antoniego Jodle, z witebsklej gub. p. Amicusa, z Kijowa p. Mik. Treaske, $z$ Odesy p. L. W. it. d.

Z politycznego bwiata p. J. T. H. Kronika powszechna. Wojna celna. Glosy prasy, Z tygodnia. Przeglad prasy ruskiej. fi- Wiadomości urzedowe. Wiadomoseci biégee. Kron. petersburska. Kron. warszawska (listy korespond. eKrajus í drobne wiad.). Zdaleka i zblizka. Kron. posm, Prawo i sądy. Kur. kose. Kur. szkolny. Kolejnik.

Ekonomista. Wiadomosel ekonomiezne. Kronika gieldowa. Z rynków towarowych, p. F. Doni esienia. Ogloszenia.

W dodatku: Komunikat ministra skarbu o przeblegu rusko-nlemieckich ukłå ow bandlowych. Tresé memorjału hr. Caprivi, zlozonego niemieckiej radkje zwiazkowej.


## 

w Warszawie, ulica Senatorska is ss.
sKiad MasZyn, NarZepzi rolniczych i nasion

## TAD. KOWALSKI i A. TRYLSKI

$$
\text { Warszawa, Miodowa } 4 .
$$

FABRYKA I SKŁAD MYDEE TOALET., PERFUM I KOBMETYKOW Fil| H:H:
Wargzawa, Plae Teatralny $N e 11$.
 s REDNETA. NIINs.
G16́wna Reprezentacja na Król. polskie w Warszawie, ul. Przechodnia, 13. Agentury we wszystkich znaczniejszych mlastach Królestwa i Cesarstwa,

Magažn WYROBÓW MELCHJOROWYCH warszawskiej fabryki
Józefa Fraget,
Newski pr. 22 (1515) SK£AD
MASZY I NARZEDZI ROLNICZYCH sporki „Robotnik ${ }^{45}$. (1390) Petersburg, Moskwa, Kijow, Taszilent

01-sza Petersb. fabr. metalow. WIANKOW
Kazarisk, kwiatów, naprz. Lombardu. I. Urlaub.
8. HISZPANSKI,
szewe męzki i damskl
w Warszawie, Bielanska 6
Egzystuje od 1838 r. (1)
SKŁAD WIN
egzystuje od $1829 r$.
P. A. KRzYinifskiceo U1. Wierzbowa Wh 3, d, hr, Krasiniskiego,

40. Krak.-Przedmieście. 40.
 FABRYKA PORTHPTANOW I PIANIN, Warszawa.


## ANNA JASIEṄEKA,

 prachotona VI-kiasowero zakładu naakowego, WARSZAWA, KRAKOWSKIE-PRZEDMIESCIE Je 15, (pałac hr. Józefa Potockiego),ma zaszczyt podać do wiadomosci sz, rodziców í oplekunów, ze zapis uczennle na rok szkolny 1893-94 rỏzpocznie sié 16 sierpnia, kurs nauk 5 wrzesnia. Egzaminy nowowsteppujacych w d. 1, 214 wrzesnia.

TOWARZYSTWO AKCYJNE FABRYKI GARBARSKIEJ

## TIMLERISZUZDE

## $w$ Warszawie.

(4-26)
Skóry wszelkiego rodzaju, oraz pasy wyborowej jakosel 1 własnego wyrobu.
Szkoła filologiczna 4-klas. z klasą wstępną i pensjonatem


Zawiadamia osoby interesowane, ze zapis uczniów i pensjonarzy na rok szkolny 1893-1894 rozpoczyna się z d. 12 (24) sierpnia.
(208-2-1)

## Zaklady gazowe

## W WARSZAWIE

polecajaz:
Koks czetwiert' po 1 rs., za pud 18 k., przy odbiorze w wiekszych ilościach odpswiedni rabat.
(7)

## RODZIINA,

mieszkajqca w Charkowie, przyjmuje na mieszkanie uczace się panienki. 0 warunkach mozna slę dowiedzied w ksiegarni pani Sikorskiej. (Charków,Jekaterynosi.18).(1888-6-1)

> WARSZAWSKI MAGAZYN

OBUWIA (1787)
W, ZAREMBY, Petersburg, Kazañska 48.

PRACOWNIA I MAGAZYN

## OBUWIA

L. wiemczyískiego,

## Ksieggarnia i skład nut

 W．NAKOWNJMW WILNIE， ul．Sww．Jańska，di Dtuskiej， posiada znaczny ybor ksia－ tek wszelkiej trysci i we wszystkichjezykach．Przyjmuje prenumerate na pisma tak kra－ jowe jak i zagraniczne．Za－ mówienia z prowincji zalatwia－ ja siẹ odwrotnă poczta；na zadanie za zaliczką pocztową．

（1871－8－2）

## STHIL：MPHIXXA，

 przełożona pensji zeéskiej VI－klasowej w Warszawie， Krak．－Przedmiescie of 2，woprost Kopernika（dawoniej Leszno 27）， zawiadamia sz．rodziców，oplekunów i osoby interesowane，iz zapis no－ wych uczennic，tak pensjonarek jak przychodzaqcych，odbywa się codzien－ nie od 10 do 3 popoludniu na wa－ renkach dawnych．Egzaminy wstęp－ eneis 214 wrzesnis，a kurs nank rozpocznie＇slę 5 wrzeSnia．（202－6－2）W 6－klasowym zakładzie naukowym żenskim

## ANEM HOERE

wry ul．Mavoriectiej Je 4， zapis pensjonarek oraz nezerthic przy－ chodnich，rozpocznie sie winiu 29 slerpnia．
（195－4－3）
w szkole realnej
GHISOOTE PRTWTREL，
przy ul．Zlotej He 30 ，
egzaminy wstepne i powakacyjne od－ bywaé się bẹdą od d． $9(21)$ sierpnia r．b．Lekcje rozpoczna sie 20 sierpnia （1 wrzesnia）J．PANKIEWICZ．（207－2－1）

## Zaklad I Magazyn

optyezno－mechaniezny

## A．E．PAWRYCO， <br> Newski prosp．，si 62，vis－q－vis pa－

 रacu Aniczkowskiego．Wyrabia okulary，binokle，lornetki， z rózzych metali．Przyjmuje repara－ cje rozmaitych zlotych i srebraych przedmiotów．
－！！Ceny przystępne！！『a

## MAGAZYN MEBLI

 W WARSZAWIE，
137．MARSZAEKO WSKA， 137. posiada na skladzie wielki wybór me－ bli wykwintaych i skromnych．Podej－ muje sie urzadzení apartamentów pod－ iug rysunków．Dzi í dekorac．－tapicer－ ski．W ynajem mell＇malo uzywanych． Ceny nizkie，stalo．
（559）

## CHEMIK

z dyplomem i doskonalemi swiadec－ twami，wieloletni kierownik fabryk zagranica，poszukaje odpowiedniej posady od 1 styernis 1894 r．Adres w Administracji «Krajus．（1879－4－1）

##  <br> Warszawa，Miodowa，Nr．4， jako <br> WYŁAGGNI REPREZENTANOI polecaja <br> Z．FABRYKI RUDOLPA SACKA

 w Plagwitz－Lipsku， znane powszechnie ze swej dobrociPモUGI SAMOCHODY PIETROWE Plugi dwu－，trzy－i czteroskibowe， PRZYRZADY，dajaqce sie zastosować do plugów samochodow，jako to：
 oraz
（183－6－5）

## Siewniki rzedowe patrantowane．

specjalnie do górzystych położeń，z auto－ matycznem regulowaniem skrzyni siewnej， znacznie ulepszonej konstrukcji．
Cenuiki i ratalogi ilnstrowane wyşamy na zalacaie．

## K．W ASILEWSKI

w Warszawie，Miodowa 16.
2 Specjalność：Maszyny do czyszcz．zboża i nasion．च POLECA：
Znane juz̀ powszechnte，nlezrównane w dzialaniu wialnie sIDEAL． 1 mlynki－TRIUMPH：$z$ fabryki braci Röber i specjalne TRIEURY do najdokladnjejszego oczyszezania pszenicy i zyta z wyczki，groszku，kakolu， ziarn potluczonych i wszelkich innyeh okraglych zanieczyszczeni，z najreno－ mowaniszej specjalnej fabryki N．Heid w Stockeran pod Wiedniem，po cenach nastepuiaeych：
（193－3－3）
Trieur 20 la $z$ wentylat．，oezyszez．na godzinę okolo 1 kores zboza，rs． 65 ， $\rightarrow 31 \quad 3 \quad, \quad 3 \quad 13 / 4, \quad \geqslant 90$ ， $\begin{array}{llllllll}3 & 2 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 8 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 355 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3\end{array}$ Kazdy Trieur zaopatrzony jest w dwa sita plaskle 1 trzy okragle na zmiane． Cylinder na zmianę do ezyszez．jeczmlenl I owsa do Trieura Na is rs． 83.
$\begin{array}{lllllllll}3 & 3 & 3 & 3 & ; & 3 & 3 & 3 & 50 . \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 2 & 2 & 65 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 80 .\end{array}$
Do każdego Trieura dodaje się drukowany sposób użycia．
Nawozy sztuczne，
SUPERFOSFAT，FOSFORYTY，GIPS 1 t．p． różine smary I oleje．
Tektura asfaltowa do krycia dachów po cenach umiarkowanych，$z$ dostawa do wszystkich stacyj dróg zelaznych， poleca
KANTOR PRZ合WOZOWO－AGENTTUROWY

##  Szwarcowy zaulek，dom Fiorentiniego．

（1876－3－2）
 jaho zrodie powziettych informacyj．

## ОБЩЕСТВО

## Нго－Западныхъ желъзныхъ дорогъ

Всађдетвіе ааяваеніа нћскодькихъ акпіонеровъ Общества Юго－3апад－ ныхъ жеаваннхз дорогъ，Іраваеніе считаеть пужнымь довести до все－
 витеаьствожъ продентовз по акпіязв никакого дивиденда не причвта－ етса，то по даввдевдвому куоону оти акцíh аа N 15 ничего выдаваемо
 нія．

## PAIIIETNU｜II W．Racreowsilio

porucz．d，gwardji ces，francuzkiej． Splaane w r． 1845. TRESĆ：
Rok 1794．Kampanja pruska．Rok 1806 i 1807．Kampanja hiszpaíska． Rok 1808．Kampanja austrjacka ro－ ku 1809．Kampanja hiszpariska i por－ tagalska 1810 I 1811．Kampanja ru－ ska r．1812．Wejscie w granice ru－ skie r．1812．Wejscle do Moskwy Retyrada．Rok 1812．Zakończenie
Cena wrazz przesylkąpocztową rs．1．
Do nabycia－w ksiegarni polskiej， Kazaíska 26.
（1872）

Firma nagroaz a a europejsk． wystawach dzue－leciu zlotemi med．i wyzsz．dznaczeniami． Kosmetyczne spermacetowe，do tvarzy
RECCNIKI
Fabrykanta kosmetyków A．ENGLUND． Dla dellkatności i bialosel twarzy．
Przy uzyw．spermac．reec－ ników，skóra twarzy robi sie gladkà．Dogodny środek w po－ dróży，podezas której twarz szczegoln．narazona jest na wplyw kurzu i wiatru．Do－ godnem jest miec je zawsze z sobą．Cena paczki 60 k ．， z przes，nie mniej jak dwóch pacz．-2 rs．， 4 paczki 2 przes． 3 rs ．Dla zapobiez．podrab， prosze zwracac uwagè ns podpis A．Englund czerwonym atramentem i marh S．－Pet． Laborat．Kosmet．Dost s mnt－ na w Najwyz．zatwierdz．ru－ skiem Tw，w，sprzed．neat．apt．， Kazańsha，$\hat{1}$ 12，oraz we wszystk，znaczn．at eezn． 1 perfumer．handl．Ces．ruok． Sklad glówny na cala Rosje： A．Englund，Petersburg，Bas－ sejnaja ul．，N\＆2．（1560－11）


## MEODZ．URZEDNIIS

z zagranicy poszuknje stancji Oferty do Administracji sKra－ jus pod lit．L．D．

## 

wspólnika lub wspólniczki z kapitalem dla powiększenia interesu，z podzil－ łem dochodów lub na $\%$ ．Puszklíása 5．Warszawska pasztetna．

CFNNIKDRZRWEK I ROSUIN z zakładu E．Jankowskiego Jal． kóws rozsyla sklad nasion sogrod－ nik Polskis，Warszawa，Mazowiec | nik Polskis，Warszawa， |
| :--- |
| ka 11． |
| $(209-3-1)$ ）． |

7 Rogista Praktyk z Moskwy per $\mathrm{J}_{\text {szuknje iniejsca．Adres：}{ }^{2} \text { Yr．Hell }}$ екаго просп．и пабережной Фоитай kE，д．N 68－40，кв．N8 69．（1801）

# BIUR0 REDAKCJI „KRAJU" 

PRZENIESIONE ZOSTAEO NA ULICE NIKOKAJEWSKA Me 6.

KANTOR GもÓWNY ‘KRAJU. (DLA PRENumeraty i ogloszeń)

# POZOSTAJE PRZY KSIEGARNI BR. RYMOWICZ, 

## KAZAŃSKA 28

Wszystkie listy pienięzne, korespondencje, reklamacje it. d. adresowac należy bezpośrednio do Redakeji, pod adresem: «Redakcja ekrajus, Petersburg, Nikołajewska 63.

Petersburg, dnia 6 (18) sierpnia 1893 roku.
-Krajo wyebodzi w dwóch wydaniach: njebieskiem i caerwonem. Wydanie niebieskie (okladka niebieska) proeznaczone est dla prenumeratorów stalych 1 zawiera, opruez zwjklego (okladka ederwona) obejmaje tylko numer awyezajiay i prze (okacika ezerwona) obejmaje tyiko numer awyezajny it przerach, kioskach i na kolejach telanaych.

## LCHWI IT GALCII ').

Kraków, w sierpnitu.
Schmoller w dziele swem p. t. „Die öfentlichen Leihhäuser in Mittelaiter ${ }^{*}$ wykazal, ze w kwestji lichwy tylko lokalne badania są.w stanie przynieść tak dla prawodawstwa, jak i dla nauki gospodarstwa społecznego, dodatnie rezultaty. Autor sądzi, iz̀ rzuciwszy światho na stosunki ,klasyeznego kraju lichwy"-Galicii-odda tem przyskuge
nietylko rodzinnemu krajowi ale i Niemnietylko rodzinnemu krajowi ale i Niemcom, gdzie choć wypadki są rzadsze, choroba jednak ta sama panuje.
W r. 1848 zniesiono w Galicji pańszczyznę. Mimo to specjalne prawo spadkowe nie dopuszezało zbytniego rozdrobnienia własności włościańskiej, a odnośne przepisy stały na straży zbyt wielkjego jej odłużenia. Gdy oko${ }_{10}$ r. 1850 zaczêty się przejawiać w całej Europie prady lichwie przychylne, otrzymały w r. 1856 wszystkie wyższe sądy krajowe wezwanie od rządu, aby przedłożyły ministerstwu sprawiedliwości opinje podleglych im trybunałow, co do utrzymania cesarskiego patentu

[^0]o lichwie z r. 1803. Wszystkie sądy galicyjskie wyrazily się potępiająco o lichwie i wskazywaly potrzebe utrzymania praw ją ograniczających, ostrzegając przed szkodliwością nieograniczonej stopy procentowej. Wyższy sąd krajowy lwowski i sądy obwodowe w Tarnowie i N.-Sączu, uczynily między innemi charakterystyczną uwagę: ${ }^{2}$ że wstrẹt do lichwy głęoko tkwi w poczuciu prawa n ludu, zarzuty zaś połowicznego działania, czynione patentowi o lichwie, dadzą się odnieść zarówno do wszystkich praw zakazowych ${ }^{\text {" }}$ (nverbiêtenden ${ }^{*}$ ).

Pomimo tak jasnych opinij tych, którzy najbliżej znali potrzeby ludu galicyjskiego, pomimo poparcia ich przez gubernatorów Galicji i Bukowiny, rząd zniósł wszelkie ograniczenia stopy procentowej i lichwy, prawem z dnia 14 czerwca r. 1868, a prawem z dnia 27 t. m. i roku-ograniczenia w wolności dzielenia gruntów włościańskich. Na skutek tych zarzạdzeń niedługo trzeba było czekać: lichwiarze z całą bezczelnością i otwartością poczęli wykonywać swe rzemiosło. Nastepujące cyfry dają o tem wyobrażenie: kiedy ilość licytacyj sądowych posiadłości włósciańskich i małomiejskich w r. 1867 wynosila 164, to w roku 1873 doszła do 614, a wreszcie w r. 1877 juz̀ dosięgnęła olbrzymiej cyfry 2,139 .
Komisja prawnicza sejmu galieyjskiego stwierdziła w r. 1874, iz̀ żadna prowincja Austrj̈, zaden kraj na świecie nie posiada tylu zawodowych lichwiarzy co Galicja. Niezmordowany bojownik przeciw lichwie, Rydzowski, na posiedzeniu sejmu w d. 4 grudnia r. 1874, porównał los galicyjskiego chłopa z losem raymskich niewolników. Nazwal go niewolnikiem lichwy, pracującym w pocie czola dla dobra swych ciemięzycieli. Porównanie to przyjęli w swych
dziełach Chorinisky i Thungen.

Wskutek wniosku komisji głodowej, sejm galicyjski w r. 1876 polecił wydziałowi krajowemu zwolanie ankiety, w celu zbadania przyczyn ogólnego zubożenia kraju i upadku małej posiadłości i zarazem wynalezienia środków zapobiegawczych. W skład ankiety wchodzili dr. Wereszezyński, dr. Gross, Otto Hausner i dr. T. Pilat. Komisja ta na kwestjonarjusz przez siebie ułożony i wysłany, otrzymała 944 odpowiedzi. Obrobienie tego olbrzymiego materjahu powierzono d-rowi Józefowi Kleczyńskiemu, który znakomicie wywiązay się z zadania w pracy p. t. Stosunki włościańskie w Galicji". („Wiadomości statystyczne ${ }^{\text {U }}$ z. VII r. 1888).
Poniewaz̀ jednak w tym czasie zaczęło obowiązywac galicyjskie prawo przeciw lichwie, wydzielono wieec z odpowiedzi to, co sie tyczyło lichw̧y i kredytu, aby materjar ten obrobić równocześnie z obserwacjami czynionemi przez whadze nad skutkami nowego prawa. Materjal ten dostał się do rak d-ra Caro, który mógł się orjentować w nim o tyle z latwością, o ile znalazł uporządkowanemi przez statystyczne biaro wydziału krajowego, nieobrobione jeszcze odpowiedzi kwestjonarjusza z r. 1876 (t. j. z czasu przed prawem o lichwie) i późniejsze uvagi starostw i rad powiatowych.
W owych ezasach, z powodu braku odpowiednich instytucyj kredytowych, chłop galicyjski zmuszonym był, w razie konieczności zaciągnięcia pożyczki, udawá się po nią do lichwiarza, którym był najezę́ciej żyd, we wsi mieszkający. Towarzystwa zaliczkowe rozwinęly się i to przewaz̃nie w miastach, dopiero po r. 1873, a największy z zakładów pożyczkowych, bank włościański, był, jak to sié poniżej wykaże, instytucja czysto lichwiarska. Jeśl więc chłop nie mógł skorzystać z kredytu, udzielonego mu przez księdza (co zdarzyło się w 4 powiatach ${ }^{1}$ ), lub właściciela większej posiadłości (w 14 powiatach), to wydany był na laskę swego bogatszego sąsiada, kramarza lub szynkarza wiejskiego. Tylko z 32 powiatów doniesiono o znaczniejszej liczbie wierzycieli ze stanu włościańskiego, w reszcie powiatów, t. j. 42, jedynie żyd, właściciel wiejskiego sklepiku, i szynkarz, równieź zyd, byli obok lichwiarskich banków jedynymi dostarczycielami pieniędzy dla chłopa.
Co się tyczy stopy procentowej, to ta była nizsza, jeśli wierzyciel byt chłopem (najwyższa 30 proc.) - 0 wiele znaczniejsza gdy-zydem (od 50 proc. do 500 proc., jak np. w pow. skałackim). Wogole płacono mniejszą prowizje przy większych pozyczkach i od-

[^1]wrotnie, np. w pow. chrzanowskim od 10 reńskich phacono na miesiage 1 ztr. ( 120 proc.), od 1 reískiego zas 10 centow na tydzień ( 520 proc.); w powiecie rudczańskim od większych sum 60 proc., od mniejszych 104 proe.; w pow. tarnobrzeskim od wiekszych
sum 36 sum 36 proc., od mniejszych 160 proc. Pozyczki bywaky udzielane tylko na czas krotki-przewaznie od wiosny do żniw; wszellkie dłuższe terminy należa do wielkich rzadkosci; zdarzaj̨̨ się zaś krótsze, bo aż jednotygodniowe, np. w pow. przemyskim. Cel tych krótkich terminow jest jasny: wierzyciel naznaczał je, wiedząc, ze dłazznik nie bẹdzie w stanie uiscić się $z$ drugu w terminie, co dawato mu sposobnose doliczania procentów od procentow, lub pobrania kar konwencyjnych. Czasem bywaty terminy dłuzzze, tak wyznaczone (np. przed żniwami), ì̀ dłużnik w tym czasie, nie mogac absolutnie dotrzymac swych zobowiązań, zmuszony był okupywać sié lichwiarzowi darami w naturze lub robota w polu. Z powiatu czortkowskiego donoszono, iz̀ zydzi naumy dzaja w błạd co do terminu, aby nastepnie z tej prolongaty olbrzymie dla siebie wyciagnąć korzyscic, przez narost sumy pozzczonej, która dopóty się powiększa, dopóki nie zrównowazy wartósci majatku dłużnika. Wtedy następował albo dobrowolny układ, albo przymusowe wywłaszczenie. Cyfry przemawiaja tu najwymowniej: it tak, w sqdzie powiatowym tarnobrzeskim, w roku 1867 , ilośsé skarg wynosiła 224 , egzekucyj - 88; w roku zas 1874 (zatem po dozwoleniu dzielenia gruntów i przy swobodnej lichwie) 1,652 skarg i 353 egzekucy!! Z wielu powiatow uczyniono uwage, ze lichwiarze-zydzi maja $z$ powodu braku konkurencji ułatwione zadanie, gdyz̀ żaden chłop pod grožbą ogólnej pogardy, nie ośmieliłby się stawać do lieytacji mienia swyeh sasiadów.

## ODCINEK „KRAJU"

## PEREŁKA. <br> (natory cinat

III.

Po skónczonym obiedzie, Chantal wzial mnie pod reke. Byla to godzina palenia cygara, Godzina wazna. Gdy byl sam, szedł palic na ulice; kiedy miat kogo na obiedzie, szlo sie do sali bilardowej, i grano palac. Dzisial, z powodu uroczystosci Trzech kröli, napalono nawet w piect; mojj stary przyjaciel wzial kij, kij bardzo cienki, który starannie natar kreda, poczem rzekl:
-Dalej, chlopcze!
Mowil mi po imieniu, chociaz miatem dwadziescia piéc lat, ale on znal mnie jeszcze dzieckiem.

Zacząlem partje; udalo mi sie zrobić kilka karamboli; chybilem tez kilka razy; mysil o Perelce krazyla mi bezastannie po glowie, zapytalem wiec na-

Pozyczki zaciggano w pienigdzach lab wnaturze. Lichwiarz czasem sie kontentowat wekslem lab aktem notarjalnym, ale nieraz żdał poreçczenia lub zastawu. A wiec co było w chałupie chłopskiej, szło ,na przechowanie ${ }^{*}$ do wierzyciela. Lichwiarze mieli cale składy korali, kožuchow, chustek, butów, tak, zze mogli zalkładać prawdziwe ,bazary krajowe". Mimo austrjackiego kodeksu, zabraniajgcego wierzycielowi uzytkowania z rzeczy zastawionej, przy owczesnym braku prawa o lichwie, bezezelnośc lichwiarzy dochodzita do tego stopnia, iz wysteppowali na droge sagdowa w celu zmuszenia w̄łáscicieia do obrabiania zadarmo gruntu, $z$ którego korzystali pod pozorem cześciowego pokrycia prowizji. W Sqdeckiem, Zywieckiem i Podhajeckiem bywaty wypadki, ze chłop, whaściciel zasta wionego gruntu, szedł do służby aby utrzymać rodzine, a lichwiarz tymczasem trzymał w procencie jego gospodarstwo. Jeżeli lichwiarz obliczyt wyżej procent od dochodów, to dłuźnik nietylko dawal mu ciągạć zyski $z$ gospodarstwa, ale doplacal jeszcze pewnạ kwote corocznie, dopóki „litościwy wierzyciel nie oswobodzil go od tego, przeprowadzajac licytacje. Podobne rozboje i prawem zakazane użytkowanie z zastawionych grantów zauważono w 47 powia tach, przyczem, $z$ wyjatkiem 2 wypadkow, mowa jest tylko o zydach (str. 194).
Jeśli pożýczka nastạpiła w naturze, to i $z$ wrot jej w podobny sposób się odbywał; jesti w pieniadzach, to dłuz̀nik, zwracajac ja, godzit sie albo na niesłychanie nizkie ceny, albo tez̀ na tak wielką ilośc zboża, ktôrej grunt jego wydać nie był w stanie, co oczywiscie przez lichwiarza było zgóry przewidzianem. W tym wypadku kary konwencyine tak były umówione, iž przechodzity najwyższe lichwiarskie procenty. Zdarzaly się, i to dość często, umowy o wypłatẹ prowizji robotą w po-

- Panie Chantal, czy panna Perla

Przestal grać zdziwiony bardzo i spojrzal na mnie.

- Jakto, ty nie wiesz? ty nie znasz historji Perelki?
- Nie.
- Twoj ojeciec nigdy ci nie nie mówil?
- Alez nie.
- To dziwne! doprawdy, ze to dziwne! Alez to cala awantura!
Umilkl, potem rzekl:
- Wiesz, to bardzo dziwne, ze zapyTrzech kroti? ${ }^{\text {tujesz mie }}$ to wlasnie dzje, w dzief Trzech kröip?


## - Dlaczego?

- Dlaczego? Postuchaj. Bedzie temu lat czterdziesci jeden, dzis wlasnie lat izterdziesci jeden, w dzień Trzech krôli. Mieszkalismy wtedy w Roiny-le-Tors, przy okopach; ale abys dobrze zrozumial, nalezy ci najpierw opisać dom. Roñy jest zbudowany na wybrzezu, a raczej na wzgórku, po nad obszernemi lakami. Mielismy tam dom z pieknym, wiszacym ogrodem, podtrzymywanym przez stare, obronne mury. Zatem dom byl w miescie, od
alicy, a $z$ ogrodu byl widok na obszar.
liu, przyczem wierzyciele-zydzi olkazywali sie, jak zwykle, duzo więcej wymagajacymi od chrzescian (str. 197), Szczegóniej chłop byl wyzyskiwanym, gdy $z$ konieczności musiaa wyplacać się nie pieniedzmi, lab zbozem, ale praca w polu, za która płacono mu wtedy mniej, niz̀ zwykłemu robotnikowi. Rozznica ta wynosila np. w pow. gorlickim 50 proc., stanisfawowskim, tureckim, zaleszczyckim i zloczowskim 50-100 proe.

Trzebaby nie streszczać, ale zywcem ťómaczyć niektóre ustepy książki d-ra Caro, aby dac dokładny obraz wyzyskiwania ludu. Ze wzgledu na brak miejsca, trzeba opuszczać setki ciekawych szczegółow. A jaka tu rozmaitosé kombinacyj! Naprzykład w niektórych powiatach za korzec jeczmienia, pozyczony na wiosnę, musiał dłužnik oddawać w jesieni korzec pszenicy. W Pilznéskiem za éwieré jeczmienia (wartość 1 ztr. 25 ct .) dłuaznik obowiązabył dać sześć do ośmia dni pracy. Gdzieindziej pozy czone zboże oddawano w takiej samej ilości, a tylko procent splacano prace. Tak np. w powiatach podhajeckim i kołomyjskim, za procent od korca zboża dawano dwudniową prace. W tarnobrzeskim-za pożyczenie pôt korca zyta wymawial sobie wierzyciel dzień pracy podczas żniwa. Tego rodzaju procent uwazal się jeszcze za umiarkowany.
W podobnie smutnem położeniu nie zawsze znajdowała się Galicja; wszystkie odpowiedzi zgadzają się w twierdzeniu, ze przed wprowadzeniem w tycie praw z roku 1868 było daleko lepiej. Klęskj elementarne, nieurodzaj, cholera i t. p. nieszczęscia, przyczynily się także do tego, iz̀ rolnik coraz mniej miał dochodow i w końcu zmvszonym był szukać pomocy u lichwiarzy, którzy, chcąc zyskać zaufanie swych nieszczésliwych ofiar, udzielali czesto na poczạtek pożyczek bezprocentowych. Po niedotrzymaniu pierw-

Z ogrodu była tez fartka na pole wychodzaca, zakończajaca kryte w grabym murze schody, zupelnie jak w romansach Przed tem wyssiem przechodzila droga, a a drzwi byl glosny dzwonek, gdyz wiesniacy, dla skrócenia sobie drogi, tamtedy przynosili zywnosci. Wyobrazasz sobie miejscowosé, prawda? Otoz wtedy na Trzy króle, snieg padal od tygodnia. Zdawalo sie, ze juz koniec świata. Gdysmy szli na okopy, aby spojrzeć na pole, ziirtno nam sie w daszy robilo, na widd tego obszaru bialego, pokrytego lodeef byyszczacego jak szkio. Zdawalo sife to Pan Bog opakowal ziemie, aby ja 10 slać do jakich skladow starego świta Doprawdy, to bylo bardzo smatne.
Mieszkala nas cala rodzina, i bartizo Liczna rodzina: moj ojciec, moja matka, moj wuj i moja ciotka, moich dwóch braci i cztery moje kuzynki; sliczne to byly dziewczeta; ozenilem sie $z$ najmlodsza, Z calej tej gromadki zyje nas tylko troje: moja zona, ja i siostra mojej 20 ny, ktora mieszka w Marsylji. Sacristil jak to sie rodziny rozpraszaja! doprawdy, zawsze zadrze, gdy o tem pomysle! Ja mialem lat pietnascie, gdyz teraz mam piédziesiąt sześ.
szego terminu, nasteppowała prolongata jedna, druga i dziesiạta, a z niemi wzrastaly niepomierne procenty lichwiarskie, które powiększaly kwote pożyczki. W dalszym ciagu dłużnik zeznawał aktem notarjalnym o wiele więkzy dług od tego, jaki rzeczywiscie zaciagnął, a na zakoíczenie przychodziła zwykle egzekucja i sprzedaz̀ przymusowa. Chłop zrozpaczony oddawał się pijaństwu, sprawiał huczne wesela i chrzciny, a podniecany w nałogu przez szynkarza, przepijał nieraz resztki zboza, aby je potem do siewu i na wyzywienie niestychanie drogo kupować, albo na jakie 100 proc. pożyczać. Potem przychodzifa kolej na inwentarz i narzedzia rolniczè; gdy zaś nic więcej nie zostało do sprzedania, trzeba było wziaćc siẹ do parcelacji gruntu, ktorry kawałkami dostawał sie do kieszeni wyzyskiwaczy. Z chwila, gdy lichwiarz nie mógł nic wiecej ze swej ofiary wyssać, namawiał ja do emigracji, ułatwiajạc w sposób potajemny i karygodny opuszczenie kraju. Slynny proces wadowicki był tylko mała ilustracia tych stosunkôw. Ilu chłopów galicyjskich poszło szukać szczéscia za oceanem, trudno jest obliczyć. Prof. Mischler w Pradze obliczył, że corocznie opuszcza Austrję około 75,000 wychodžców. Jézeli z tego na Galicje przypada choćby tylko czę̧́ś piata, to ilošc wychodécow galicyjskich wynosiła w latach 1873-1891 co najmniej głow 270,000 . Gdyby zaś rachowaé tylko po 50 guldenów od osoby zysk agentów i liehwiarzy (przez nabywanie za bezcen resztek gruntu, bydła, narzeedzi rolniczych), otrzymamy olbrzymią sumę przeszło 13 miljonów zhr. Wyyisnieta
ludnosci galicy najubożzzej klasy ludności galicyjskiej. Do charakterystyki ówczesnego położenia może postužy cyrkularz lwowskiej izby notarjalnej z d. 24 kwietnia 1874 r., ktorym wezwano notarjuszów, aby w aktach przez siebie wystawianych nie naznaczali wẏ̇szej stopy procentowej nad

Mielismy obchodzić Trzech krôli i bylismy weseli, bardzo weselit Wszyscy oczekiwali w salonie na obiad, gdy mój starszy brat, Jakib, rzekl: cJakis pies wyje W polu od dziesieciu minit; biedne stworzenie musiało sie zabłaqkás.
Nie skończyl moxić, gdy odezwal sie
dzwonek ogrodowy dzwonek ogrodowy. Glos jego podobny byl do dzwonu koscielnego $i$ i nasuwal mysl o zmarlych. Wszyscy zadrzeli. M6j ojciec zawolal sluzacego i kazal mu zobaczye coby to bylo. Oczekiwano w mil-
czeniu; mysile ismy czeniu, ryyilelismy o sniegu, pokrywajacym ziemie. Czlowiek powrocil, twierdzace,
ze nic nie widzial Pie zen nic nie widzial. Pies wyl ciagle, bez prze-
stauku, a stauku, a glos jego nie zmieniał miejsca.
Siedlismy do sziededismy do stofu, troche wzruszeni, spokojinie, poczami. Do pieczystego byto zwal, trzy poczem dzwon znów sie odezwaa, tryy razy jeden po drugim, silnie,
dfago, a glos jego odezalismy az do kon:ca palców i przecial namismy à do koíca paleow i przeciaq nam oddech. Siedzie-
lismy patraac na sienie. nastuchujac ciagle, przejeci jakims nade przyrodzonym strachem.
Nareszcie odezwala sie matka: ©Rzecz
 wrocic,
$z_{\text {panow }}$ Babtisto, nie chodía, sam, jedzie ci towarzyzzy.

24 od sta (D). W trizy lata póñiej $z a-$ grozono tak zwana ,dyscyplinarka* tym notarjuszom, ktorzyby w aktach przez siebie sporzadzanych dozwolili na procent wyiszy nad 12 od sta. Pod ten przepis nie pociagnieto, rzecz prosta, tak zwanych ,listów dłużnych*, które sie tylko notarialnie legalizuja (ustawa nie nakazuje notarjuszom zná treś takich listów). Skutek tych przepisów zresztă był bardzo marny, gdyż lichwiarze dowiedziawszy się o nich, dali pokój aktom notarjalnym, a ograniczali się na listach dłużnych, najczesciej nawet nielegalizowanych, i na wekslach tak serdecznie przez siebie umilowanych.

W tem połozeniu wplyw instytucyj finansowych był prawie zaden. Owzzem, niektóre $z$ nich, jak np. slawny bank wlościásiski, o ktorrym będzie nizej mowa, przyczynialy się do wzrostu lichwy. Chlop, nie mogąc zapłacić raty bankowej, szedł nanowo do swego wiejskiego bankiera i przepraszal go za swoją niewdzięcznośé. Doszlo wkrôtce do tego, ze w dziewieciu powiatach nie było ani jednego chłopa niezadłuzonego. W innych zaledwie co dziesiąty chłop był rzeczywistym panem swego gruntu, zagrody i inwentarza. W najszczẹsliwszych powiatach zaledwie poYowa ludnosci nie szla na łup lichwiarzy. Z tego powodu z rozmaitych powiatów podawano petycje i żạania, aby ograniczyć wlościan w prawie czynienia długów, a ze Śniatyna i Podhajec odezwały się nawet glosy, ze chłop nie powinien wogóle posiadać prawa kredytu.
K. Bartoszewicz.

Wuj Franciszek podniosi sie; byl zbudowany jak Herkules i nie lekal sie niczego, bedace przytem bardzo dumnym ze ${ }^{\text {swojej }}$ sily. MOj ojciec rzekl do niego: cWé strzelbe. Niewiadomo co to byé moze.
Ale wuj wzial tylko laske i wyszedl zaraz ze sluzacym. Myśmy pozostali, drzacy ze strachn i niepokoju, nie jedzac, nie mówiac. Moj ojciec usilowal nam dodá odwagi: Zobaczycie-mówil-ze to jaki zebrak albo przechodzién zablạkany w sniegus. Zadzwoniwszy po raz pierwszy, widzac, ze mu zaraz nie otwieraja, probbowal znaležé droge, a gdy min sié nie powiodlo, powrocil pod nasze drzwi. Zdawalo nam sie, ze nieobecnosé wuja trwa z godzine. Powrocil nareszcie wsciekly, klnac. ©Nic i nic, do licha, to jakis zartownís! Nie nie slychać tylko tego przekletego psa, wyjacego o sto kroków od mura. Gdybym byl zabral strzelbe, bylbym go zabil, aby go uciszyés.
Zabralismy sie znow do obiadn, ale wszyscy niespokojni; czulismy, ze to nie koniec, ze cos sie stanie, ze za chwile
uwon znów sie dzwon znow sie odezwie.
I dezwal sie wlasnie w chwili, gdy
krajano tort migdalowy. Męzczyźni po-

## Bajronizm francuzki.

Byron, walezac z rozpacza, szukal ulgi albo w marzeniach i rozmyslaniach o naturze, sztace i milosci, albo w smaganiu zbrodni, obludy i gwaltu. Obydwa arcydziela jego- ©Child-Harolds i \&Don Juanzbyly zarazem dwoma przeciwleglemi biegunami jego twörczości; w pierwszem przewazal marzyciel, w drugiem satyryk; marzenia godzily niekiedy poete z rzeczywistoscia; w porywie zachwyta wotal, iz chee wierzyc, ze sszczescie na ziemi nie jest snem; ; satyra znown doprowadzata go do krańcow negacji. $Z$ poetow, ktorzy w stopnia wiekszym lub mniejszym podlegli urokowi jego, zaden, przynajmniej w bajronicznym okresie twórczosci swojej, nie umial poruszyć takiej ilości tonów; jedni, asposobienia bierniejszego, zamykali sie w sobie; inni, burzliwsi, szamotali sie $z$ przeznaczeniem; pierwsi byli pokrewni duchem Haroldowi, drugich pociagal Don Juan. Stosownie do tego, bajronizm we Francij, w Niemczech, w Rosji i w Polsce plynal dwoma pradami: pierwszym kierowali: Vigny, Lenaa, Puszkin, Malczewski, drugim Musset, Heine, Lermontow, stowacki.
Musze sie zastrzedz, ze pod miano bajronistow podeiagam nietylko nasladowców poety, ale i nastepców jego, czyli kontynuatorôw. Nasladoweami byli ci, którzy, nie umiejac objạć widnokregu mistrza, schwytywali tylko najbardziej bijace rysy jego twórczosci i bezmysilnie je powtarzajac, dochodzili pomimo woli do parodjowania wspanialego wzoru. W twórczości Byrona aderzala ich przedewszystkiem ta okolicznośc, ze tresé przewaznej cześci utworów poety, stanowila walka bohaterów ze spoleczénstwem, nie umiejacem dorość do zrozumienia ich; wprawdzie jaskrawy wyjatek stanowil w tym wzgledzie Don Juan, który, jesti przerastal otoczenie swoje, to wylacznie tylko powodzeniem wśrod kobiet-ale róznicy tej pomiedzy nim a reszta bohaterów, zaden $z$ nasladowcow nie umial dostrzedz; nie zrozumieli oni źrodla smutkow i skarg ©Child-Haroldaa, ani zwrócili uwagi i na to, ze w samym \&Don Juanies byly, oprocz
wstali jak jeden. Waj Franciszek, ktory wypil dobry kielich szampana, zareczyyt ze zlościa, ze idzie go zamordowad, a matka i ciotka rzucily sie razem, aby mu przeszkodzié. Moj ojciec, bardzo spokojny, a chociaz troche kaleka (pociagał noge od kiedy ja sobie zlamal, spadajac $z$ konia), oswiadezyl z kolei, ze i on chce wiedziec co to znaczy i tez pojdzie. Moi bracia, z ktorych jeden mial lat osmnascie, drugi dwadziescia, pobiegli po swoje strzelly; korzystajac, ze nie zwracano na mnje uwagi, porwalem karabin ogrodowy gotowatem sie towarzyszyć wyprawie.
Wyszla zaraz. Moj ojciec i moj waj szli przodem z Babtista, niosacym latarnie. Moi bracia, Jakob i Pawel, szli za nimi, a ja na kóncu, pomimo prósb mojej matki, ktöra ze swa siostra $i$ memi kuzynkami została na proga domu.
Od godzing Śnieg zaczal znowu padać, drzewa byly nim przeciazone. Swierki uginaly sie pod tem cièzkiem, sinem ubraniem, podobne do olbrzymich bialych piramid, do glow cakra; a po za szara firanka, drobnych i scisklych platków, zaledwo widzieć bylo mozna drobne krzacz$\mathrm{ki}, \mathrm{w}$ cienin i blade. Snieg byl tak gesty,
2e akurat widać bylo na dziesiec krokow.

## K R J J

opisow milosnych jego prayg6d, ustepy tresci nierównie glebszej; natomiast za chwyceni zmarszzzonemi orwiami, wzichem Korsarzow i Lar, a swawola Don Juana, tworzyli wedlug modly tej bohaterow pretensjonalnych a glupich, bezwiednie dajac przez to swiadectwo ubbstwu wlasnej mysil. Tymezasem nastepcy wielkiego poety, majac pokrewny $z$ nim nastroj ducha i, jak on, przejeci bolem nad sprzecznoscia pomiedzy pragnieniami swojemi $i$ idealami a swiatem rzeczywistym, szli w wytknietym przez mistrza kierunku; ale, pracujace nad rozwiazaniem postawionych przezeń zagadnieñ, nie umieli, jak Shelley lub Lamartine, znalež́c drogi, chociazby i niepewnej, mogacej jednak wyprowadzic z przepasci watpien, w
wtarzali $\mathbf{w}$ spososb mniej lub wiecej odmienny marzenia jego i mysli. Z natary rzeczy nastepcom poety nalezy sie znacznie szersze uwzględienie, nižil jego nasladowcom.
Bajronizm we Francji i w Niemczech najwspanialej uosabiali Vigny i Musset, Lenau i Heine. Wszyscy czterej, choc wolni od plytkiego naśadownictwa, kro czyli po drodze natchnień, na ktorej wy przedzit ich Byron.

## ALFRED DE VIGNY.

Najsamodzielniejszym z nastepców Byrona byl Alfred de Vigny ${ }^{1}$ ) (1797-1863). Byron, znekany przeciwnosciami, lubii pograzać sie wraz z Child-Haroldem w samotnych marzeniach, ale budzil sie z nich natchniony nowa zadza czynów na polu walki ze zlem; podobniez Viguy uchodzil od gwarn swiata w cisze zycia wewnetrznego, nie po to jednak, aby w chwilowem skupieniu zaczerpnać nowych sil, ale aby oderwać sie od zycia i zapomnieć - Swiecie rzeezywistym.
${ }^{\text {1. M M Marice }}$ Paléologue: CAlfred de Nigny? (18991, w wd wisnict wie Hachetted © Les grands cicrivains frautcais) Emile Montegnat eNoss Morts Contemporains ( (1883): Emile Paguet: ETudes litteraires sur le $X I X$ sidele ( 1887 ); P. Brune. tiére $\bar{m}$ © Cherve des Deus Mondes, 1891, tom 108 .

Ale latarnia jasno swiecila przed nami. Gdy zaczeto schodzie po kretych schodach, wybitych w murze, doprawdy balem sie. Zdawalo sie, ze ktoś idzie za mna, ze mnie porwa za ramiona i zaniosa daleko; mialem chẹ́ powrócić, ale po niewaz trzeba bylo przejsíc caly ogród, nie śmialem.
Uslyszatem, ze otwierano drzwi, wiodace na pole; potem mój wuj zaczal znowu klać: \&A, do licha! znown poszed! Niech zobacze chociaz jego cieñ, to go nie chybie, tegor...
Widok tej plaszczyzny byl niewymownie smatny, czulo sie przestrzeí przed soba, gdyz nic widać nie bylo; w górze, w dole, wprost, me prawo, na lewo, wsze. dzie zastona śniegowa bez koíca.
Wuj odezwal sié $<Z$ Zowu pies wyé zaczyna; zaraz sie dowie jak strzelam. Tyle zysku).
Ale ojciec mobj, ktory byt dobry, rzekl: LLepiej pojss po to biedne, zglodniate zwierze. Biedaczysko wola o pomoc, jak czlowiek w niebezpieczéstwie. No, idźmy.
I szlismy przez te zaslone gesta, nieskoinczona, przez to piane, napetiniajaca noc i powietrze, ktôra ruszala siẹ, pod-

W tej swojej niecheci do swiata lubowal sie nawet, 12 uczuciem sybaryty, pochlonietego mysla, jak wszystkie, na-
pet nad
net wet najdrobniejzze szczegony
czenia, dostroic do harmonji $z$ rozkosza blizkiego spotkania z kochanka i przez to te rozkosz podwoic, poeta staral sie zwidowni swego zycia usuwać, o ile moznosci, swiatio dzienne, bo mu zbyt
 stwo wszystkiego, co pray swietle tem w zyciu codziennem umysly ludzkie zaprzatalo i, poświecajac dlugie ranki wypoczynkowi, spedzal noce na samotnych milych dumaniach. ©Czy znasz panipisal on do pani Lachand 1)-czy znasz pani co smutniejszego nad te okropna jutrzenke? Jak ona niesie $z$ soba $i$ wilgoé, i dreszcz poranka, i rose niezdrowa lodowata! Hez to razy $z$ oburzeniem spuszczalem przed nia najciemniejsze firanki i zapalatem 'śsiece, nie majace przecie tego wyrazu obojetnej wesolosci. Bo sa one troche melancholiczne, jak zycie, gasna powoli, jak my. Mam je przed sobaq w tej chwili, i lepiej mi przy nich teraz, po pótnocy, z toba, dziecko drogie, rozmawiac, niz przy swietle halasliwego dnia. Pod skrzydem nocy, gdy wszystko wokoto w ciszy snu spoczywalo, rozwidnialo, sie w dalekich krainach ducha poety i stawaly przed nim powiewne postacie z za świata, w których poznawal ulubione marzenia i pomysly swoje, bo jego dusza umeczona znajdowała wypocz-nienie-jak pisal ${ }^{2}$ )-w ideach, ubranych w formy mistyczne. Świetlista Psyche, wcielajaca w sobie najgoretsze porywy poety, bardziej od innych pryzkuwata go swym wzrokiem milosnym. to muzo mo-ja-pisal Vigny ${ }^{2}$ )-moja muzo! Rozlaczony jestem z toba. Rozlaczony przez zywych, ktôrzy mają cialo i dźwieki wydaja. Ty, ty nie masz ciala. Duchem jesteg, piekkiym duchem, boginia!?
Swiat poezji i mysil stawal sie dla nie-go-jak pisal w dziennikn swoim, ktörego wyigtki wydal po jego śmierci Lud-wikRatisbonne-polem schronienia. ©Uprawialem je i zasypialem wśród kwiatów

[^2]nosita, opadala, a ciato nasze prawie parzyla topniejac i marznac, dotykanie tych platków biatych sprawialo na skórze bol ostry i szybki.
Zaglebialismy sie do kolan w tem ciescie miękkiem i zimnem, a idac, nalezato wysoko podnosic noge. W miare zblizania sie naszego, glos psa stawal sie glosniejszym i czystszym. Moj wuj krzyknal: coto jests. Zatrzymano sie, aby sie lepiej przyjrzeé, jak czynić nalezy przy spotkaniu w nocy nieprzyjaciela.
Ja nic nie widzialem; przylaczylem sie do drugich i wreszcie go zobaczylem. Byl straszny, prawie fantastyczny ten pies, wielki, czarny pies, pies owczarski z diugim wlosem, $\mathbf{z}$ glowa jak u wilka, stat na czterech lapach wlasnie w miejsen, gdzie kończylo sie światlo latarni na śniegu. Byl nierachomym, ucichł i patrzyl siẹ na nas.
Moj wuj rzekl: TTo szczegolne, ani przybliza sie, ani cofa. Mam wielkạ ché poczestowaé go wystrzatems.
Moj ojciec odrzekt stalym glosem: $\subset \mathrm{Nie}$, trzeba go zabrá́s. Wtedy mój brat, Jakob, dodal: \&Alez
moich 1 owocow, aby zapomnié ó gorz kich zawodach zycia, o glebokiej jego nudzie, a szczegofinie o owym boblu wewnetranym, ktory nienstannie sobie zadawalem, pchnac $w$ serce swoje zatrute ostrze mego ullysta, przenikliwego i zawsze wzburzonego ... «Co mówie i czanie ja albo tez inni, bylo dla mnie zawsze mato znaczacem. W samej chwili działania lub czynu mysla jestem gdzieindziej. Marzenie stanowi dla mnie wszystko. W planie do powiesci czy dramatu o JuJanie Odstepey, którego nie urzeczywistnil, pisal, ze pragnie edowiesć, iz dusza kontemplacyjna, jaka byla dusza Juljana, owlada czynem i rozszerza go, ilekroć zniza do niego ktora, z zyysili swoich; tymczasem dusza czynna nie zdoła nigdy wysilić sie na kontemplacje filozoficzna czy poetyczną. Wiec marzenie i mysil sq wyzzze od czynu! Do tak smutnego wniosku nie doszedl byl Byron. Pryyczyne jego rozczarowania i cierpień stanowito zlo na świecie, panujace w postaci prawa mocniejszego; nie przestawal jednak wzywaé do walki $z$ tym porzadkiem; wprawdzie nadzieje zwycieztwa mial staba, niekiedy zadnej, ale dumny poeta nie chcial agiạc czola przed nieszczéściem. I Vigny widzial, ze žle jest wszedzie i ze egoizm zalewa ziemie, ale, aby wezwanie do walki ze złem moglo być usprawiedliwione, naležalo wiedzié, w imie czego ta walka miala być podjeta, nalezalo mieć okreslony ideal przed soba, a pierwszyna warunkiem tego bylo posiadanie niewzruszonej. i pewnej podstawy, stalego punktu wyjscia w rozumowaniu. Tymczasem pewnosci, prócz tej, ze źle jest, i ze nie wiemy jak wybrnać ze zlego, poeta nie' posiadal zadnej i wiedzial, ze jej nigdy nie zdobedzie. Jak dzis Ploszowskiw powiesci Sienkiewicza, tak Vigny mógl wolać, ze snie wiem, nie wiem i nie wiemry cIm bardziej dzielnym jest umysl-pisal w dzienniku - tem bardziej gubi sie w kar takumbach niepewności ludzkiej. Pascal zginat w nich, bo zapuscil się dalej niz inni.... eWyobrazam sobie thum mezzczyzn, kobiet i dzieci, którzy, po glẹbokiem zaśnieciu, budza sie nagle w wiezieniu. Wkrótce przywykaja do wiezienia i uprawiaja sobie w niem ogródki. Powoli spostrzegaja, ze jednego po dragim wynosza,

W istocie bylo coś za nim, coś szarogo, czego niepodobna bylo rozróżnić. Poszliśmy ostroz̃ie naprzód.
Widzac nas zblizajạcych się, pies usiadl. Nie wydawal się zlym. Byl zadowolony, ze mu sie udalo sprowadzić ludzi.
Mój ojciec poszedł prosto do niego i poglaskal. Pies lizal jego ręce; poznano, ze byl przywiązany do kola malego wizka, wózka raczej cacka, w calości owinietego trzema czy czterema welnianemi koldrami. Podniesiono starannie te przedmioty, Babtista przysunąl swą latarnie do otworu tego wózka, podobnego do richomej szopki, i spostrzegliśmy uspione dzieciątko.

Ostupieliśmy, nie mogace wymówić auí slowa. Pierwszy przyszed! do siebie moj ojciec; bylo to wielkie serce i wzniosla dusza; polozyl ręke na budce wózka i rzekl: «Biedna, opuszczona istoto, jestes nasza!! I kazal memu bratu, Jakóbowi, toczyć przed nami znaleziony przedmiot.
Mó ojciec mówil, jakby glosno mystal: «Dziécko milości, a biedna matka zadzwonila do moich drzwi, w dzień Trzech kröli, na pamiatke Dzieciecia-Bogar.

Zatrzymal sieg znowu i z calej sily
ich ztamtad na zawsze. Nie wiedza, dlaczego są uwięzieni, ani dokad ich potem przenosza, pewność maja te tylko, ze nigdy siẹ tego nie dowiedza. Jednak, niektórzy $z$ nich nieustannie siẹ klóca pomiedzy sobạ o historje procesu, który doprowadzil ich do więzienia; jedni wymyślaja akty tego procesu, inni opowiadaja, co siẹ stanie z nimi po wyjściu, sami nic nie wiedzac. Czyz nie sa to warjaci?s Oto, wedlug poety, obraz zycia; wniosek ztad jeden: nadziei nie mieć zadnej, bo snadzieja jest najwiẹkszym z obledóws... <wszechświat jest dzielem poronionem lub nawpól dokonanem, dązy on ku doskonalości z wielkim trudem. Badż$m y$ wiẹc pokorni i niepewni. Jedno jest pewne: niewiadomość nasza i opuszeze-nie-mozee wiekuiste! ... «Mówią o wierze. Lecz czemze jest ta wiara tak rzadka? Goraça nadzieja. Badalem ją u kaplanów, twierdzacych, ze ja posiadaja, a znajdowalem zawsze - tylko nadzieje. Nigdy pewnościs.

Rozpacz niewiadomości doprowadzala poetẹ do przekleństw: nosil sie z myśla napisania poematu o sadzie ostatecznym, w którym nie Bóg ludzi, ale ludzie mieli sądzié Boga, bo mial on zejść na ziemie po to, aby siẹ przed nimi z rzadow swoich usprawiedliwic. Podobne zamiary i wynurzenia doprowadzily Emila Faguet do wniosku, ze jedna z cech zasadniczych usposobienia poety i jezo poglạdu na świat byla nienawiść spokojna, nie deklamatorska, ale ciagla i glẹboka do Boga. Wniosek falszywy, albowiem obok bluźnierstw daja się nierównie czéściej spotkać w poezji Vigny'ego, szczególnie zaś w dzienniku, ustẹpy, nacechowane chrześcjańska zgodnościa z wolạ Najwyzzzego. Wracajac do ulubionego porównania świata i zycia do wiezzienia, poeta glosil, ze poniewaz nie wiemy i nie dowiemy sie nigdy, dlaczego jesteśmy wiẹzieni i karani, ani co nas czeka po śmierci, wiẹc nie myslmy o tem, a dziekujmy nieznanemu strózowi za chwile niebiańskiej radości, które nam zsyla niekiedy. sJakze Bóg jest dobry!-wolal w innem miejscu-co za stróz ukochany, ze sadzi kwiaty wszẹdzie, nawet na laczce wiezienia naszego! I więzienie to staje siẹ dla niektórych tak drogiem, ze boją się oswobodzenia!
cztery strony nieba: \& Zabraliśmy go!? Položywszy rẹee na ramieniu brata, szepnalal: ‘A gdybyś byl strzelit, Franciszku? $\ddagger .$.
Mój wuj nic nie odpowiedzial, ale się przezegnal, gdyz pomimo swej fanfaronady byl poboznym.
Odwiazano psa, a ten szedl za nami.
Co bylo ślicznem do widzenia, to nasz powrót do domu. Z trudnością wtaczano wózek po schodach, nareszcie dokonano tego i pojechal równo po korytarzu. Mama doprawdy byla śmieszna, szcześliwa, i przestraszona. A moje catery kuzyneczki (najmlodsza miala szesć lat) Wygladaly jak cztery kury nad gniazdem. Wyciagnieto nareszcie z wózka dziecko ciagle spiace. Była to dziewczynka, mozaca mieć okolo sześciu tygodni. I znaleziono w jej pieluszkach dziesiéc tysięcy franków zlotem, tak, dziesiećc tysiecy frankőw! które ojciec umieścil, aby kiedy's miala posag. Nie bylo to wiẹc dziecKo biedaków... pewnie dziecko jakiego szlacheica i mieszczaneczki... albo tez... robiono mnóstwo praypuszezeń i nigdy sie niczego nie dowiedziano, nigdy... nigdy niezego.. Nikt nawet nie poznal psa. Byt zupelnie obeym w okolicy. Jednak ten lub ta, którzy dzwonili do drzwi

Coz to za przedziwne milosierdzie, ktore pociesza nas, ezyniąc kare tak slodka? Ze jestesmy pod kara, tego nie watpil zaden naród, ale zaden nie wiedzial i nie wie o przyczynie karys. Ale rezygnacja ta mistyczna i slodka, nie byla jednak zwyklym stanem duszy poety; bobl bral cześciej górẹ; droge do madrości widzial w unicestwieniu wszelkiej nadziei w sercu ludzkiem, jej szezyt w rozpaczy spo kojnej, bez szalów zlości i bez bluźnierstw.
Z tej strasznej zasady poeta wyprowadzal, jako regule postepowania, trzy wnioski, odpowiadajace jego pociagowi do kontemplacji, którą wywyzzzal nad czyn: przedewszystkiem, obojetnoś jak wzgledem losu, tak wzgledem ponett życia spolecznego; poniewaz źle jest, a nadzieja jest najwiẹkszym z obledów, wiẹc bezcelowa i marna jest wszelka praca spoleczna; udzial w niej - to spadniẹcie z wyzya marzenia do blota samolubnych zabiegow, to dobrowolne narazenie siee na poziome pokusy, lna zawody i na nude. «Prawdziwie wolnym-pisal poeta-jest ten tylko obywatel, który nie dba o rzad i nic z rzadu dla siebie nie ciagnie. Oto myśl moja i moje zycies. Zasadzie tej dumny poeta byl wiernym do smierci, stojace w tym wzglẹdzie na stanowisku wrecz przeciwnem zapatrywaniom i dazeniom Lamartine'a.

Drugim wnioskiem i zarazem zasada, którą wycił̆gal ze spokoju rozpaczy, jako szczytu madrości, byla litość dla wszystkiego, co zyje i cierpi. Uczacie, idace w parze z biernym nastrojem poety, wyplywajac bowiem z pesymistycznej buddyjskiej zasady, ze cierpienie stanowi treść istnienia i ze to zło usunietem być nie moze, prowadzi do czynów i poświeceń wznioslych lecz cichych, przypadkowych, walczacych z nasuwajacemi siẹ na drodze zycia objawami zlego, ale nie ze zlem samem, które zwalczyć sie nie da, wówczas, gdy chrześcjańskie przykazanie ezynnej milóści bliźniego prowadzi do dzialań konsekwentnych, o celu wyraźnym, skierowanych przeciwko samej istocie zlego, którạ chrześcjaństwo widzi, okresla i zwalcza, bo wie, ze zle zmiazdzonem być moze i musi. «Pielegnujaç w czasie choroby matke moją i zone, zrozumialem $_{n}$ - pisze poeta - owe rozkosze,
moich rodziców, musieli ich dobrze znać, gdy tak wybrali.

W ten to sposób Perelka, majạc sześć tygodni, weszla do rodziny Chantalów. Perelkạ nazwano ja później. Najpierw ochrzezono ja dajac imiona: ©Marja, Szymona, Klara>, Klara mialo jej sluzyé za nazwisko.

Doprawdy, zabawnem bylo wejście do jadalnego pokoju z tym rozbudzonym malcem, który swemi niebieskiemi i blẹdnemi oczętami przygladal sie ludziom i swiatlom.

Siedliśmy napowrót do stolu; rozdzielono tort: zostalem królem; i jak ty przed chwila, obralem Perelke królowa. Tego dnia nie domyslala siẹ zupelnie jaki ja zaszezyt spotkal.
Zatem dziecko bylo przyjete i wychowane w rodzinie. Rosla, lata szly. Byla sliczna, dobra, posluszna. Wszyscy ja kochali i byliby strasznie popsuli, gdyby moja matka nie przeszkodzila temu.

Moja matka byla kobieta porządna, ale cokolwiek dumna. Zezwolila, aby obchodzono sie z mala Klarcia narówni z jej wlasnymi synami, zadala jednak, aby przestrzeń nas dzielaca byla dobrze oznaczona, a polozenie ustalone.
tajemnicze i anielskie, rycerzy zakonn sw. Jana jerozolimskiego, oraz miloséć ich dla ranionych i chorych. Musze napisać powiesśc pod tytulem: \&L Hospitalier et le Templiers. Jeden oddany cierpiacej ludzkosci, drugi adoracji mistycznej?. Jedno i drugie-mistycyzm i litosć-wiazaly sie w smettiej duszy poety: pograzony w marzeniach, jeśli pragnal kiedy zstapié na ziemie, to po to, aby goić rany cierpiacych, nigdy dla walki z tymi, którzy owe rany zadawali. Zawsze obecne w jego sercu uczucie litości wyrabialo $w$ nim $z$ jednej strony lagodnạ wyrozumialość na wystepki ludzkie, bo mialy one źródlo, zdaniem jego, w slabości i niewiadomościz drugiej strony niepospolitą a wykwintną szlachetnośc w zapatrywaniach na stosunek silniejszych wzgledem slabszych. «Po dlugich rozmyślaniach-pisal w dzien-niku-nad dola kobiet we wszystkich czasach i ziemiach, doszedlem do przekonania, ze kazdy męzczyzna powinienby mówic do kobiety, przy spotkaniu, zamiast «dzień dobry» - «przepraszam>, bo oni silniejsi, wiẹc stworzyli prawos.
M. Zdziechowski.
(D. e. n.).

## PISMA SPASOWICZA.

> CTom I'
[Wiadomose o Rudawskim. Wiadomosé o Swiętoslawie Orzelskim].
W przedmowie do sześciotomowego wydawnictwa pism swoich prof. Spaso-
${ }^{\text {I }}$ ) Zblorowe wydanie plsm profesora Wlodzimierza Spasowicza stanowi w pismiennietwie naszem tegoczesnem jedno $z$ tych zdarzeń większych, donioslejszych, których żadne poważne czasopismo polskie pominạ́ nie moze wzmianka pobiez̀na, bez obszernego i gruntownego rozbloru. Sam tyiko eKraj> pozostaje pod tym wzgledem w warunkach wyjątkowych, pod pewnym względem niedogodnych. «Krajs albowiem zbyt blizko stoi do profesora Spasowicza, aby mógł swobodnie o nim pisac. W takiem polozeniu trzeba się bylo zgodzic na jedyne moz̀liwe wyjscie: wyrẹczyć się recenzja, nad którą nie clązyly wzglẹdy otwarcie

To tez skoro dziecko mogło zrozumieć, dala jej poznać jej historje i zmusila powoli i tkliwie umyst dziecka do pojecia, ze byla u Chantalow córką przybrana, ale obcą w rzeczywistości.
Ze szczególna inteligencja i zadziwiajacym instynktem pojela Klarcia swoje polozenie; zabrała i zachowala miejsce, które jej zostawiono, z takim taktem, wdziękiem i uprzejmością, ze rozczulała do lez mego ojca.

Moja matka sama tak byla wzruszona namiẹtną wdziẹcznością i trochẹ nieśmialem poświęceniem tego milutkiego i czulego stworzenia, ze zaczẹla na niạ mówić: "Moja córkos. Nieraz, gdy mala uczynila coś dobrego, delikatnego, moja matka podnosila na ezolo okulary, co oznaczalo zawsze, ze byla wzruszona $i$ powtarzala: Alez̀ to perla, prawdziwa perla to dziecko!s To nazwanie zostalo Klarci, która odtạd byla i jest dla nas Perelka.
wicz przytacza pobadki, ktore go sklonily do zbiorowego ogloszenia studjow, juz dawniej drukowanych osobno lub tez w róznych czasopismach. PPisarz przystepuiacy do ogojnego wydawania dziet swoich - oswwiadcza prof, Spasowicz it to po uplywie szescdaziesieciu lat wie$\mathrm{ku}, \mathbf{z}$ koniecznosci czyni cos podobnego do rachunku sumienia, a nieraz odeywa rodzaj spowiedzi. W masie zgrom dugi ciag go w jedna kupe przez okaz mace sprzecznosci, bo $z$ biegiem wypadków, nie mogly nie odmienic sie poglady, a nawet przekonania. Szczésliwy ten, u ktôrego odmiany w preekonaniach nie byly razace, krzyczace i co gorsza niewymotywowane, i który zakladal sobie cele tak dalekie i tak wysokie, ze a koncowego kresu 2 ycia do nich sie prawie nie zblizyl, wiẹc choé nie trafi do spokojnej przystani, ale mu świecié beda te same gwiazdy przewodnie, ktöre nie przestana być wytyczniá dazén i usilowań nieprzejrzanych szeregow nasteppujacych po nim pokoleńr.
Nie zgladzajac chropowatośsi i przeciwiésistw i zgoła nic nie przerabiajac, podajemy (slowa prof. Spasowicza) naSci. Znajda w nich czytelnicy slady walk namietnych, a oddawna zapomnianych, szkice z ludzi, ktorrych znalem samych, ale którzy oddawna pomarli, wrazenia spisane pod wplywem juz nieistniejacych sytuacyj i tak, jak byly narazie odczulte przez pisarza, który byl pilnym ich i nieobojetnym spostrzegaczem.
Do przedmowy prof. Spasowicza winienem dodać, iz wr roku biezacym koniczy sie czterdziestolecie jego naukowej $i$ literackiej pracy. Nic wiet dziwnego, ze dobiegajac tak powaznego okresn dzialalnosici umyslowej, zapragną prof. Spasowicz zebrać wszystkie rozproszone studja i checial w kompletnem wydaniu przedstawic je spoleczésistwu: jako owoc umyslowej pracy calego zycia i jako dowód wytrwalej, nankowej sluzby i wyslugi. Jakkolwiek studja prof. Spasowicza nie nalezaly nigdy do rzedu owych robot antykwarskich, $z$ ktôremi mozoli sie specjalista, a kazdy inny czytelnik, nawet bardzo wyksztalcony, rozstaje sie z przyjemnoscia, to jednakze nie sadze, aby bylo zbytecznem praypomnié je publicznosci i $\mathbf{z w r o ́ c i c ́ c}$ uwage na bogata, oraz interesujaca trese, jaka sie w nich znajduje. Zwyklym biegiem rzeczy, dawniejsze studja, przyczepione do ksiazek lub wcielone do czasopism, nie doznaly tego rozpowszechnienia na jakie zastuzyly. Z nowszych rozpraw, niektóre byly goraczkowo i ogolnie czytane, co nie przeszkadza wprawdzie: ze gdy goraczka przeminela, nie zagladano do nich tak czesto, jakby to nalezalo czynić, ze wzgledu na oryginalnosé mysli $i$ poczacie estetyczne, jakie prof. Spasowicza prawie nigdy nie odstepowalo. Pozwole sobie zatem w najogobliniejzzem streszczeniu przebiedz rozprawy zawarte $w$ tomie pierwszym, zachowujae pray tem stanowisko sprawozdawcy, ktöre upowaznia jedynie do czynienia krótkich i ogolnych spostrzezeń.
Poniewaz o Rudawskim, to jest o jego zycin, prawie ze milczaly dzieje nasze-
I prosto powyzej zarnaczone, a która przecies
wytrawnokcia sqdu I jasnofela, pogladíw wytrswnoscia sqdu I jasnobela pogladíw stalaby na wysokosel przedmiota. Zamieszezony w zeszlo-
roeznej sNiwles szereg artykulów fednego rocznej sNiwies szereg artykulów jednego z najwybitniejszych naszych publieystów P. A. Rembow skiego warankom tym odpowiada najzupelnlej. Powtarzamy je w aKrajus doslownie, na zasadzle otrzymanego upowaznienia. (Przyp. red.).
go pismiennictwa, przeto prof. Spasowicz postanowil wiadomosci biograficzne, do-
tycza tyczace Rudawskiego, zebrac i uporzadkowac. Ojciec dziejopisa, Jan Rndawski, byl mieszczaninem $z$ rodu, bieglym prawnikiem i sekretarzem krola Wladysla wa IV. Ozenit sie z Anna Gizanka, miesz czanka warszawska, pochodzaca z $z$ powaznej niemieckiej rodziny, przybyle Frankonji. Syn Jana Rudawskiego póniejszy dziejopis, urodzil sie, w War szawie, a odebral wychowanie w War mji, gadzie zostal kanonikiem. Staral sie potem o kanonje w Krakowie, lecz dla dostapienia tego zaszczytu, trzeba sie bylo wywieśc z czterech pokoleń szlachcicem, a on byl nowej daty i niebardzo pewny szlachcic, odmówita mu wiẹ kapitula krakowska, za co czul do nie Rudawski zal gleboki przez cale zycie.
Niewiadomo kiedy powzial Rudawski myśl opisywania wspótczesnych wypadków. W kazdym razie byl do pracy dziejopisarkkiej bardzo uzdolnionym, bo sie wyksztalcil na powaznego statyste, na bystrego i glebokiego prawnika, byl obojga praw doktorem, zaprawil sie na kanonach i kodeksie Justyniana, czego dowodem późniejsze jego prace w tym przedmiocie. Rudawski lepiej niz kto inny widzial zepsucie obyczajow, sledzil symp. tomaty chorób watlacych cialo rzeczypospolitej, przyezyny tych chorób dopatrywat wewnattrz niej samej, w jej organizmie, w wykoszlawienin zasadniczych warunków jej bytu, zwatpii wiec o swoim kraju i zawczasu przemysliwal, jakby się wynieść z tonạcego okrẹtu, zawczasu zwracal oczy ku nowemu wschodzacemu slońcu i ubiegal sie o wzgledy Leopolda I, cesarza.
Sród Polski byl Rudawski niby obey nawpót cudzoziemie. Matka jego byla niemka, a w dodatku wychowywal sie w zniemezalej Warnji. To pochodzenie Rudawskiego rozjánnia, dlaczego nasz dziejopis tak od dzieciństwa lgnal do partji austrjacko-niemieckiej. Zaznajomiony ze skladem rzadow zachodnich jako prawnik, musial sié zastanawiać nad róznicami, ktôre od nich wyosobnialy rzeczpospolite. Nie wsmak mu byly elekcje, obrady sejmowe i wszechwladztwo szlachty, krom ktörej nic nie bylo w rzeczypospolitej, bo ona sama stanowila panstwo w trzech postaciach: krola, senatu i stanu rycerskiego. Rudawskiemu wciąz stal przed oczyma ideal nieograniczonej monarchji dynasty cznej, ześrodkowujacej wladze i prawo w jednem reku i ze skrytości gabinetowych rzadzaceej poslusznym na wszelkie jej skinienie narodem.
Ze skrzetnie zebranych wiadomości ulozyl prof. Spasowicz barwny i interesujacy 2 zyciorys Orzelskiego, na tle rodzinnego zycia, które pominać masze. Ow Orzelski, który najwiecej podnioss splendor domu, urodzil sie w r. 1551, wychowal sie w krakowskiej akademji, a po smierci ojca, w tropy idac za braćmi, udał sie w podroz zagranice dla przyjrzenia sie obeym krajom i obyczajom. Dwa lata bawil w Lipskn, potem zdazyl do Whoch, uniesiony ciekawoscia badania tej klasycznej ziemi nank i sztuk pieknych. Dla Orzelskiego Italja miała jeszzze urok
swietosed, pobyt w swietosci, pobyt w Niemczech nie wpoil mu nowatorskich wyobrazen religjijych inie wyziebil przekonañ katolickich. Dwa lata bawil Jan we Wloszech, a zostalby i duzej, lecz sie wszczely nabwezas krwawe zajscia miedzy mlodzieza polska a niderlandzka w Wenecji, Padwie, a potem i w innych miastach wloskich.

Mimowolnie wplatany w te burdy niebezpieczne, Orzelski kilka razy omal co nie zginal, czem tak byl zniechẹcony, ze wrócil w roku 1569 do kraju, licząc zaledwie lat 18.
W roku 1585 , gdy pospieszyl na sejm do Warszawy, spotkal Orzelskiego w tem mieście wypadek, który pokrzyzowal wszystkie jego plany i nadzieje. Pacholek jego pobil się w nocy z jakimś obcym czlowiekiem. Na krzyk i tumult ulíczny wybiegli z gospody Orzelski z porucznikiem roty swej Jaskóleckim, ale wybiegl tez ze slugami swymi Śladkowski, kasztelan konarski, czlek gwaltowny i popedliwy, a choć go weale ta burda nie dotyczyła, zaczął lzyć Orzelskiego i Jaskoleckiego, a nawet dobył na nich korda. Od slow doszlo do razów. Orzelski z Jask6leckim musieli szablami torowaé sobie droge do gospody, ostatni nawet zostal ciety w glowe, ale dostal tet i Sladkowski za swoje, bo w trzy dni z ran odniesionych skonal. Choć wszysey wiedzieli jak sie rzecz miata, ze jednak instygowal sprawe krewny Sladkowskiego, Karnkowski, latwo bardzo mogla oskarzonych spotkać banicja. Sam krol Stefan przekonywal Karnkowskiego, ze enedzny to senator, co 60 lat zyjac do 600 burd wzniecilb, ale nie mogt mimo to zastonić Orzelskiego od srogoséc prawa. Pozwany od synow kasztelana, musial sie z nimi Orzelski rozprawiać sádownie i nareszcie stanela miedzy stronami rozjemeza ugoda, moca której Orzelski z Jaskoleckim wysiedzieli po sześd miesiecy wiezy na zamku leczyckim i zaplacili: Orzelski 1,010 grzywien Sladkowskim, a Jaskótecki 200 poranionym w rozrachu slugom, wprzod nim nastapita ugoda. Krol Stefan slal w tym czasie Orzelskiego na Niz pomied dzy kozaki, dla zaciagniecia 600 z nich na zold krolewski i powstrzymania ich od najazdow na krymskich tatarow, z ktorymi starano sie pokój zachować, co choć z wielka trudnością udalo mu sie uskutecznić.
Po powrocie Orzelski osiadł w domu, a obdarzony przez krola Stefana starostwem kościánskiem, przezyl wszystkich swoich braci i okolo 1612 r., majac lat przeszlo 60, chcaç przekazá́ potomności dzieje swego rodu, skreslit \&Annales domus Orrelsciaes. Piekna to rzecz ten par mietnik, pelen zycia i treséci, zbiór podaí familijnych, opisanych $z$ naiwna $i$ niewyszukana prostota, wielka treściwoscia kolorytu i mlodzieńcza prawie świetnościa wyobrazen, a wszedy w nich widać umysi pogodny, prawy i pamietny na przyszlosic
Swietosiaw Orzelski, dziejopis, o którego najwiecej chodzilo prof. Spasowiczowi, urodzil sie w r. 1549, pierwzze nauki pobieral w Krakowie, potem wybral sie $\mathbf{z}$ bratem Maciejem do Niemiec i tam studjowal nauki w uniwersytetach: frankfurckim, wroclawskim i wittenbergskim. Zasady Latra przemowity do roxtrmu Swietoslawa, przystal on do nich z serca i przekonania i odtad az do śmierci byl jednym $z$ filarôw wiary ewangelickiej w Polsce. Podezas bezkró lewia po Zygmuncie - Auguscie, Orzelski dzielit wstret szlachty powszechny do domu rakuskiego, nie mial nic przeciwko Piastowi, ale widzac niebezpieczeństrvo aby Piasta obrano, trzymal sie nielicznej partji krola szwedzkiego. Po acieczce Henryka Walezjusza, w Stezycy i w Warszawie popieral juz' Piasta, lecz po zrzeczeniu sie korony przez Kostke i Tenczyískiego, przystal do owego wielkiego stronnietwa, ktöre obralo na tron Stefastronnictwa,
na Batorego.

Orzelski byl w liczbie tych poslow ziemskich, którzy z niedowierzaniem sledzili pierwsze kroki królewskie, zadali przedewszystkiem ścislego dopehnienia praktów konwentów, sciagniẹcia liezby z pieniedzy, które król przynieść z soba zareczyl, i stanowezo sie oparli na sejmie toruńskim 1577 r. wnioskowi Batorego o dwojeniu pospolitego ruszenia Mimo to jednak, musial wkrótce Orzelski zostać olśniony urokiem Batorego, bo ow czujny stróz praw i swobód stanu rycerskiego, stal sie zarliwym zwolennikiem krôla i bronir odtad majestata korony o ile mu sil stalo, na obradach sej mowych, w kole poselskiem. W r. 1582 na sejmie warszawskim, gdy Zamoysk w cierpkich wyrazach nadmienil coś o Katylinach, cheących sprawiać zaburzenia w rzeczypospolitej i wyrzucal zgromadzeniu poselskiemn, ze nie powitalo króla i nie zlozylo mu powinszowania ze szczęśliwie ukończonei wojny, poslowie, aby naprawic to uchybienie, wysadzili od siebie do króla Orzelskiego. Nie dośc na tem, w dniu ostatnim sejmu, gdy kolo poselskie króla zegnało, ośmía posłów zanioslo protestacje przeciwko dekretom sejmowym,oświadczając, ze nie cheą przytomnością swa spraw sejmowych aprobować. Byl to postepek niekonstytucyjny W imieniu tez wiẹkszości przemówil do króla Orzelski, karcạc protestujacych w dobitnej i silnej mowie, przypominając niebezpieczeństwo rzeczypospolitej i zgubny przyklad jej rozerwania.
A. Rembowski.
(D. e. n.).

## EMILIO CASTELAR.

Przed samem zamknięciem kortezów telegraf przyniósl z Madrytu wiadomośc, która glębiej nieco poruszyla zadrzemane od pewnego czasu wody polityki europejskiej. Emil Castelar, przywódca hiszpańskiego stronnictwa demokratyczno-republikańskiego, jeden z najwybitniejszych mężów stanu pólwyspu Pirenejskiego, mówea i publicysta pierwszorzẹdny postanowil ustạpić z widowni publieznej i zamknạć się wylącznie w obrębie literackiego naukowego zawodu. Nad powodami tej rezygnacji szeroko się rozwodzila w eiaggutygodnia prasa europejska.
Ponieważ Castelar, pomimo podeszlego już wieku (liczy obecnie przeszlo 60 lat życia), cieszy się mlodzieńczą prawie sil krzepkoseia i zdrowiem nienadszarpniettem, obozy zachoWaweze usilowaly dowiesć, że many tu do ezynienia z gatankiem zlożenia broni i kapitulacji jednej zasady przed druga, liberalnej i republikańskiej, przed konserwatywną i monarchieznă. Rozumne, oglẹdne, scisle konstytucyjae rządy obecnie panujacej królowej-rejentki
Krystyny, zniewolily starego republikanina do Krystyny, zniewolily starego republikanina do uderzenia czolem przed mądrością mlodej monarchini, cktóra w chwili obecnej przedstawia
najwiẹksze rękojmie pomyślności jego najwiẹksze rękojmie pomyślności jego ojezyzny ... I nie ulega najmniejszej watpliwości, że
jest ezastka prawdy w jest ezastka prawdy w tem tlómaczenia - ale czastka nader drobna. Spójrzmy na przeszlość Castelara.
Prawnik i historyk z wyksztalcenia, dal siẹ on w r. 1854 weiagnąc w walkę stronnictw mocraria), obral stanowisko najbardziej, krécowe, rowolucyjue, które pod najbardziej krańlowej Izabeli i za raadów panowaniem krósterstwa Nerwaeza, zapewnilo mugo miniwieńce zywiolôw najruchliwso mu oklaski i szkolnej, robotníkow, kilku miast glôwnych i uboższej inteligeneji. Żywioly to niezaprzecze-
nie najszlachetniejsze w narodzie, ale, jak świadczą niezliczone przyklady w historil naszego wiekn, nic gruntowniejszego budować na nich nie można. Pokazalo się to wr. 1866, w czerwcu, kiedy stronnictwa opozycyjne, zrozpaczone haniebnemi praktykami dworu królowej Izabeli, porwaly siẹ do broni. Castelar musial uciekać do Paryża i tam doczekal się nowej, pomysiniejszej próby powstańczej; we wrzeŚniu 1868 r. królowa Izabela wraz z dworem przeniosla się nad Sekwanę, gdy Castelar ztamtąd wlaśnie wracal do Madrytu, niesiony niemal na rẹkach rozgorączkowanych thumow. Zebrala się konstytuanta. Pod czarem gorejacych mów Castelara, uehwala ona wolnosé wyznań, zgromadzeń, prasy, oglasza konstytucje najliberalniejszą wówczas w calej Europie, a może i w świecie calym-ale republikańskiej formy rządu nie przyjmuje. Powolany na tron czlonek dynastji sabaudzkiej, Amadeusz I, przekonywa się jednak zaraz po kilku pierwszych latach panowania, ze wpadl w matnie sprzeczności nie do pogodzenia: poprzysiaggl szanować i bronić organicznych ustaw państwa, które $z$ gruntem kraju, z jego tradycią, obyczajami, stanem oświaty i calą masą antecedensow moralnych i spolecznych, nic a nic wspólnego nie maja. Monarcha mniej skrupulatny bylby latwo sobie poradzil $z$ narodem, który przy znanej ruchliwości i zmienności usposobień, wśród stronnictw lieznyeh i gorąco wzajem się nienawidzących, wyrobil w sobie jeszcze i gatgnek starego polskiego narowu anarchiczno-konfederacyjnego w formie spronųncjamentów?... Dośc bylo skinạć ręka dla rozwiania nieporozumień i postawienia na miejsce ustaw ez woli ludus, praw cz laski Bożejs. Zacny i sumienny Amadeusz wolal postạpić tak, jak dzís postąpil Castelar: cofnąé sie. Czy przez to uderzyl czolem przed zasadą repuklikańską, która po jego abdykacji stanẹla na czele przeznaczeń narodu? Odpowiedzią na to są dalsze wypadki.
Castelar, ujrzawszy siẹ u steru nowoobwolanej rzeczypospolitej, najpierw jako jej minister spraw zagranicznych, nastẹpnie (we wrzesniu 1873 r.) jako jej prezydent, w końcu zaś, po odroczeniu parlamentu, jako rzeczywisty dyktator kraju, mial wszelką możnośe wprowadzenia w życie swego programu, który sie zasadzal na najdalej posuniętych, postẹpowych i radykalnych postulatach owego czasu; byly zaś niemi: decentralizacja państwa, ustrój jego związkowy na wzór stanów amerykańskich, calkowity samorzad ziem i prowincyj, zaprowadzenie pospolitych ruszeń prowincjalnych zamiast armji stalej, odlạczenie kościola od państwa, stopniowe przypuszezenie kobiet do udzialu w íyciu politycznem it. d. Kortezy program ten przyjèly i daly glównym przywódcom stronnictwa republikańskiego, Castelarowi, Pi-y-Margallowi, Figuerasowi, Salmeronowi etc. odpowiednie pelnomocnictwa i środki do przeprowadzenia onego w praktyce. Lecz cóż się okazalo? Z pod siatki szerokich swobód idealistycznych wylonila siẹ natychmiast rzeczywistose ze wszystkiemi niedoczynami dziejów, ze wszystkiemi zboczeniami, chorobami i wadami organizacji spolecznej, ze wszystkiemi przyblędnemi nalecialościami chwili. Karlizm ua jednym krańcu, socjalizm na drugim, pośrodku zas wszelkie formy i objawy dążności pośrednich, zaroily się na calem terytorjum $z$ sila, wylaceznoscia i bezwzględnoScią taka, jak gdyby każdy z tych wyskoków mial podbié i pochlonạ́ inne. Powstal chaos, o którym nie sposób bylo wiedzieć, czy jest to slepa walka żywiolow przedhistoryeznych, dopominajaca się o nowe życie, czy ostateczny starczy rozklad konania. Z jaskrawszemi i groźniejajzemi z tych uroszczeń republika hiszpańska doszla jakos do ladu, uźywszy sposobów i dróg, które, naturalnie, nie wspolnego nie maja z wolnoscią I równością oraterstwa federacyinego... To też, gdy przed zwolanemi w ro-
ku 1874 kortezami Castelar staną ze spra* wozdaufem i zażadal potwlerdzenia swej dzia-lalnosci-wniosek ten odrzncony zostal ogromną większością glosów. Castelar ustąpil z prezydentury, rozpoczęla siẹ reakcja i niespelna w rok pózniej syn Izabeli, Alfons, zasiadł na tronie Hiszpanji.

Oczywiście, że zupelny powrôt do rządów izabelowskich byl juz̀ niemożliwym. Coś tam z tych marzé́ republikańskich przesiąknęlo aż do posad żywota narodowego. W roli naczelnika opozycji 'jego królewskiej mości, mógi Castelar niejedna waźną i donioslą reformę przeprowadzic. Wywalczyl w kortezach monarchicznych samorząd gminny, sądy przysięgJych, wreszcie glosowanie powszechne... Wszystko to jednak wzmacnialo już teraz posady innego zupelnie gmachu: monarchję nie zaś republikanizm. Co wiẹksza, ten ostatni topnial i rozplywal się z każdym rokiem bardziej, podkopywany - z jednej strony przez zabiegi dworu, który Castelara osaczyl zewsząd laskami 1 uśmiechami, z drugiej zaś strony przez rozterki i inkryminacje stronnictw posteppwych i liberalnych. Dezercja byla ogólna. Mlodzież, lud, prasa, niegdyś tak dla Castelara przychylne, zaczelly roztrzasać í nicowac postępowanie jego gdy byl u uladzy, wytykajạc mu przeniewierstwo swym idealom: byl przeciwnikiem armji stalej, a przecież prowadzil wojnę z socjalistami; byl antypapistą, a przecież wdal się w uklady z Watykanem, w celu zwalczenia karlizmu; byl demokratą i federalista, a przecież sprawowal rzạdy dyktatorjalne na sposób despotyezny etc.

Cóz powiedzieć więcej? Rozumie się samo przez się, że opuszczony przez swoich i blizkich, Castelar zniewolonym byl wreszcie kapitulować. Lecz przed kim i przed czem? Zdaje się, że wyjaśnienie szezególowe jest tu juź zbyteczne. Zwyczajny to los każdej idei, która sie w pewnem spoleczeństwie rodzi zaweześnie dla niego - lub też zapóńno. Czy Hiszpanja jest jeszeze zbyt mlodạ jak na republike, czy już zanadto starą i przeżytą, spierać się o to wolno bez końca. Pewności, jak na dziś, zostanie tyle tylko, że teoretycy wielcy, jak Castelar, dobrze robią, gdy przekonań i myśli swych daleko sięgających nie kurczą i nie zniżaja do miary i do poziomu swego otoczenia: realizacja ma przynajmniej później co obciosywać, krajac, obeinać, odrzu-cac-i przyswajać.
T.

## NOWE KSIAŻKI, OTRZYMANE W REDAKCJI „KRAJU".

## Björnstjerne-Björnson. Jednożenistwo

 vielozeństwo.' Warszawa, nakladem redakcji \&Glosus. 1893 r., str. 47.Wiadomo, iz znakomity pisarz skandynawski juz na scenie agitowal za powsciagliwoscia mẹzks az do polaçezenia sife węzlem malzénskim. Obecnie mamy przed soba jego odezyt, w tym samym celu wy gloszony. Dowodzi on, ze dojrzatośc mẹzka na pótnocy zaczyna slę od 25 roku zycia. Przypomina, ze starozytni germanie sile swa zawdzięczali wstrzemięzliwosci. Zaprzecza, aby wywolywala ona rozstrój psychiczny, czemu zreszta zaprzeczyl norwezki wydzial medyczny. Juz i miedzy mahometanaml zaczyna kielkowae idea jednozeristwa. Francuzi praktykuja jawnie wielojednozenistwa. Francuzi praktykuja jawnie wielo-
zefistwo, upadaja tez pod względem nezué moralnych. Mezzezyzna, który sie przyzwyezail do wielożeristwa, nie pozbywa się go i po zawarciu zwiazku małzéiskiego, na czem clerpi jego rodzina. Nie potrzeba juž mówlé o innych zuanych nastepstwach rozpusty. Potrzeba przeciw temu prowadzic walke. Prawo naturalnego ndoskonalenia w rodzie powinno stać się przedmiotem wykładów w szkole, kazaí w kosciele i rozmów w rodzinie, a wtedy dojdziemy do zasadniezych reform w wychowaniu. Wezesne zarẹczyny wiele także znaczyć moga. Wiele w tej sprawie sa winne koblety, bo wsrodd wiekszości ich wielozenistwo otoczone jest jakas aureola, zuchowatosel i slawy. Kobiety powinny przed wstapieniem w zwiazek malzeniski
przekonywad sle (winasnjemy) o moralnej odporiedzialnoscl metrecyay. Wreazcle ofwidexs sie untor za roswodami 1 kave mied wiekezy scacuaeln dla pewnego rodzaju rozwoce, z tych, co pozostaja malizonkaml.

Walentyna $\&$ Trojanowskich Horoszkicwiczova. Pisma. Poezje, t. I. Luvóv, naklad uczennic. 1893 r., str. 163.
Zmarla przed dwoma laty Walentyna Horoszkiewiczowa, whaścicielka pensjonatu we Lwowie, umiala sobie zaskarbic mifosc uczennic, kiedy te nakładem swoim wydaja porozrzucane po pismach jej utwory. Byla to rzeczywiscie kobieta, niajaca sie sercem, a nawet skromach na Podlariu, oddala się zawodowi pedagogiernemu w Warzawie, kolegowala z Jachowiczem, Dziekoniskim, Wasa, byla nauczycielka Hnickiej i Deotymy. Z Krakowowa wydawala eZorze? (1843 r.). W roku 1846 objela miejsce nanczycielik a ks. twa Sapiehow we urzadzala a Sapiehów wieczorniewiczem it. d. urzady te wieczorkowe wyszly ki litersckie; utwory 4 tomach pod nazwa eDzwonkas. Wyszls za w 4 tomach pod nazway otworzyla w r. 1868. Brala czynny udzial w stowarzyszeniach filantropijnych I pedagogieznych. Utwory swoje poetyczne pomieszezala wrozmaitych ezasopismach. Zbiorek niniejszy dowodzi, ze nie byla bez zdolnosel. W ntworach jej przebija kobleca slodycz I delikatnosé nczué, przywiazanie do ziemi y reaygnacja. W formie znaczna roznaitoscradza to $w$ cześci lotów nie znajaziesz, milosel i pogody. Szkoda, ze spora doza ciepla, miloscl i pogody. Szkoda, ze wydawczynie nie nilozyly tego zlatwia pogląd na rozwój umysiu, pojeć i kunsztu pisarskiego.

Roman (Szreniawa) Ujejski. Wspomnienia z podrózy do Australji. Lwów, Zadurowicz. Warszawa, Gebethner. 1893, str. 162.
Dlaczego p. Ujejski wybral sie wisk daleka poaraza, ze eWspomnienis jego dowiedzied sié nie
mozna. Dose, ze wyjechal w r. 1890, jako ctulaczs, widzial powierzehownie (bardzo nawet powierzchownie) Adelajde, Melhourn I Sydney I oslad! ns czas pewien Wirúd dziewiezych lasów australskich, okolo Alstenville, póki tesknota nie powo-
lala go do powrotu. Antor nie jest, zilaje sle, lala go do powrotu. Autor nie jest, zilaje sle,
ani geografem, ani przyrodnikiem, ztad sWempomnienias jego nie przynosza nic, nowego w dxiale jakichkolwilek badah. Maluje wprawdzie zyele na czego, zazbyt sucho opowiads, aby obraz tego zycia plastyeznie nakresili. Jezell zarecza, ze zda: ryylo sieq cos humorystyeznego, to trzeba mu wie: rzye na slowo, bo ezytelnik wopowiadaniu tej chumorystykis nie znajduje, 0 rodakach naszych jest pare krótkich wzmianek, a miedzy innemi, ze
wzieli kilks cselekeyj) w lasach okolo Minto, wziêl kilks cselekeyj w lasach okolo Minto,
ochrzefli je polskiemi nazwami, lecz tylko p. W. utriymal swoje sGrodnoz. Dowladujemy sleg takze, ze naczelnikiem sily zbrojnej w Sydney jest p. Wolski. Pod wugledem stylowym oWspomnieniay p. U. do lepszych nie nalezz, a I jezyk wiele do zyezenia pozostawia.

Ks. Alojzy Röggl. Podrecznik do ambony i konfesjonalu. Przelozyl ks. Jan Prusalajtys. Warszaua, 1893 r., nakladem Maurycego Orgelbranda, str. 445.
Dzielo to ks. Roggla, opata-infulata premonstratensorv, doczekato się juz szescin wydari $w$ jezyku niemieckim, co dowodzi jak pozytecznem i prak-
tyeznem jest dla kaplanow. Podrecznik swéj nlotycznem jest dla kaplanow. Podrecznik swój nio-
zyl antor na podstawie ewangelij, przypadajacych w clagu calego roku na nliedziele i swieta. Wyciaga on $z$ kàdej ewangelji to, $\infty$ mozas resta-
wié $z$ postepowaniem cziowieks. Sq to wiec wyborne tematy dla ambony, bo latwo daja sieg zastosowywac do moralnych potrzeb warystikich
Warstw spoleczenstwa. Osobne na each umieszczone sa. ezbawienne nwagi it wskazowki pokuty dla szezegolnych rodzajow penitennych. Wreszele podaje autor krótki wyelag $z$ daw-
nstaw o pokncie ( z cInstructiones pastorums sw. Karola Boromensza), dla porównania, ile karnose koseioła zlagodniala.

## XRONIKA NOUKOWA I LTTERACKA.

Otrzymalismy sprawozianie $z$ posiedzen rays, odbytych w drulu 28 kwietais, 5 i 11 maja r. b. W posiedzeniach tych, mifedzy hnymi, brali ndzial: prof. S. Zaleskl, ppi, Odlanicki-Poczobut Ossowski. P. Ossowski odezytal referat o geologicz. nym i paleontologicznym clarakterve pleczar na potudniowo-zachodnich kreseh Rosji, oraz w sy-
siednifej $z$ ntemi Galieji. Referent podzielit zhade.
ne przex sle miejscowosel pod wrigledem pleczar na tray czecel: krakowsko-cxestochowska, karpacka i wschodnio-gailicyjok4. Ba. 1872 z inicjatywy przedmiotem roxpoczeto was sy dalej przez referenta na zlecenie krakowsikiej akademji nank. Zródla naukowe, dotyczace przeemiotu, wyawane sq równiez przez wspomniant akadomje. Na zakodiczenle referent przedstawi plan pieczary «Werteby?, odkrytej w Bilezu-ZZotym, w Gaicej wschodniej, 1 zbadanej w. r. 1892, oraz-io ogracy ij wydobytych $z$ tej pleczary praelanwie narze. zlowieks przedhistorycznego, 1 , Prof. Zazi z kamienia, z roga jeley przez sieble przyrzad leaki demonstrowal nlepszony przez sieble przyrzad
do wydobywania wody $z$ dna gleebokich basenów do wydobywanis wody $z$ dna giebokich basenow
wodnych, po raz plerwazy z powodzeniem wypróbowany zeszlego lata na jexiorze Sxyra. Na posledzeniu w d. 11 maja p. Zaleski mówil co fosfotarils; okazywal tez zblory, zdobyte podezas badaí balneo-chemicznych, dokonanych zeszlego lats nad jeziorami Ingol, Szyra, Szunet, Karaczyniskiem 1 Ustjancewskiem. Badania te maja na celu wykazanle czynalków lecznlezych jezior 1 zródel syberyjskich.

Literatura japonska. Bawi obecnle w Londynie wlasciciel plerwszej w Japonji firmy wydawniczej, Sahei Ohishi, celem zapoznania sie europejskim hanjl Wybitnych pisarzy nie posiadamy jeszeze, mie. dzy mlodymi antorami wszakze jest kilku, ktoych dziela poczynaja zwracad na sieble uwage. W niediugim czasie Japonja stanie w rzedzie najwyzej pod wzgledem literackim wyposazonych spoleczenstw ( $\%$. Pisarze nasi nieznani sa po za granicami kraju, choć niejeden $z$ nich zashugiwalby a to. Zamierzam ntwory japoniskie wyuawac Trzekladach sngielskich. Ostatniemi czasy stosunki wydawnicze podniosly sie n nas znacznie. y na drzewle. Dzis sam zatrudniam 5,000 zecerów i 300 pisarzy. Wydaje ksiązkl szkolne, bibljoteke literatury japoískiej, dziela historyezne, prawnicze 1 prowadze wydawnictwa dla dzlect. Kazdy zeszyt czasopisma dla tych ostatnich wychodzi w 800,000 egzemplarzy. Rocznie wypuszczam okolo 10 miljonów egzemplarzy róznych wydawnietw. Autorowie mol zarabiaja $20-30$ funt. szt. miesiecznie, zecerzy zas od 4-12 szylingów dziennie. Wprowadzilem tanie wydawnictwa. Literatura dla mlodziezy rozwija sie nieslychanie, dzlecl nasze czytuja zawziecies. Ohashi synem jest kupca, liczy obeenle 58 rok z̀ycia; dragi czas byl redaktorem drobnego dziennika. Nasteppnie zajal się prowadzeniem wydawnictw anich, które mu znaczoe przynosilly zyski 1 pozwolily rozszerzyc dzialalnosc do obecnego jej rozmlaru.

Ksiazę Karol Nassau-Siegen, slynny awantarnik i condottiere, zwany paladynem XVIII wiekn, a znany dobrze n nas aDenassóws z aPana Tadenszas, doczekal sie nowej monografji. Ma \# wrdac nlebawem morgr. d Aragon w ksiatce, zatytulowanej sLe prince de Nassau-Siegens, opartej na korespondencji kslẹcia z zona, Karoliną Gozdzka, wojewodzianky podlaska, 1 voto Januszowa Sanguszkowa, której rozglóne wdzieki, tak w Polsce jak zagranica, wywolaly cala literature poetycina. cRevue des deux Mondess, $z$ dnla 15 lipea, oglasza astepp $z$ zapowledzianej ksiazki, mianowicie opls podrúsy krymskiej cesarzowej Katarzyny, r. 1787, wslawionej teatralna scenerja Potemkina, a zakoniczonej zjazdem kaniowskim z Józefem II i Stanislawem-Augustem. Liczne wyjatki z ciekawych listów poprzedza antor pogladem ogölnym na ówczesne polity czne polozenle.

Na pomnik dla Maupassanta ofiarowalo paryzkie stowarzyszenie literatów 1,000 franków, Powarzystwo autorow dramatyeznych zas 300 fr . Prezesem komiteta pomnikowego jest Emil Zola, story tez rozpisal listy zapraszajace do skladek na ten cel. P. Henryk Ronjon, dyrektor sztuk piẹknych, przyrzek! ofiarowaf marmur na pomnik 1 wyznaczy artyote. który go ma wykonac. Prawlopodobnie nile bedzie to ani posag, ani poplersie, lecz motyw slegoryczny, który stanie na grobie powiesciopisarzs na cmentarzu Montparnasse.

## ECHA ZACHODNIE.

Gdańsk, 10 sierpnia.
[Slownik kaszubski Ramulta. Lodí starozytna].
$\triangle$ Niebardzo siẹ tu ucieszylismy, że p. Steobdarzyl nas, zamiast uczony polski z Galiçi, obdarzyl nas, zamiast kaszubskiego, nowym iezykiem spomorskims. Promocja ta kaszubskief gwary, dokonana w przedmowie do eSlownika jezyka pomorskiego ezyli kaszub-
skiegos, nietylko w pismach uezonych, ale i co
dziennej prasie naszej, nie znalazla sympatil, a inteligencja nasza, znajaca mowe kaszubska, powątpiewa, czy prawdziwem jest twierdzenie autora, ze cale 14,000 wyrazow, spisanych w slowniku, wziạł rzeczywíscie $z$ ust ludu. Znaki pisarskle nowe, wymyslone przez antora, także uważaja siẹ za zbyteczne. Slowem, nikt nie wierzy, zeby gwara kaszubska byla osobnym jezzykiem pomorskim. Jest ona poprosta narzeczem polskiem, $z$ bardzo nielicznemi odmianami glosowemi. Jeżeli zaś, jak glosza, p. Ramult rzeczywiście nosi sié z zamiarem zalożenia osobnego pisemka kassubskiego w Pucka lub Kosturach, to zapewnić go można, że nie bẹdzie mial powodzenia. Dziwny to jest fakt, ale niemniej dlatego prawdziwy, ze kaszubi nie chea, żeby ich gwary do druku używano. sGazeta Gdańskas, zaraz w poezątkach swego istnienia, zamieścila dwie bardzo zajmujace i doweipne korespondencje, pisane po kaszubsku, o co taki powstal gwalt na calych Kaszubach, zee mimo prósb, nadeslanych z dalszych okolic, «Gazeta, zaprzestac musiala swych kaszubskich publikacyj. To też kaszubi modlą się na książkach polskich, a publikacje Cenowy i Derdowskiego daleko wiẹcej czytelników mialy po za Kaszubami, jak u samychże kaszubów. Pewien uczony niemiecki zapewnial mnie, i̇e ten sam objaw wstrętu do profanowania domowej gwary drukiem, znachodzi się i u niemców.
Recenzje slownika tego, wydanego kosztem akademji umiejętnosé, zamieścily dotąd: warszawska \& Wislas, cPrzegląd Polskis w Krakowie i \&Altprenssische Monatsschrift?. Swoja droga, zachodnio-pruskie Towarzystwo historyczne (niemieckie) wyznaczylo jednemu z aczonych swych fundusz na badanie językowe nad jezykiem kaszubskim.
Pod Skarszewami znaleziono w torfisku staroźytną lód́ z drzewa osikowego, wydlubana z jednej klody. Eódź ta ma 3 metry dlugości, a $1 / 2$ metra szerokości. Na lodzi są ozdoby wyrzé́bione. Wiek jej uczeni obliczają na 700 lat. Oddano ją do muzeum w Gdańsku.

Sambor.
Wiedeñ, 9 sierpula.
(Jeszcze sprawa trutniowska, lecz w innej postael. Zabiegi okolo sejmu ezeskiego. Watpliwose pomy flnego wyniku tych usilowañ. Jesienna segjs parlamentu. Slówko o regulacji waluty it o klopariamenta. Slowko o regulacji waiuty io o kio-
potach $z$ tego wynikajacych. Zgromadzenie ladowe esily 2 ].
$\triangle$ Dziś, jutro odbędzie się posiedzenie ostatnie komisji przemyslowej, a slaby wątek ìycia parlamentarnego zgaśnie zupelnie i okres cogórkowy, kwitnạ́ bẹdzie w calej pelni az do końca września, kiedy rada państwa ma byc zwolana na jesiennạ sesje. Tymczasem eTrautenau?, przedewszystkiem \&Trautenau; tlucze sie jeszeze ciagle po lamach rozmaitych dzienników i nie daje ludziom, żądnym wypoezynku, spokoju. W kaniknlarnych czasach przybiera «Trautenau» inny ksztalt, bo oto donosí gazeta pólurzẹdowa, iz̀ rząd ma zamiar żadac jeszeze raz od sejmu czeskiego opinji co do majacego się nowo utworzyć niemieckiego sądu obwodowego w Tralltenau - Trutniowie. Tym sposobem wstępuie rząd znowu na droge antonomiczną i legalna, przestajace narazié żądać rozszerzenia swej wladzy za pomocą clex Trautenaus, która w tego rodzaju sprawach ma odebrać sejmom krajowym pouvoir, a dać go rządowi. Narazie mie trudno przejrzeć powod tego slepszego prze konaniaz rządu. Szukać go należy w stanowisku, jakie zajela czeska szlachta dziejows wobec slex Trautenaus. Szlachta wzbrania sief oddać swe glosy w parlamencie tej ustawi, a bez tych glosów trudno, żeby ona mogla przejse w izbie poselskiej. A potem hr. Taaffe nie cheialby dzialac bez wspóludzialu szlachty czeskiej, a w danym wypadku dzialac nawet przeciwko niej. Tak się więc tlómaczy sygnalizowane przez pólurzędoweów nakierowanie się rząu glównego na stronę autonomji. Zachodzi atoli jeszeze pytanie, czy rzad bẹdzie w sejmie czeskim mial lepsze powodzenie, aniżeli przy pierwszym swoim odnośnyia debiucie? Prawie możnaby twierdzić już teraz, iz prawdopodobnie sejm czeski, a wzglednie jego wiẹkszośc nie uświęci sustawy trutniowskiejx; zatem nowe klopoty, nowe targi sal
w-perspektywie. Już to wogole jesienna sesja parlamenta nie zapowiada sie świetnie. Do utrapień większych i mniejszych przyląeza się tym razem sprawa regulacji waluty, która coraz bardziej sie wikla. Minister skarbu, p. Steinbach, dobrze bylby uczynil, gdyby byl poszed! za radą swojego poprzednika w urzędzie, p. Dunajewskiego, który radzil sprawe calą odroezyé do odpowiedniejzzej chwili. Obecnie stoi rzecz tak, iż tylko wartość austro-wegierskiego papierowego guldena zostala obnizona, podczas kiedy zloto zyskalo po nad urzędownie astanowiona relacje nadaz̉jo. Jeszeze nigdy marka, frank i szyling nie mialy tak wysokiego kursu jak obecnie, a przy nadażju wogóle nie można nawet i myśleć o podjeciu wyplat wi gotówce, gdyż przy ustanowionej relacji musialby rzad nadplacać przy każdej dwudziestokoronowej zlotej monecie okolo ezterdziestu krajcarów. Piękny bylby to interes. Calym wynikiem tej sregulacji walutys lest narazie tylko to, iz spólki finansowe, które przeprowadzily konwersię rent, schowaly juz̀ kilkanaście miljonów guldenów do kieszeni, podezas kiedy inni na oobniżeniu wartości guldena bardzo dużo traca. Wekerle przepowiedzial proroczo mniej więcej przed miesiacem, iż nadażjo zniknie. Tymczasem ono nietylko nie znika, lecz owszem, przeciwnie, idzie ciagle do góry.

Prymarjusz tatejszego szpitala powszechnego, dr. Neusser, polak, zostal mianowany zwyczajnym profesorem wydzialu medycznego na wszechnicy wiedeńskiej i zarazem dyrektorem drugiej tutejszej kliniki, Dr. Neusser jest stosunkowo jeszeze mlodym czlowiekiem. Liezy on dopiero 42 lata wieku. W kolach tekarskich zyskalo to mianowanie ogólne uznanie, natomiast niektóre tatejsze par excel lence semickie pisma prowadza walki przeciwko d-rowi Neusserowi, ponieważ jemu a nie pewnemu kandydatowi - żydowi dano pierwszeństwo. Jest to istotnie bezwstydnośe posuniẹta zbyt daleko.

W zeszlą niedzielę odbylo tutejsze polskie stowarzyszénie «Sila, zgromadzenie ludowe, na którem toczyla sie przy licznym wspóladziale, szezególnie pracajạcej klasy, bardzo żywa roz prawa na temat powszechnego glosowania Zgromadzenie uchwaliło jednoglósnie rezolucje oswiadczającą się za powszechnem glosowaniem.

Marius.

## LISTY Z PROWINCJI.

## Moskwa, 2 slerpnia.

[Zjazd przyrodników ilekarzy, Badania przyrodnicze. Wzorowa pasieka 1 pawilon dla pszezót. cMeljoracjas. Zwiêkszenie policji. Spis chorych umysiowo. Brak wakansów. Akademjs piotrowska. Nowe muzeum. Uczestnley zjazda archeologieznego. Nowe pasazz. W. W. Plegow. Maupassant i hr. Tolstoj. Tómacze cFlirtus].
$\square$ Wielki zjazd przyrodników i lekarzy IX z rzędu, ma się odbye w Moskwie w roku przyszlym í trwaé od d. 3 do 11 styeznig. Roboty przygotowaweze już się wkrótce rozpocznạ. Z d. 20 b . m. prof. Timirazjew, prezes komitetu, bedzie już przyjmowal interesantów w kancelarji uniwersyteckiej i udziela! im wszelkich wskazówek. Jak wiadomo, czlonkiem zjazdu może byé kaźdy, kto sobie tego życzy, zabierá́ wszakże glos bẹda mieli prawo li tylko uczeni, autorowie samoistnych rozpraw i dziel przyrodniezych, a takzie protrsorowie nauk przyrodniezych w wyiszych i Tednich zakladach naukowych. Sekeyj zjazdu jest 12.
Przyrodoznawstwo w Moskwie wogole stof dosé wysoko. Obok uczonych, zajmuje tu sie cechą jest wielkie przywiazanie' sterystyezna cechą jest wielkie przywiazanie'i sympatja dla kowych zdobyezy w dziedzinie przyrodoznawstwa, zapisać tu należy najnowsze badanie kauny gub. moskiewskiej. Uezeni w ezasle ekskursyj tegorocznych schwytali kilkanascele oka${ }^{z}$ ww owadów i ptaków, 0 istnienin których w okolicach stolicy nie wiedziano dotad. Czyniono także badania nad glównemi wrogami pszezot i p. Melgunow przedstawil okazy
ptaszkoiw, karmiacych sie wylacznie pazezolami . Referat swbj p. Melgunow odczytal na swzorowei pasiekis przy cesarskiem Towarzystwie aklimatyzaci zwierząt 1 rosiln, która to uroczystośc odbyla sie w d. 27 z . m. Zdaje się, iz̀ na tem to wlaSnie uroczystem zebraniu powstala mysi wzniesienia w ogrodzie zoologiéznym, kosztem 20 tys, rubli, szklanego pawilonu dla pszezof, aby, publicznose letnia i zimowa porą mogla sie swobodnie przyglądá życiu i pracy sfabrykantek miodus.
Gazety tatejsze w ostatnich dniach zaczely przypominać ziemianom o zalożonej z końcem roku zeszlego w Moskwie wielkiej nowej instytucil, zwanej \& Meljoracjaz, której zadaniem jest podniesienie wytwórczosci ziemi w Rosji. Wedlug danych statystyeznych, Rosja, mimio wybornego czarnoziemn, wytwarza ziarna daleko mniej, aniżeli inne państwa z daleko gorszemi gruntami. Otóz \&Meljoracjas pragnie zaradzić temu, ofiarowujac rolnikom kapital i nauke. Dzialalnose cMeljoracjis, w calem tego slowa znaczeniu, rozpocznie sle z nadehodzącạ jesienia.

Wkrótce policja moskiewska ma byc dosć znacznie zwiększona. Otwierają sle mianowicie posady: pomocnika ober-policmajstra z pensią $6,500 \mathrm{rs}$. oprócz mieszkania, pomocnika zarzadzajacego kancelarja z pensja 3,480 rs. 140 pomocników sekretarzy cyrkulowych z pensją. dla każdego 480 rs, rocznie. Nadto, do rozporządzenia p. ober-policmajstra corocznie będzie się wydawać rs, 48,000 . Ogólem, koszt atrzymania policji wyniesie obecnie $77,180 \mathrm{rs}$.
Do ciekawych projektów, świeżo tu powstatych, należy zamiar sporządzenia spisu wszystkich chorych umyslowo w gub, moskiewskiej. Pierwsze kroki dla urzeczywistnienia tej mysii już nezyniono i ośmiu lekarzy wyruszylo juź do powiatu klíńskiego, dla gromadzenia na miejscu statystycznych danych.
Zarzą uniwersytecki oglosil niedawno, iz przyjmowanie studentów na fakultet medyczny zostalo juz zawieszone, z powodu zupehnego braku na r. p. wakansów. Co zaś do piotrowskiej akademji rolniczej, to losy jej nie sa jeszcze stanowezo zdecydowane. Gazety tutejsze powtórzyly doniesienie «Saratowskiego Listkas, iz akademja ma byé zamknięta stanoweze w lutym r. P., tem powtórzeniem wszakże wiadomości z dziennika prowincjonalnego dowiodly, iz̀ o losach instytucji nankowej nie pewnego nie wiedza.

Zainteresowanie ogolne budzi tu wykoficzajace sié na ulicy Malej-Gruzińskiej nowe muzeum starożytności, które wznosi znany kupiec, P. I. Szczukin. Muzeum, przeznaczone niemal wylącznie dla raskich zabytków historycznych, zbndowane jest w bizantyjsko-ruskim stylu $z$ wiekn XVII. Budynek to wogóle bardzo piękny i oryginalny, $z$ architektura sciśle nasladującą najstarożytniejsze budowle. Poświẹcenie i otwarcie muzeum ma nastapic na jesieni, wiele bowiem czasu zajmie rozgrupowanie kolekeyj starożytnych przedmiotów, obrazow i posagbw, a także uporzadkowanie bibljoteki. W tyeh dniach, do zebranyeh juź kolekeyj dziel malarzy ruskich, p. Szezukin dokupil niewielką ale wartoseiową kolekcje obrazow szkoly flamandzkiej, wloskiej i francuzkiej, za sume rs. 25 tyslęcy.
Na zjazd archeologiezny do Wilna wyjedzie ztąd bardzo dużo przedstawicieli przeróżnych instytueyj nankowych i wielki zastep amatorów. Miẹdzy innymi uczestniczyć bẹdą w zjeździe: zarzạdzający glownem archiwum ministerstwa spraw zagranicznych baron Büller, prof. Anuczin, prof. Sokolow, I. E. Zabielin, hrabina Uwarowa, W. K. Trutowskij, S. O. Dolgow, N. N. Ogloblin, E. W. Barsow it wieln anych.
W tych dniach otwarto w Moskwie nowe, wspaniale pasaże, t. zw. \&Torgowyje riadys. Przesliczne gmachy tych pasaẑow služa tlem dla pomnika Minina i Pożarskiego na Krasnym placu i należą dziśs do najokazalszych zabudowah́ w Moskwie, urzadzonych z komfortem, z ofwietlenjem elektrycznem, pieknemi schodami na piẹtra it t. W. W tych dniach również zmarl tu nagle jeden $z$ wybitniejszych miljonerów, W. W. Piegow, znany z uczynków filantropijnych.

Ze fwlata litérackiego należy wspomuiec zamferzonem wydanin w Moskwie wyboru dziel Mappassanta pod redakeją lir. Lwa Tolsteja. Ten-zamiar znakomitego romansopisarza obudzil tu ogolne zdziwienie w sferach dziennikarskich. Ogólne zás drwiny w tyehże sferach wywolala polemika Pp. M. Sadowskiego I E. Babeckiego, którzy jednoczénie przetlómaczyli ©Flirt» Balnckiego, ochrzcili go tytulem sZabawa w miloses ( $s$ Igra w lubow' $)$ ) 1 obecnie sprzeczają się, kto mial prawo korzystać z utworu Baluckiego? P. Sadowskij slusznie tlómaezy się tem, iż posiada apoważnienle od autora i że Bałuckjemn przyrzek! nawet ezẹéć dochodu z.wystawienia eFlirtus nia scenach ruskich. P. Babecki zás mówi, iẑ tego nie zrobil, bo *ani prawo, ani przyjete obyczaje nie obowiar zywaly go do tegos... Że go sobyczajex uif obowiazywaly-to fakt. Ale tez dzieki tym cobyczajoms, nasi autorzy cierpią oddawna już nietylko materjalnie, ale i moralnie, bo pp . tlômacze nawet nie wymieniają często ich nazwisk pa atiszu i sami siẹ podaja za sautorôw .... To teź postępek p. Sadowskiego, artysty teatrów cesarskich, jako krok ku lepszemu, należy przyiạc z uznaniem.

Antoni Jodla.

## Z witebskiej gub., w lipen.

[Prawo o lichwie i znaczeníe jego do typu llehwy wlejskiej. Koryfeusz organizacji zydowsko-karczemnej w cMarienhausles. Bierzmy prayklad ze Żmadzıl. Afera na parcelacji majątku Bokowo].
$\square$ Kto jest przyjacielem wiejskiego luđ̄u, ten po przeczytanit niedawno ogloszonej ustawy karnej, wymierzonej przeciwko lichwie, odezuje prawdziwe zadowolenie, że wreszcie samo państwo podaje broń ustawodaweza przeciwko wyzyskiwaczom viszelkiego rodzaju. Jakkolwiek nowa ustawa de jure przetnie skrzydia jawnym operacjom lichwiarskim, osobliwie praktykowanym na większą;skale przy zawieraniu tranzakeyj w zakresie handlowym, to wszakże de facto nie poskromi szalbierstwa dotąd praktykowanego wsrôd wiejskiej ludnoSci, uprawianego przez udzielny kontyngens lichwiarzy-karczmarzy-żydow, osiadlych po wslach. Jest to typ lichwy zupelaie odmienny, systematycznie na obmyslonych zgóry fortelach uformowany, przez diagoletnia swa praktyke wyrobil stale lożysko wśród ludu, a utorowawszy droge zwyczajem, posiada już pewne zanfanie, a więc nie latwo ugnie karku wobec miecza prawodaw czego. Zdaniem mojem, racjonalniejsze mialoby zastosowanie dla ograniczenia tej plagi zmonopolizowanie wyprzedaży napejów spirytusowych. Niewiadomo tylko czy ewentualne powodzenie tego prawa doczeka się w przyszlości zastosowania w naszych guberniach. Dla braku rozpowszechnienia banków ludowych, wlościanie, w agonji byto swego, nie znaja innego kredytu jak pożyczka a żyda, oparta na zobowiązania wyzyskanem. Tymezasem, korzystajac w dan $\mathbf{j}$ chwill $z$ noweli prawa ad hoc, lud potrzebuje pomocy doraźnej od swojego duchowieństwa i ludzi, stojacych u steru spraw gminnych.
Znany jest czytelnikom e Krajux sposób wyzyskiwania wlościan inflanckich przez żydówkarczmarzy, z listu zamieszczonego w $\$$-rze 46 roku zeszlego; obecnie, po dokladnem rozpoznaniu miejscowych stosunków, uzapelniając poprzednią korespondencje, podkreślam nastẹpujace fakty: Stale zamieszkaly od lat wielu w siole cMarienhausens zyd, Metrykin, koryfausz miejscowej organizacji zydowsko-karczemnej, rozwinąwszy dzialalnośc na okres gminy i jej okolice, tak przychylnie potrafil usposobic miejscowych lotyszów-wlościan do stalego zbytu lnu, zboża i innych produktów rolnych, ze nikt nie jest w stanie wywolad najmniejzzej konkurencji, gdyby nawet placil potrójnie nad wartosé; dopiero po odprzedaniu mu, można od p. kupea nabyé jakạ́s rzecz, jeśli kto zaslaguje na laskę, podlug określonej ceny. Jakim systemem pozorne kuplectwo prowadzi sie, czytelnicy juz̀ wiedza, do tego z profesji utrzymaje dwa szynki, razem po'aczone dwa przedsiębiorstwa przynosza mu wielkie zyski. Oprócz gotowki, utrzymania lieznej rodziny, wyposaza bogato córki i liczy jeszcze na wlościanach czterdeiesci tysiecy rubli wobllgach. Tymezasem marienhauska gmina rok
rocznie zwraca się $z$ prosbbą do dworów, polożonych w promieniu, o zatrzymanie zapracowanych pieniędzy przez wioscian przy rootach leśnych, na pokrycie zwyezaju, dwory kôw. Wskutek ustaionego na przysyla wlościan na odrobienie pewnych dni, za umówioną place, i sledzi za wykonaniem pracy; takim porządkiem to źródlo zarobku ostaje wycofanem z dowolnego rozporzadzea wlościan i sluży na zaspokojenie należnosci skarbowych.
Bierzmy przyklad ze Żmudzi. Dobrobyt luu żmuazkiego jest chyba jeden z najlepszych w calem państwie; dowodem może poslučyc chocby niedawno ogloszona statystyka w \&Prawitielstwiennom Wiestnikies o zaladujemy się, datkach gminnych, z której dowiadujemy sie, że kowienska gubernia nie wykazuje prawie zaleglości. Stan ten pomyślności materjalnej zawdziecza wyższy poziom moralny żmudzina, powstaly $z$ opieki duchowieństwa. Znam wsie, z których wlościanie sami prosili odnośnej wladzy o zamknięcie karczem. Kredyt maja przystępny w kasach zaliczkowo-wkladowych, które nader pomysilnie rozwijaja się w calej guberni. Kasy takie przeważnie organizuja sie z inicjatywy miejscowego duchowieństwa, z drobnycb kapitalów wlościańskich, a do rady nadzorczej zwykle bywa powolany miejseowy proboszez. Ludność posiada zaufanie i chetnie lokuje zaoszczędzony grosz, potrzebujacym zaś latwo bywa ndzielany kredyt. W taki sposób powstaly kasy: w Rakiszkach, Krakinowie, Konstantynowie, Nowem-Mieście, Murowanym Poniemuniu, Wobolnikachit. d. Warto, żeby i u nas ten przyklad byl godnym nasladowania, a lud pozostalby wdzięeznym swoim dobroczyńcom.

Nie tak dawno, niejaki Pietrow, wioćcianin, nabyl od hr. Niroda, na bardzo przystẹpnyel warunkach, duży majatek Bokowo, zawierajacy obszaru okolo 12,000 dziesiẹcin ziemi, polożony w malowniczej pozycji, nad rzeka Kuchwa, na pograniczu Inflant, w ostrowskim powiecie, pskowskiei guberni. Nowy wlaściciel, po wyprzedaniu lasu za który, jak twierdza, wybral zaplacone pieniadze, obecnie, za pomoca parcelacji, wyprzedaje częściami, biorąe od 20 do 85 rs . za dziesięcinę, zależnie od jakości ziemi. Naogól grunt zwięzlo-gliniasty, przy dobrej uprawie, wydaje bardzo pomyślne urodzaje. Wielu drobnych dzierżawcow z Litwy, kupiwszy po kilka wlók ziemi, osiadlo tutaj.

Amicus.

## Kijów, 28 lipea.

[Dramaty milosne. Epidemja choleryczna. Przygotowania do zjazdu lénego. Brak robotnika]. $\square$ Upaly lipcowe zwiekssyly i u nas kronikę wypadkbw niezwyklych. Jeden z miejscowych hoteli, cGastronomes, po raz drugi w krótkim ciaggu ezasu stal sie teatrem dramatyeznych rozpraw co milośćs. Tak, przed paru tygodniami niejaki Krowopijski, starozakonny mlodzieniec, strzeliwszy z zazdrosei do swej kochanki, szansonistki ogródkowej, w mniemaniu iż ją uśmiercil, drugim wystrzalem sobie odebral życie; gdy jednak do slebie mierzyl trafnie, niewierną kochanke ominẹla kula zabójeza, bo po krótkiem omdleniu z przestrachu, powstala zdrowa, by i innych obdarowywać swą smierciodajna miloscią W tymże hotelu i niemal w tymże pokoju, w tych đniach, K. wraz z bratem, usilowali zabié kochanks swej matki, zlapanych sen flagrant delits, mszezạe sie $w$ imieniu wlasnem i ojea staruszka, tak o nieslawe matki, jak też í o straty majątkowe, których jej, osoby 45-letniej, niefortunny romans $z$ mlodym i silnym mieszczaninem byl nastepstwem. SzezeSliwy Alfons, pomimo 5 strzalów, uszed! lekko ranionym tylko. Tegoz prawie dnia niejaki Lozatin, w wybuchu zazdrosci, zabil w bialy dzień na ulicy niejakiego. Janowskiego, szezefSliwego narzeczonego wlościanki Pustowojtowej... Jak widzicie, na dramatach milosnych nie zbywa nam weale.

Cholera weale nie mýli z nami zartować, zabierajac coraz to wiecej offar z rozmaitych stanów i nie ograniczająe sie, jak w roku zeszlym, do jednostek $z$ niższych warstw spolecznych.

Przygotowania do zjazdu lesnego, który sie rozpoczá ma d. 1 slerpnia, ida szybko, poml mo, iz dotąd zapowiedziana liczba czlonków nich dniach zjedzie wiele os $\delta \mathrm{b}$, ktore sie dotad nie zapowiedzialy. Posiedzenia, pod przewodnictwem zawiadowcy kijowskiego okręgu dóbr paístwa, odbywać się bẹdą w zimowej sali klubu kupieckiego, którą w tym celu rozmaite leśnietwa miejscowe dekoruja najprzepyszniejszemi okazami lé́nemi i calemi kolekcjami tych okazow. Okolo 10 referatow w zakresie programu zjazdu juz wydrukowano 1 rozeslano czlonkom, inne referaty sa pod prasa, i wogoble zjazd zapowiada slẹ zajmująco, tem więcej, iz prócz kwestyj tyczących się czysto techniki leśnej, maja być poruszone i omówione i kwestje ogölnej ekonomiki leśnej, wobec czego na czlonków zjazdu oczekuje sie prócz leśników fachowych i wielu wlaścicieli lasów. Szczegblowe sprawozdania z prac zjazdu postaram się wam przeslać we wlaściwej porze.
Z okolic dochodzą utyskiwania na brak robotnika do żniw, tak bardzo w tym roku opóznionych i przerywanych przez ciagle deszeze. Miejscowi robotnicy-wlościanie, ezę́scią zajęci sprzętem wlasnego zboża, nie spiesza na lany ekonomiczne, lub też wywẹdrowali na poludnie, gdzie Sliczny urodzaj, jakiego dawno już nie bylo, spotrzebowuje mase sily roboczej, hojnie ja oplacając. Wobee takiego stanu rzeczy zaczęto w ostatnich czasach aciekac się do wynajmu żolnierzy dla robót w polu i środek ten w miefscowosciach gdzie stoi wojsko i nie potrzeba go zdaleka sprowadzać, bardzo dodatnie daje rezultaty, zolnierz nasz bowiem, po rozkoszach mustry, z przyjemnością wraca do dobrze mu znanej pracy okolo zboza.

Mik. Trzaska.
Odesa, 12 lipca.
[Spotkanie się statków eKsiązę Potemkin* i =Jeneral Kocebu*. Projekt pobudowania nowego koselola. Przyblizona liezba katolików I polaków. Prace komitetu statystyczuego. Broszura o dzialalnosel kobiet. Przybycle I wystepy Ol szewskiegol.
$\square$ Mieszkańcy naszego miasta zaniepokojeni zostali wiadomością, otrzymaną 11 lipca, spotkaniu się na morza Czarnem statków ruskiego Towarzystwa żeglugi i handlu. W opowiadaniach, kursujacych po mieście, jak zwykle w podobnych wypadkach, wiele bylo przesady. Wedlug niektórych relacyj, oba statki zatonẹly z pasażerami, inni opowiadali, że statki wprawdzie nie zatonẹly, lecz wiele osob poniosld ciężkie poranienia, a kilka ratując siẹ utonęlo. Niepokojace te wieści rozniosly się dopiero nazajutrz z ogloszeniem w dziennikach miejseowych komunikatu \&Towarzystwa żeglugi i handlus i opowiadania sześciu ranionych pasażerów, którzy nazajutrz przybyli do Odesy i umieszczeni zostali w miejscowym szpitalu ewangelickim. Wedlag komunikatu wzmiankowanego, w sobote, 10 lipea, o godzinie 9 wieczorem wyruszyl z Odesy, do Nikolajewa statek «Ksiażę Potemkins, na którym znajdowalo sié 104 pasazerów. 0 godzinie $11 / 4 \mathrm{w} \mathrm{no}$ cy spotkal sie on $w$ buiskim limanie ze stat kiem eJeneral Kocebus, wracajacym z Nikolajewa do Odesy. Mimo, że noc byla zupelnie jasna, statek cJeneral Kocebus tak silnie uderzyl w bok statek sPotemkins, że zrobil w nin znaczne uszkodzenie I oba statki osiadly na mielí́nie, co wlaśnie wybawilo od katastrofy, mogacej spowodować wraz z pasażerami zatonięcie obu statków. Pasażerowie zostali uratowani I tylko sześciu $z$ nich ponioslo rany, nie żagrazajạce ich życiu, oprócz 13 -letniego malca, który otrzymal tak ciężkie rany, że lekarze nie robia zadnej nadziei, aby mógl życ. sOdesskij Listoks sskarża administracje Towarzystwa żeglagi i handlu o to, że powodujace slẹ względami oszezędnosci wyzyskuje slažacyech na statku, zmuszając ich do 24 godzinnego czuwania.
Pierwszego grudnia 1892 r., jak wiadomo, dokonano it nas spisu ludnosci. Biuro statystyczne ztjuaie siẹ obecnie zbadaniem materjalu, dostarczonego przez ostatni spis, 1 od czasu do czasu oglasza rezultaty swych badań w dziennikach miejscowych i oddzielnych broszurach. Chociaź ogolna liezbę ludnosci ogloszono w dzlennikach miejscowyeh, szezegolo-
wego podziahu jel wedlug religii, narodowosei i stanu nie wykazano. Sadzac z ogolnego przy. rostu lodnosci od r. 1880 , latwo wywnioskowac, że katolikôw w Odesie znajduje się do 20,000 , w liczble których zgórą 10,000 polaków. Jedyny koSciól katolicki jest za szezuply dia pomieszezenia takiej ilosel wiernych, a niektóre miejscowości, naprzyklad dworzec d. ż. i przedmieScia, znajdują siẹ w tak znacznej odleglośei od kościola, że mieszkańcy sa narażeni albo na zupelne nieuczęszczanie do kósciola, albo na znaczną stratę czasu. Za rząd kościelny, powodując się temi względami, postanowil wystarac sié o pozwolenie na pobudowanie nowego kościola, a miasto chẹtnie udzielifo bezplatnie placu na takowy; wykonano plan i kosztorys, wedlug którego pobudowanie kościola będzie kosztowalo zgórą 200,000 rs. Część przyobiecano, resztę spodziewają się dopelnić ze skladek.

Zawiadujạcy biurem statystycznem, p. Boriniewicz, wydal niedawno broszurę pod naglówkiem: «Dzialalność spoleezna kobiety w Odesies. Broszura zostala napisaną na prosbee komitetu do urzadzenia ruskiego oddzialu przedmiotów pracy kobiet na wystawie powszechnej w Chicago. Z broszury dowiadujemy się szčzególów o dzialalności kobiet odeskich na polu naukowem, pedagogicznem i filantropijnem, Wedlug spisu ludności, dokonanego 1 grudnia 1892 r., powiada pi Boriniewicz, w gradonaczalstwie odeskiem znajduje się 175,000 męzczyzn i 160,000 kobiet. Lekarzy: mężczyzn350 , kobiet - 22 , felczerów 62, felcz. i akuszerek 160. W r. 1850 zostal zalożony szpital sturczański, gdzie kobiety ksztalcą się do uslug przy chorych. Takich sióstr milosierdzia jest obecnie 59. W r. 1879 przy miejscowym zarzadzie Czerwonego krzyża zalużony zostal oddzial sióstr Czerwonego krzyża. Koblety po zdaniu egzaminu naznaczają się w chárakterze sióstr milosierdzia w wojskowych szpitalach, lazaretach, do miejskich i ziemskich szpitali it.d.; obecnie sióstr takich znajduje sie 109. V roku 1887, z inicjatywy p. Szwedowej, powstalo Towarzystwo opieki nad choremi dziećmi. Tyle o dzialalności kobiet dla niesienia pomocy chorym. Na polu pedagogiczuem nie plodną jest ich dzialalnośc. Liczba kobiet pracujących ua polu pedagogicznem, jako naczelnic zakładów naukowych i nauczycielek, stanowi $34 \%$. Na polu filantropji Odesa posiada żeńskie Towarzystwo dobroczynności, zawiadujace dwoma domami dla sierot. Pomijajac szezegoly z broszury, dowiadujemy się, ze z inicjatywy kobiet i za ich wlasne srodk powstalo pare zakladów dla sierot, kilka ta nich kuchen. Do tego dodać należy, że we wszystkich sferach dzialalności spolecznej znajdujemy kobiety, że slużą one jako telefonistki, telegrafistki, oddaja się pracy literackiej 1 rzemieślniczej. Dodamy od siebie, że kobieta-polka nie dala się w tym względzie wyprzedzic swym siostrom innych narodowości: Wogóle, ezéeli mamy sązić z Odesy, w ostatnich latach kobiety zamiast dáżyć do celów niepochwytnych i nie dających się urzeczywistnic, przyjmuja coraz więcej uadzialu w pracy, mrówczej wprawdzie, lecz zapewniającej im byt. W jednej z następuych korespondeney, postaramy się przynajmniej w przyblizenia skreślic obraz dzialainości kobiet polskich w Odesie. Sadzimy, ze dane zebrane w tyyu wzglẹdzie z centrów żyeia spolecznego, wskazalyby dązenie i kierunek naszych kobiet, y kazujac dotykalnie zmiany, jakie zaszly w otst nich latach.
Kilka dni temu przybyl do nas śpiewak Olszewski. Dotychezas występowal trzy razy. Publiczność przyjmuje go nader sympatyeznie.
L. W.

Moskwa.
$\pm$ Dnia 1 sierpaia zmarl we wsi Czerkizowie metropolita moskiewski I kołomieniski, Leoncjuss, przeeywszy lat 71. Zmarly dostojnik przez lat kno-warszawska. Mal katedre arcybiskupià che sowany byi nowany byt.w r. 1891.

Wilno.
士 W platek, inia 30 lipea, o godzinie pól do siódmej zrana, nawiedzlla miasto straszliwa burza $z$ deszezem ulewnym, który w ciagu niespel as kwadransa zupełnle zalal nizsze czẹjel miasti.

Powóde ta doraźna spowodowala liczne ofiary, Wow domu na rogu ulic Zawalnej, Zmndzkiej 1 Lidzkiego zaułka, W suterenach mieszkalo trzyLidzkiego zgórą ubogich rodzin zydowskich; z nich eeadziescily tylko te osoby, które wyszly z tych okropnych laty tyini przed barza; reszta, to jest osób szesna-podie-dzieci, kobiet, starców-ktora, woda zastala w poscieli, zginęla na miejscu. W dzlesięe minut po zalanin suteren, ratunek juz byl niemozllwym, gdyz, według relacji \&Wil. Wiestnika*, w chwili gdy na miejsce katastrofy przybiegll stójkowy Metzel i rewirowy Pomazaniski, cna samej jut ulicy wods wznosila sie wyzej stopni dorozeks. Specjalnych przytem środków ratunku nle znalazlo się narazie pod rẹka, pomimo, ze magistrat miasta powinien byl- o nich pomysled zawezasn, ze względn, ze podobne powodzle zdarzaja sle ze wilnie bardzo ezesto. W innych dzielnicach miasta szkody są znaczne bardzo i rozmaite.

Wilno.
Dnia 2 sierpnia, 0 godzinie 4 popoludnin, po odbytem nabožeństwie, odprawionem przez arcybiskupa Donata w cerkwi gimnazjalnej, jeneralgubernator oglosi otwarcie IX zjazdu archeologubernego. Orkiestra wykonala hymn narodowy. Przewodniezaca zjazdowi hrabina Uwarow, oznajmila, ze Najjaśniejszy Pan udzielił zjazdowi rubli 5,000 na wydanie prac jego, a Wielki Ksiaze Cesarzewicz Nastepea Tronu 2,000 rubli; hr. UwaCesarzewicz Nastepea odezytala tez telegram okolieznoselowy od Wielkiego Ksiẹcia Sergjusza Aleksandrowicza. Sala grzmiala okrzykami churas, orkiestra znów hymn zagrala. Kurator okregu naukowego, Siergjewski, powital zjazd w serdecznych slowach. Hrabina Uwarow przeczytala nastepnie sprawozdanie z czynnośel moskiewskiego komitetu przygotowawczego, a prezes oddzialu wileniskiego Kraczkowski-z działalnoscl miejscowego oddziałn. Kijow.
士 W dniu 2 sierpnia, w sali klubu kupieckiego nastąpilo otwarcie VIII zjazdu lesnego. Obecnych było przeszlo stu członków zjazdu, praybylych z różnych miejsc, najwięcej z kraju poludniowozachodniego. Ns prezess zjazdu obrano p. Soblczewskiego, na wice-prezesow-ks, Repnina 1 pana Kitajewa. W lokalu, na posiedzenie zjazdu przeznaczonym, urzadzono wystawę przedmiotów 'odznaczonym, urzadzono wyst
noszących się do lénictwa.

## Z POLITYCZNEGO ŚWIATA.

[Kampanja wyborcza we Francji. Programowe mowy Clemencean i Dupuy. Z pols walki taryfowej niemiecko - ruskiej. Międzywyznaniowe w Indjach i poronione powstanie oranžystów
w Irlandji]. Trawif
W same niemal chulil wjejcia datSiejzego numern CKrajur rozpocyyaja sie we Francij wybory og oghe Z dotych. craseryych donieseien nie crube weale, aby walka, jakkolimiek zywa, byla zajimiacal. Lata wielkich hased i szerorkich programied dotad nie, wrocily i wricaa zepeenne nie rychio. Zzjemy dzais wzysey potroctau, mysliny po kropele, crujemy bomepotycrenie, a iletroe nawee ziefimie nas ocolotat popisania see $z$ cemems niby to donionosesizem, zalobye sie mozemy $j$ e. dyyie na siriepkid dawnej, prozebtete frazeologiji hamamitarnej. Taka, teo portawka Kommalow $z$ preed roke, $z$ prreed dwied hat, z preed pieciec, z pryed daie. siecin laty rozpoczay obres wyborcy sta. Ty taratak goysch formelek entralizacej. aiodemokratyenyych, powyzej Kolnierra zazararany yw procesie panamskim pryswidica wiecznie opozyyyingch radykalow,
 viez d .10 b . m. Repmbiks, naturalime $z^{2}$ zanze jest $w$ nieberpieceristurie, ocalil A mote ocry wiscie yiko jednost, skupieneie roviluazionych sil szacerre erepulit
 caida kererkalizmowi, kutry, ma sie rozumiee zawzee podanosi it poinosi giowe. Uustite, orran p. Clemencean, zupennia, ${ }^{20}$ mowa miala pomodzerie. Albor mo

 Daramia: kazedego obyrutetala trieha tam komana prymajiminiej pot tryykroce, a do zywego, outrem kierskalizm, azeby sie
zblizyl do urny z kartka liberalna. Je zeli jednakze szło tym razem o danie ogolnego amot dordres calemn obozowi antykatolickiemu, inicjatywe p. Clemenceau uwazać trzeba za chybiona. Pokrzyzowaly ja wydane w pare dni później ogloszone breve papiezkie do arcybiskupa Bordeaux i okólnik arcybiskupa paryzkiego do duchowiéstwa, kladace nacisk na potrzebe szanowania instytucyj ustalonych, to jest repablikaniskich. Zreszta, i bez tych odezw francuzi dobrze juz dzis wiedza, co trzymá o uprzykrzonych kwoktaniach woiterjásiskich, spónnionych - lat trzydziesci-zeby nie powiedzieć o sto traydziesci. Z tego powodu p. Dupuy raz jeszcze zlozyl dowód, ze ma fortune po swojej stronie, gdy w dniu 12 b . m., na bankiecie wyborczym w Le-Puy, oznaj mit-stajac na przeciwleglym kraícu wywodow p. Clemenceau, ze rzeczpospolita nalezy do wszystkich, ze przed nikim zatarasowywać jej nie nalezy, ze nawroco-nych-o ile sie nie kieruja, wyrachowaniem egoistycznem - witać nalezy $z$ uprzejmością i otwartem sercem, gdyz za te tylko cene ntrwali sie sterytorjalna jednosé Francji>... Wyznajmy, ze ostatni ten ogólnik sam przez siẹ nie jest jasnym, a stal sie w telegramach bardziej jeszcze niérozumialym tuz obok zadowolonych wzmianek o obecnej polityce zagranicznej i kolonjalnej, tudziez̀ o tryumfie sjamskim. Badź co badź, z przemówienia francuzkiego prezesa ministrów wieje pewna świezosć umiarkowania pogody, dobrze oddzialywajace wśród ogolnej posuchy politycznej i zardzewialych odglosow archeologji rewolncyjnej.
Z teatru wojny taryfowej nowin nie brak, ale $\mathbf{z}$ powodu swej różnobarwności nie skladaja sie one na zaden wyrázniej szy wniosek. Narady ministrow skarbu panstw niemieckich we Frankfurcie nad Menem odbyć sie miaty pomyslnie, lecz owocnosé ich skutku zalezeé dopiero bedzie od komisji specjalnej w Berlinie, zlozonej, "z delegatôw rzadow zwiazkowych. Że mogla tam byé mowa takze i o zgodzie ekonomicznej z Rosja, domyslać sie tego pozwala zaledwie abocznie «Frankt Ztg?, ktöra jednoczésinie wystapila $z$ wielce racjonalnym artykulem ogromnych stratach, zagrazajacych Niemcom w razie pozyskania przez inne panstwa targow ruskich. Dzienniki ruskie, ze swojej strony, skwapliwie podniosly fakt wystania w tych dniach do Berlina nowych propozycyj ugodowych, nad któremi dyskasja rozpoczaçby sie miala w d. 1 października; krok ten dobrze podobno nad Sprewa przyjeto. Pelne godnosci i spokoja exposé p. ruskiego ministra skarbu o przebiegu dotychczasowych usilowaí zgody, uwazane jest rowniez za objaw dodatni, uprawniony zreszta dawniejsza uchwala niemieckiej rady zwiazkowej, stanowiaca, ze od dalszych represyj nadwyzkowo-celnych Niemcy sie powstrzymuja. Natomiast dynisja dotychczasowego ministra skarbowości ogoglnoniemieckiej 1 mianowanie na jego miejsce jakiegos wasser-poznańczyka o nazwisku pot-polskiem (fon-Posadowski czy Poradowski), oraz bezustanne poruszanie przez prase niemiecka sprawy domniemanego wynagrodzenia polaków za rzekome ustugi, wyswiadczone przez ich poslow w parlamencie niemieckim, spotkaty sie $\mathbf{z}$ komentarzamí zmacznie uschlejzzemi, jako zdradzajace cheé nadania kwestjom najeczésciej ekonomicznym i finansowym niewlasciwago odcienia politycznego. Przytem, Niemey, wdziecznie przyj-
mujac oferty, nie zaniedbywaja i środ-
k $b w$ zaradezych na wypadek przedfuzenia sie obecuej niepewnej sytuacji; jest, miedzy innemi, mowa o ogloszenia Szczecina 1 Gdanska za miasta wolno-portowe. Wszystko to razem wyglada tak, jak gdyby $z$ jednej i drugiej strony oczekiwano na jakies rozstrzygniecie dorazze, stanoweze, upowaznione. Tymezasem to pewna, ze Austro-Wegry kuja i kuja zelazo poki gorace. Druga, czy nawet trzecia juz odpowiedź wyslaty oto w tych dniach do Petersburga i w polowie wrzesnia spodziewaja sie krzyknaç pierwszemu swema poclagowi towarowema: «gotówls
W ciagu dni kilku londýska \&Agencja Reuteraz zuzyla elektrycznosci wieceej, niz w innych razach w ciagu kilku ty-godni- i wszystko to dla szczególowego opowiedzenia nam krwawych zatargow ludności wyznania bramaískiego z wyznawcami Mahometa w Bombaju. Kilkunastu czy kilkudzjesieciu zabitych, stosy pokaleczonych, swiątynie muzulmañskie zburzone do porad, wojsko obozujace na ulicach, sciaganie posilkow z najblizszych prowincyj indyjskich, uzycie takiej to a takiej broni palnej przy rozjemstwie rozjuszonych thumow, sq to zapewne zdarzenia nie podrzednej wagi, szkoda tylko ze w calej tej szczodrosci informacyjnej czuć zacieranie rak wielkobrytańskich i niemal chelpienie sie glosne: to nie nasza wina i to ani naszej dumie, ani naszej potedze bynajmniej nie uwlacza, nie szkodzi-owszem, poniekad nawet pomaga... Dopóki tam parjasowie zagladaja sobie nawzajem do jelit z powodu waśni religijnych, dopóty sprawozdania ze stanu rzeczy swiatowych, ziemskich nikt od nas nie zazada... Najzupetniejsza prawda! ale obok marnotrawczego i samochwalczego tego rozgadania sie 0 administracji $w$ Indjach, pragnelibyśmy takze posiyszeć stowko o tem, co sie to obecnie dzieje na Zielonej wyspie? Korespondent $\&$ Now. Wr. $z$ Belfastu donosi oto, ze w d. 11 b . m. oranzyści porwali sie do broni $z$ zamiarem wywolania wybuchu w calym kraju. Dla przythumienia ruchu wypadto azyé wojska, z którem sie zlạczyla tubylcza (celtycka) ludnosé Irlandji... Moglozby to być istotnie? W tych czasach odbyć sié ma, powiadaja, jeszcze jedna, ostateczna i walna rozprawa w parlamencie o bil Gladstone'a. Proba awanturnictwa reakcyjnego nie bytaby tym sposobem pozbawiona celu. Ciekawa tylko rzecz, dlaczego to po raz juz drugi dowiadnjemy sie : podobnych zachciankach orantystow nie wprost ze źrodel miejscowo-urzedowych, lecz w drodze prywatnych doniesień telegraficznych.
J. т. $H$.

Anglja. Ostatnia depeszs ©Ag. Renteras z dnia 14 b. m., w sprawie zaburzeń w Bombajn, donosi ze $z$ dniem tym spokój publiczny przywrócony zostal.

Francja. Z poezatkiem, sierpnia, znany tygodnik «Nord», wydawany dawniej w Brukseli, ukazal sief, po dluzszej przerwie wydawniczej, w Paryzu, w tymże charakterze pófurzędowego orgaryzu, w tymze charakterze porurzędowego organu kancelarji ruskiej 1 z programem osnutym na
przymierzu rusko-francuzkiem. Sprawa Hertza Artona, która, Clemenceau poruszyl w swej mowle wyborezej w Dragignan, wplynẹla znowu na powierzchnie w formie rozmaitych pamfletów i rewelacyj dziennikarskich; powstalo mniemanie, ze Hertz, zdrów zupelnie, opuścil oddawna Anglje, lekarze zas Charcot i Bronsrdel, wyprawien w swoim czasie do Londynu dla sprawdzenia stanu jego zdrowia, odbylı oględziny na innej osoble konajacej. Sad rozjemczy w kwestjl nieporozumień między Rosja a Stanami Zjednoczonemí morze Berynga, wydal w dnia $15 \mathrm{~b} . \mathrm{m}$. wyrok oparty na scílejezem oznaczeniu linji demarkacyjnej, wytkniẹtej ugoda z r, 1867 o ustąpienin Stanom posiadiosel ruskich w Ameryce.

## 12

K R A J

Niemcy, W dnin 14 b . m, cesarz Wilhelm powróeit z Kiel do Berlina I zaraz nazsjutrz odoy proeghad korpnsu g

## KRONIKA POWSZECHNA.

$>$ Donosza z Kopenhagi, ze w zamku. Frelensborgu wkrótee zgromadza sie wszysey ezlonkowie rodziny krolewskiej. W potowle sierpnia prayjechad ma para krolewsko-grecka. spych dzlewanym tez jest przyjazdi innych krewnel domu królewsko-duniskiego, , wiećmi.
i ksiéznej Walji, wraz z daziecmi. zaszly siwiezo po-
$W$ Indjach augielskitug wiadomoset, otrzywàne zaburzenia, Bombaju, mialy tam manych w Londynie a Bombaju, wyznawcami miejsee krwawe ntarczki pomiedzy, Wojska tak braminizmu a wyznawcami europejskie, jak indyjskie, zasilone przez artylerje europejskie, ja ochotnieza, zajac musialy gitowne punkty miasta, gdyz policja poradzie sobie nie pankty Zabitych okolo sta ludzi, ranieni przepelaili szpitale. Cztery Swiatynie indusow I dwa me nili szpitale Czarisie do szezetu zbarzono. Juz zety poprzednio pod mialy miejsce, jednakże w rozmianuzulmanami mialy miejsce, jece, wnosif wiec rach wiele maiejszych niz obecny doszedt jut do mozna, ze antagonizm wzajemacy, ze fakt ten nie jest bynajmniej symptomem dazzenia ludnosel miejscowej do zrzncenia $z$ siebie panowanis angiel skiego; dlatego tez interwencjs sily zbrojnej ograniczyla sie na przywrócenin porzadku. Wedle naj nowszych wiadomosci, porzadek w Bombaju zo stal przywrócony.

O cholerze w Earopie zachodniej nadchodzz niezbyt pocieszajace wiadowosci. Epidemja coraz bardziej zbliza sie do granicy zachodniej W kilku miejscowosciach Wegier byly wypadk zapadauia na choroby, do cholery zblizone, wladze miejscowe zarzadzlly odpowiednie \{rodki ochronne w Galicji, a mianowicie w okregach nadwornskim i kolomyjskim, w blizkosel graniey nad ormiej, skonstatowano kilka wypadkö chn lery azjatyckiej. Urzędowy berlísiski «Reichsad lery azjatyckiej. Urzędowy berlissi \&Reichsan zeigers pizestrzega, ze wobee rozpowszechniaja cej, sie w Europie cholery, Niemcy wiecej teraz nit kiedykolwiek obawiae sie winny wybachnle ciaitej epidemji, 1 odwoluje sie do wspóldzialania ogoflu w walee $z$ takowa. W Rzypule I w Londynie skoustatowano po jednym wypedku zapadnieqcia na cholere.
$>$ Skandale panamskie nigdy, zdaje sie, nie ustana w Paryzu. Agent polieyjny, Dapas, wydalony niedawno $z$ obowiazku, ten sam, ktöry przed artonem, wydal broszure maja unaial sie za Artonem, wydal broszure, majaca ndowodulc, ze bynajminiej nie nalezy klase na karb jego uiezrecz-
nosci faktow neieczi Artona. Winien temu rayd nosel faktów ucleczki Artona. Winien temu raad
i nikt wiecej, albowiem ministrowie, zmieniajacy się jeden po drugim, dawali rozglóne zlecenia wyszukanis 1 arestowania slynnego panamezyka i jednoczesnie potajemne instrukeje pozostawienia go na wolnosci. Dlatego tez uganlanle sle agentow francuzkich zi Artonem byio istan komedja. Kilkanascie imion znanych, jak: Loubet, Ribot, Ricard, Bourgeois, Floquet, nowy rewelant obrzucit blotem. Broszura miala olbrzymie powodzenie i naturalnie wywolala duzo halasu, chociaz dotad niewladomo czy jest wyrazem prostej zemsty, ezy tè oplacona zostala przez jakiekolwiek, wrogle dzisiejszemu rzadowi, stronnictwo polityczae. ulegl w Paryzu napadowi na ulicy i zostal lekko raniony w plersil dwukrotnym wystrzalem'z rewolweri. Sprawea, jak sie okazalo, jeat woznies Moor, który zjednal sobie pewnaz popularnofe mies. dzy thamem ekscentrycznemi swemi wierszami $\stackrel{y}{100}$ prawdopodobnie jest chory na umyile. deszezów w róznych okolicach Galleji i W (egier, mialy mlejsce wylewy. Szkody materjaine maja by 6 wielkie; kilka owib zginelo.
Z Wiednia donosza, ze panajacy ks. Lichtenstein zlamal noge na polowaniu pod Olomuń cem. Przywieziono go do Wiednia.

Postanowienie ksiecia saskiego Maksymiljana (bratapka króla Albefta) wstapienia do zakonu, powoduje róznorodne pogloski. Przedewszystkiem, pomiedzy niemeami, a glównie pote dynastis sa dka wyznaje religje kiztolidowolenie, ze dynastja saska wyznaje religje katolicka. Nadto mówia ze postanowienie kujecia, liczacego do plero 23 lata wiekn, jest akatkiem goracej millosei, jaka powzial wzgledem miodszej siostry cesarzowe niemieckiej, ktorej nie moze poflabic $z$ powodu niezgodzenia sle na to eesarza Wilhelma, motywowanego róznieạ wyznania. Innl znów przypisufa postanowienie mlodego kslecis wplywowi bl aknpa katolickiego, $w$ Dreznie rezydujacego

## WOJNA CELNA.

<Warsz. Dniewnik», zastanawiając sie nad ewentualnemi skntkami wojny celnej dla Królestwa, pisze:

Wskutek pogranieznego polożenia naszego kraju, prowadzona obeenie pomiędzy Rosja a Niemeami wojns celna, ma dlaí bardzo wazne znaczenie, ale nawet $w$ nim interesy handla zbożowego i gospodarstwa wiejskiego nie moga wiele ucierpieć od ustania naszego wywoza do Niemiec. Ma siȩ rozumié, poczatkowo rolnicy powiatów pogranicznych z Niemcami, jak również polożonych na wybrzeżach Wisly i splawiających zazwyczaj zboże do Prus Wislą, poniosą pewne straty; ale mówiąe ogólnie, ustanie wywozu naszego zboża (drzewo z kraja nadwíslanskiego do Prus prawie wcale nie jest wywozionem) nie moze miec wielkiego wplywu na ceny zbóż na tutejszych rynkach. Nawet przy dobrych plonach, jakim jest np. plon roku bieżacego; nie wystarcza tu zboże miejscowe na zaspokojenio istniejacego popytu, tak, ze wypada sprowadzać tu zboże guberni wewnętrznych, a zatem nadmiaru bozia to nie będzie. Sprzęt tylko jednego ęczmienia w naszym kraju przenosi popyt miejscowy, a ten rodzaj zboża wywożonym jest ztąd do naszych guberni wewnętrznych (na potrzeby browarów). Gdyby nasza wojna celna z Niemeami przeciagnẹla sie, rolnicy tutejsi, którzy dotychczas wysylali żyto i pszenice do Prus, mogliby zhniejszyc przestrzenie ich zasiewu, powiększywszy siew jeczmienia; poczatkowo zaś wyprowadzi ich $z$ trud nego polożenia otwarcie przez banki prywatne pożyczek na zastaw zboża. Jedna z tutejszych prywataych instytueyj bankowych, a mianowicie oddzial lokalny banku azowsko-dońskiego, jakesmy siyszeli, zajạl się już od pewnego czasu tà operacja; mniemać naležy, ze inne tutejsze prywatne instytacje bankowe pójda za tym przykladems.

Znany pisarz p. Itowajskij w cMosk. Wied.2 pisze:
s Jakakolwiekby porównaw cza ídla nas niepomyslna statystyke strat obustronnych Niemey przedstawialy i ilekolwiekby nie przyjmowaly pozoru strony silaiejszej, nie naleźy jednak zapominać, że dla nich zachodzi kwestja importu przedniotów najpierwszei konieczności, których potrzeba z każdỳm rokiem wzrasta, w miarẹ powiększania się ludnosel. Pomimo to wszakże Niemey cheą się postawié w niezależności od zboża ruskiego, przy pomocy chociażby droższego importu $z$ innych krajow; przynajmniej tem się nam odgražaja, Na tem polu oczekują je wielkie trudności. Dla nas zaś zachodzi kwe-stja- importu fabrykatów, które możemy i powinniśmy sami produkowac in siebie. Naproizno nas niektóre organy prasy pocleszają tem, że produkty fabryk niemieckich zastąpić możemy angielskiemi, francuzkiemi i belgjiskiemi. Nie, powinniśny bạdź co bądź podnieśc i utrwalić wlasna produkcje, naturalnie przy pomocy surowego i sprężystego systemu protekeyjnego. Poprzednie kroki tego systemu doprowadzily kulture raska do pewnych oplakanych rezultatów. Naprzyklad, eo do oslawionego naszego rolnictwa, nietylko korzystamy z obeych o tyle o ile skomplikowanych narzecdzi i maszyn, ale nawet takie proste rzeczy, jak kosy i sierpy, otrzymujemy z zagranicys.
«Kijewlanins pierwszy, zdaje sie, z ruskich organow prasy, wystąpil przeciwko wojnie celnej, przewidujac, ze ta na wielkie straty Kosje wystawi. Oblicza Ki jewlanins, ze wobec dzisiejszych warunków celnych, jesti Ameryka brać będzie za pszenice rubla, a za zyto 80 kop ., to Rosja, chcac z nia skutecznie konkurowac, nie moze wziace wiecej jak 70 kop . za pierwsza, a 50 kop . za drugie; a jesli z tego odliczyé jeszcze koszt transportu zboza do Niemiec, wynoszacy od 20 do 30 kop., to wypadnie, ze producent otrzymuje za pszenice od 40 do 50 kop., a za zyto od 20 do 30 kop., bo clo niemieckie od
zboza ruskiego wynosi w tej chwili, po stosownem obrachowaniu, 60 kop. od puda.
-Trudno - plsze кKljewlanin >- zsumowac straty, jakie poniesie rolnictwo ruskie wskutek wojny celnej, ale one wynosic będa kilkadziesiạt miljonów rubli. Bo też inaczej być nie może, jeśll siey zastanowic nad tem, że w roku bletacym byla nadzieia sprzedania do Niemiee wielkiej ilośel pszenicy, żyta i produktów, pasze stanowiaccych, dziẹki slabemu plonowi zbóz w Niemezech, i że podniesienie cel nastạpilo akurat w przeddzień zbozowego sezonu handlowego. Masa naszego zboz̈a sprzedawana jest przez rolników w sierpniu, nawet w lipeu, gdyż wówczas gospodarze potrzebują pieniędzy na oplacenie robót polnych, a kupey zbożowi spiesza z zakupami dla zaopatrzenia siẹ w zboże na jesienny transport. I w tej chwili wszystkie te rachuby runęly, wszelkie tranzakcje muszą ustac, dopóki nie wynajdzie siẹ innych dróg. Ale ponieważ obywatele ziemscy i wlościanie nie moga czekać, to prawdopodobnie w tych dniach bedziemy świadkami nitzmiernego upadku cen zboża, a może prawdziwej paniki. Przestrzegamy - pisze dalej ©Kijewlanin , - naszych gospodarzy wiejskich, aby się tej panice nie poddawali, ale starali siẹ ile można ja przeczekać, wszakże nie możemy nie powiedzieć, że wprowadzenie w takiej chwili taryfy podwyiszonej i wyzwanie do boju celnego Niemiec, jest z naszej strony kolosalnym blẹdem finansowym. Traktat z Niemcami zostanie zawartym, albo može i nie; czwartej zaś części, a może nawet polowy czystego dochodu, jaki straca gospodarze ruscy z powodu upadku cen, im nikt nie powrócis.

Kończy \&Kijewlanin » apostrofą pod adresem sGrazdanina >, który zamiast odwolywaé sie do patrjotyzmu obywateli ruskich, patrjotyczniejby byl postapil, gdyby byl sam zawczasu przestrzegl, ze, się nie igra lekkomyślnie mieniem i owocami cięžkiej pracy miljonów lndności.

W dalszym ciagu swoich pesymistycznych poglạdów $¢$ Kijewlanin zaznacza, ze nawet kredyt na zastaw zboza w ilosci $50 \%$ ceny miejscowej za $51 / 2$ do $6 \%$ rocznie nie zapobiegnie znacznym stratom wlaścicieli ziemskich:
eW gaberní podolskiej ceny na zboże tak upadly, iz trudno sprzedać pszenícę po 55 k ., żyto po 40 i jęczmień po 30 kop . za pud. Takież, mniej więcej, ceny są i w Odesie. Jeżeli ziemianin podolski otrzyma pożyczkę na zastaw zboża w ilości $50 \%$, czyli za pszenice $25-30$ kop., za żyto 20 , za jęczmień 15 -to suma ta nie może nawet pokryc wydatków, lożonych na zbiory i omlótz.
«Kijewlanin» równiez wątpi. by pry watne banki zastosowaly siẹ do propozycji banku państwa i wdaly siee w ryzykowne spekulacje ze względu na niepewność przyszlych cen zboza. Wreszcie ministerstwo skarbu samo przeczuwa, ze z poz̀yczek będą korzystali wiẹcej kupcy zbozowi, niz ziemianie i rolnicy. A przeciez potnoc jest skierowana ku producentom, nie zaś ku przekupniom zboża. Z tego wynika, ze pozyczki banku państwa niewiele przyniosą korzyści, nie zdolaja zapobiedz stratom, jakie czekaja z racjl walki celnej rolników ruskich i ze jedynem wyjściem z trudnego polozenia jest jak najprędsze porozumienie sie z Niemcami co do traktatu handlowego, tem bardziej, ze rząd niemiecki nie zrzeka sie dalszych ukladow i proponnje je rozpo czáé od d. 1 października.
© Wobee takiego stanu rzeczy, dodaje cKi jewlanins, wojna celna wydaje się jeszcze wiẹ cej niezrozumialą i bezpodstawna. Dwa ogromi ne państwa prowadzą uklady i za kilka mie sięcy maja zawrzed umowe, a podezas trwa nia tych ukladow, obywatele obydwu paíst muszą narażać się na stratẹ kilkaset mi ljonów rubli! Jak nazwad taki stan rzeczy?

Ojezyzna w razie potrzeby może żădaé od nas najecieizzych ofiar, lecz komiu obecnie potrzebną jest teraźniejsza ofiara, jaka materjalną lub moralna korzyśćc może ona za soba pociagnace? Nikomn nie jest ona potrzebna i pröcz kleski nic za soba nie pociaggnie. Lecz iakze wyj’́se z tego niedorzecznego polożenia? Wyiscie jest bardzo proste; trzeba wrócí́ do tego stanu, w iakim się znajdowaly obadwa paístwa kilka dni temv, czyli, wyslawiajac siẹ rechoieznie, powrócić sstatus quo ante bellum, wówczas dalej prowadzié uklady. Walka celua wybuchla wskutek rozporzadzenia naszego ministerstwa skarbu co do podwyiszenia wzgledem Niemiec taryfy celnej i Niemcy, natychmiast podwẏ̇szyly o $50 \%$ clo na zboże 1 inne produkty ruskie. Poniewaz sami rozpoczelismy wojne, powinniśmy cofnạć rozporzadzenie teraźniejsze, a Niemey-obniżyé clo na $50^{\circ} \%$. Dla zawarcia takiej umowy nie trzeba czekaé d. 1 pấdzziernika: może ona być zawarta w ciagu jednego dnia $i$ Niemey naturalnie, nie moga stawic żadnych przeszkod, gdyż ich rozporzadzenie bylo tylko odpowiedziạ na nasz pocisk. Wreszcie Niemey doskonale pojmuja, jak wielkie straty ciagnie za soba walka celna. Zobopólne zakończenie wojay celne nie może nas ani trochẹ krẹpować co do dalszych ukladów, lecz przeciwnie, może je ulatwí's.
«Now. Wremias przypisuje Rosji wywolanie ewojny celnejs, a przytem tiómaczy to wypowiedzenie nie koniecznością bezwarunkowa, ale temperamentem ruskiego ministerstwa skarbu. Zdaniem powyzszej gazety, wojua celna wybuchla dlatego, ze w Rosji przyzwyczajono sie sprawy odkładać i latem odpoczywać, ale soburzonos sie, kiedy w Niemezech chciano skorzystać z tego ruskiego nawyk nienia.

Byé mozé, pisze \&Now. Wr.), nie należalo sie oborzac, ale prowadzic sprawe do koica, cierpliwie oczekufice, póki prascy i niemieccy radey' nie odpoczna i nie nabeda spokoju, i roztropnosci podezas spoczynku. Być może, że zaopatrzyć się w cierplixosé wypadaloby tem bardziej, ze cierpia na tem wlasne interesy, interesy naszego rolnictwa. Ale slasznie ktos powiedzial, że $W$ pewnych razach cla patience est fádes i Rosia zastosowala do Niemiec taryfẹ maksymalnạ.

Komunikat ministra finansôw o przyczynach wojny celnej, dal powod sPiet. Wied.? do wypowiedzenia nastepujących zarzutów:
©W aroganckich wymaganiach hr. Caprivi, aroganckich nieslychanie, z czem niebardzo do twarzy nastepey Bismarka, jest jedna rzecz literalnie rażaca. Dzisiejszy kanclerz niemiecki, jak sie okazuje, jest stronnikiem cniezaleinosci, Finlandji od Rosii, o ile niezależnosé ta korzystina jest dla importerów niemieckich. S. J. Witte, wodpowiedzi na jego zadanie, iiby Rosja zobowiazala sie nie podnosic cel ${ }^{\text {w }}$ portach finlandzkich, musial przypomnité hr. Caprivi, ciè zjednoczenie taryfy finlandzkiej $z$ ruska, stanowiac sprawe polityki wewaetrznej, nie może postawionem bye w zawislobei od umów międzynarodowychs. Oprózz tego wyraźnie nieprzyzwoitego żadania, Niemey we wszystkich innych ujawnily uderzajaca nietoleraneje I zupelny brak uprzejmoseis.
*Norddentsche Allgemeine Zeitungs donosi, jakoby znaczniejsza częsé plonu ruskiego oddawna juz była zakontraktowana do Niemiec:
cJefli-mówi dziennik wspomniany-na tej zasadzie wpościćc zboże ruskie bez cla dodatkowego, to niezalezinie od szkody, jaka Rosia zrzadzila przemyslowi niemieckiemu, przylaczy sie jeszcze I uraganie Rogii nad niemieckiem gospodarstwem wiejskiem. Wojna prowadzona jest i prowadzona byc powinna bez uwzględnienia.

Z powodu téjze wojny celnej urzędowy wiedéáski \&Fremdenblatt? wzmlankuje: sZadanie eksporterów austrjackich polega na tem, tizby
jak najlepiej skorzystad ze spotegowanego popytu raskiego na produkty austrjackie 1 podbié sobie nowy rynek na dlugie czasy. Opröcz tego, w Niemezech rowniė miejsce wakuje
dziekd ustanit importa ruskiego zboia. To wa dziekd ustaniu importa ruskiego zboiza,
kujạce miejsce Austro-Węgry rowniez zdobyé powinnys.

Oryginalne dosé myśli wyglasza z powodu wojny celnej p. Suworin w swoim dzienniku sNowoje Wremias. Przypuszczajac, iz w samej rzeczy niemcy nie potrzebuja zboza ruskiego, p. Suworin pi sze, ze:
clud nie bedzie czul bralen zboza, uzapelnimy swoje zapasy, napelnimy, niemi elewatory I Ind jefd bedzie dowoli zboze czyste. Lud syty leplej bedrie pracowal i naturalaje lepsza place otraymywal; bedzie on mial wiecej energi, ktírej tez wiecej bedzie w calym naszym przemyste, w naszem rolnictwles.
<Russkaja Żizís ironizuje z okazji powyższych slów, mówiạc, ze:
cszkoda, ze wezeeniej sie nie rozpoczela wojna celna, skoro taz skutkowac ma polepszenie pracy, powiẹkszenie energji, rozkwit rolnletwa i przecy, pow
myslu.
-Torg. Prom, Gazieta> donosi: Z rozporządzenia rzadu niemieckiego, ze wzgle du na mozność przewozenia zboza ruskiego do Niemiec przez inne kraje, z ukryciem miejsca jego pochodzenia, zalecono wszystkim komorom pogranicznym, w kazdym wypadku szczególowym sprawdzać rzetelnośc poświadezeń konsularnỳch, co do kraju pochodzenia, a gdzie poświad czenia takie nie sa wymagane, przeko nywać się o nie-ruskiem pochodzeniu importowanego zboza inną odpowiednią celowi droga.
*Torgowo-Prom. Gaz,s podaje do wiadomości: Wprowadzone przez rząd niemiecki podniesienie cla dotknẹto, miedzy innemi, budulcu. Tymczasem wiele drzewa wyslanego splawem lub inna droga przed takiem podniesieniem cla, znajduje sié juz w drodze, a po cześci nawet w blizkości granicy, jak np. pod Kownem na Niemnie. Wobec tego znizoną zostata do minimum taryfa przewozowa drogami zelaznemi od glowniejszych przystani drzewnych do Rygi i Libawy. Norma tej taryfy wynosi $1 / 120$ kop. od puda i wiorsty. Tym sposobem koszt przewozu do dwóch wspomnianych portów, mozze z niektörych miejscowości wynosić mniej, jak dotychezasowy fracht, tacznie z clem od strony Niemiec. Taryfa powyzsza wehodzi w wykonanie $z$ dniem 7 sierpnia.

## ©Nowoje Wremias podaje nastepujaca

 wiadomosé:©Ministerstwo skarbu przedsiẹbierze wszelkie Srodki w celu atrzymania cen zboża. Oprócz zaliczek na zbozè, jakie mają wydawać banki prywatne i bank państwa, ze wszystkiemi swemi filjami, można zasadnie mniemać, że ministerstwo wojny powiẹkszy swoje zapasy zboża w rozmiarach daleko znaczniejszych niż w latach poprzednich. Nalė̇y też liezyé i na to, zee sami sprzedawcy nie beda sie spieszyli ze sprzedażą swego zboża, skoro banki przyjda im z pomioca.

Wskutek poglosek, notowanych przez prase niemiecka, jakoby rzad ruski urzedownie uznal, ze dla ruskich nabywców produktow niemieckich wojna celna z Niemcami ma znaczenie t. z. sforce majeures, t. j. sily wyzszej, jedna z najznaczniejszych niemieckich firm zbozowych, M. Neufeld i S-ka w Berlinie, bez pośrednio droga telegraficzna zapytala o to ruskiego ministra skarbu. Dyrektor departamentu przemyshu i handlu, p. Kowalewski, przestał odpowiedź, ze w kwé-
stji powyzszej kompetentne beda sady, rozpoznajace spory wynikle miedzy zamawiajacymi a dostawcami.

W Helsingforsie, jak donosi «Ag. Potnocnaz, ogloszone zostalo rozporzadzenie, na mocy którego wszystkie towary, przywozone z Niemiec do Wielkiego Ksieztwa finlandzkiego, a w ich liczbie także i tytuń, począwszy od d. 11 sierpnia, podlegać maja wyzzzzej oplacie celnej. Podwyzka wynosi $50 \%$ od dotychczasowej taryfy.

Czytamy w «Now. Wrem.s: \& wiarogodnych źródeł mozemy donieść, ze wyslana do Berlina przez kurjera nota rzadu ruskiego $z$ propozycja przystapienia do układow w przedmiocie zawarcia traktata handlowego, na gruncie ustepstw wzajemnych, nawet przed 1 października nowego stylu, przyjetą zostala przez rzad niemiecki z wielkiem zadowoleniem. Tym sposobem istnieje kompletna zasada mniemać, ze wojnie celnej, której nastẹpstwa odbijajạ się jednakowo cięzko na stanie ekonomicznym obu państw zaprzyjaźnionych, polczonym zostanie koniec w jak najprẹdszym czasie, dzieki umiarkowaniu stron obydwóch i ujawnionej przez raąd ruski roztropnej wytrwalości.

W uzopelnieniu zuanego rozporzadzenia ministra skarbu, upoważniającego bank państwa do udzielania bankom prywatnym funduszów, celem wydawania pożyczek na zastaw zboźa. ©Birż. Wied.s donoszą z wiarogodnego źródla, że ustanowienie normy pożyczek w wysokości $50 \%$ ceny targowej danego zboża, określa jedynie wynikajacy z tej operacji stosunek banku państwa względem instytueyj kredytowych. Każdemu zaś z tych ostatnich slużyé będzie prawo okreslać wysokośc pożyczki w mniejszym lub wiẹkszym rozmiarze w porównaniu z sumą normalnâ, podlug swego uznania, jak również slażyć też im bẹdzie prawo określania samych waranków zabezpieczania tych pożyczek.

## *Odiesskij Listok donosi:

- Podwyższenie w Niemczech cel na zboże ruskie, sprawilo wielki poploch nietylko pomiędzy kupcami i przekupniami zboża, lecz pomiędzy wlaścicielami ziemskimi calego naddnieprzańskiego kraju. Wobec takiego podwyższenia cel, tegoroczne wyiạtkowe urodzaie w calym kraju naddnieprzańskim tracą zupełnie swą wartośćs.

Czlonek komitetu taryfowego min. finansobw, p. Lucjan Wiliński, naczelnik wydziału handlowego zarzadu kolei poludntowo-zachodnich, p. Boleslaw Maleszewski, i p. Moczan, starszy referent tegoż wydzialu, wyjechali do Wiednia w celu porozamienia sie z zarzadami kolei austrjackich co do ulg, jakie należaloby stosować do transportów zbożowyeh, majacyeh byé obeenie skierowanemi z Rosji do Austrji. W tymze celu wyjechali do Wiednia delegaci koleí warszawsko-wiedeńskiej.

Odeski rynek zbożowy-jak donosi «Odessk. Wiestn. -pod wplywem niemieckich represaljow celnych mocno jest przygnębionym. chociaz̀ spadanie cen - pisze dziennik wspomnia-ny-widocznie ustalo, ale obecne ceny bynajmniej nie sąz zadawalniające dla sprzedaweów. Cena np. jęczmienia ustalila sie n nas 47 albo 46 kop. za pud. Jesli uwzgleednimy rozchody na dostawe jeczmienia do Odesy z ekonomij, to producentom nie zostanie chyba na miejscu wieceej jak 27-28 kop. za pud. Niewiele wiẹcej pozostać może producentom i z żyta, którego cena teraźniefsza w Odesie, wobec slabego popytu, wynosi $56-57$ kop. za pud. Sprzedaż nowej pszenicy na terminy, do czego dạżą teraz producenci $z$ powodu braku pieniędzy, możebną jest jedynie przy nadzwyczajnych ustepstwach.
-Vossische Zeitungs utrzymuje, ze wojna celna bynajmniej nie oddziala na podniesienie siẹ cen zboża i drzewa w Niemezech. Na poparcie swego rozumowania dziennik ten przytacza cyiry: Ruska taryfa maksymalna og 10 czerwca stala d. 13 lipca, zas niemieckich byla $146^{1 / 2} \mathrm{~m}$., d. 1 lipca 144 m ., dnia 15 zas lipea 143 m , potem sie podniosla o 3 m ., ale znów spadla na 139. Co siẹ tyczy drzewa, to Niemcy potrzebowaly go glownie na szwele, czyli podklady kolejowe, które można zastąpić zelaznemi, co zarazem poprze przemysi zelazny, zagrozony przez zamkniẹcie ruskiej granicy.
«Pester Lloyd , podaje telegram z Berlina, donoszacy, że nagromadzenie towarów niemieckich na ruskiej granicy było przez wszystkie ostatnie oni nesiychadzenie towarów na granicy niemieckiej; obiedwie strony staraly sie oclié swe towary przed 1 sierpnia. Co się tyocic fabrykantów niemieckich, uskuteczniajacych zamówienia ruskich domów handlowych, ci poniosa wielkie straty.

Dzienniki petersburskie zwrócily uwage, ze prasa francuzka calkiem obojetnie traktuje nieporozumienie handlowe, zaszle miedizy Rosja a Niemcami. Prasa ta ograniczala sie na podawaniu telegramów, nie zwracajạc szczególnej uwagi na sam incydent, nie poświẹciwszy mu dotạd wyczerpujących artykulów.

## WIADOMOŚCI DWORSKIE.

Dnia 30 lipca, Najjaśniejsi Państwo wraz z Ich Cesarskiemi Wysokościami Wielkim Ksieciem Michalem Aleksandrowiczem i Wielka Księzna Ksenja Aleksandrówna, przybyć raczyli końmi do kopszy, gdzie w okolicy odbywaja siẹ wielkie manewry wojskowe.

Mieli szczéćcie przedstawiać, sié Najjaśniejszemu Panu: czlonek rady ministerstwa komunikacji, radca tajny Wegraynowicz; jeneral-majorowie pomocnicy inspektora strazy pogranicznej Kunicki i Szwedone, szambelan Dworu J. C. Mości Iswolski, prezes zarzadu dróg zelaznych rzadowych, radea stanu Wasileteski i zawiadujacy oddzialem technicznym dróg bitych i komunikacyj wodnych, radca stanu Zbrozek; szambelan Izucolski i radca stanu Wasilewski, mieli teẑ szczeście być przyjmowanymi przez Najjaśniejszą Paniạ.

Według wiadomości, otrzymanych z wiarogodnego źródła przez \& Wilenskij Wiestniks, przyjazd Ich Cesarskich Wysokości prezesa honorowego IX zjazidu archeologicznego, Wielkiego Ksiecia Sergjusza Aleksandrowicza i Wielkiej Księznej Elzbiety Teodorowny, spodziewanym jest w Wilnie d. 9 lub 10 sierpnia. Ich Cesarskie Wysokości zabawić tam mają dwa dni.
Najjánniejszy Pan przeslać raczyl-jene-ral-adjutantowi Danilowiczowi, wychowawcy Najdostojniejszych Synów Ich Cesarskich Mości, z powodu jubileuszu piẹ́-dziesiecio-letniej jego sluzby oficerskiej, przy wielce pochlebnym dlańn reskrypcie, brylantowe insygnja orderu Sw. Aleksandra Newskiego. urzedowym rzadu czarnogórskiego, z racji obchodzenia w Cetynje czterechsetntj
rocznicy zalozenia pierwszej w Czarnogórzu drukarni, zamieszczono nastepujace telegramy i adres:
cJego Cesarskiej Mości Najjaśniejszemu Cesarzowi Aleksandrowi III w Petersburgu.

Cetynje, 13 lipea. Ziemia moja obehodzi jutro uroczyscie jubileusz czterechsetnej roczniey pierwszej ksiegotloczni w Czarnogórzu. Przybyla znaczna liczba przedstawicieli ruskich byiwersytetów. Serdecznie pragne zawiadomic uniwersylierwszego wielkiego slowianina, pro-
o tem o tem pierwszego wielkiego sowianina, pro
szac o Jego blogoslawieñstwo dla tej prawdziwie slowiańskiej uroczystosci.

Z uszanowaniem oddany
MKOEAJ.
Mikolajowi I, księciu czarnogórskiemu. W Cetynje.
Petersburg, 14 lipea. Lączạe siẹ cala duszạ z uczuciami, jakie wywoluje w Rosji prawdziwie slowiaíska uroczystosé, obchodzona przez Czarnogórze, wraz ze swym ukochanym ksié ciem, proszę Waszą Wysokośc przyjáć moje powinszowania i szezerạ wdziẹcznosé za wyrażone Mi nezucia.

## ALEKSANDER3.

Adres cesarskiej akademji nauk.
-Czarnogórze, które bohatersko obronilo wiare swa prawoslawna, narodowośc i samodzielnośé w walce z wrogami, slynie na calym swiecie ze swych czynôw. Ale nie samemi tylko czynami wojennemi niezwalczona ta twierdza slowiańszczyzny zaznaczyla swoje istnienie na kartach dziejow: przed czterystu laty w jego granicach otworzono druga drukarnię slowiańska, w rok po zalożeniu pierwszej w Krakowie, w niewiele więcej jak pięćdziesiąt lat od ukazania siẹ ksiag z thoczni Gutenberga, a na lat sześcdziesiạt przed zalożeniem drukarni w Moskwie. Niepomyslne wypadki pózniejszych czasów, powstrzymaly dalszy jego rozwój; ale obecnie już ceièzka przeszlosé przebyta, a šwietna przyszlosé otwarla siẹ przed krajem, na czele którego stoi monarcha, laczạcy w swoje osobie, na wzír bohaterów lljady, i wodza poete.
cCesarska akademja nauk, jako ruska instytacja naukowa, goraco wita Czarnogórze w uroezystym dnia obchodu ezterechsetnei rocznicy początkowych jego postepów umyslowych iserdecznie żyezy drogim braciom raskiego narodu szybkiego powodzenia w fch życiu umyslowem i polity czaem.

Prezydent cesarskiej akademji nauk
KONSTANTY3.

## WIADOMOSCI BIEZZACE.

$X$ «Praw. Wiestn. oglasza nastepujace rozporządzenie: 1) Zaniechać przyjmowania w mennicy srebra od przynoszących takowe dobrowolnie, bạd́ w brylach, badz w starych monetach, celem wymiany i przebicia na nowa monete; 2) wzbronić wwozenia do Cesarstwa ruskiego wszelkiej zagranicznej monety srebrinej, z wylaczeniem jedynie jambów chińskich.
$\times$ Projekt zjednoczenia celnego Finlandji z Rosja, wypracowany w ministerstwie skarbu, jak donosi «Nowoje Wremiaz, jest na ukończeniu. Projekt ustawy odnośnej prawdopodobnie wniesionym zostanie do rady państwa w początku kadencji nadchodzaçej.
$\times$ Komitet ministrôw przychylit się do przedstawienia ministra dóbr państwa co do konieczności zaniechania pobierania oplat wykupowych od 2 yd 6 w -r o 1 nik $6 w$ i powrócenia ich do poprzedniego polozenia. Nadal, az do stanowezego ich urzadzenia, zydzi obowiazani beda oplacać z gruntów skarbowych, z których uzytkuja, po rs. 2 k . 90 od glowy.
$\times$ Wedlug ostatniego sprawozdanls urzedowego, zachorowalo na chole re: w gab. wokyísklej od d. 18 do 24 lipea osób 13 , zmarlo 3 w gub. kijowskiej w tymze perjodzle zachorowa. to 290 , zmarlo 91 ; w gub. podolskiej od dnia 17 do 24 lipea zachorowato 484, zmario 175; W guberni grodzienskiej od d. 18 do 24 lipes zachorowalo 101, zmario 27 ; w gub. mítiskiej d. 24 lipca wachorowalo 10 , zmarlo 4; w Warszswie z d. 29 na 23 lipea zachorowala osoba 11 ta zmarla.

Kwestja reformy stanu rzemieslniczego ma być ostatecznie wypracowana podezas nadchodzacej zimy. W celu przygotowania materjalóm nieodzownych, ministerstwo spraw wewnętrznych rozeslalo gubernatorom zapytania, tak co do liczby i polozenia rzemieślników, jak równiez co do wszystkich okoliczności dotyczacych stanu rzemieślniczego w guberniach.
$\times$ Zbiór praw oglasza postanowienie, dotyczace wamofileniaskladu strazy ziemskiej w m. Chełmie, gub. lubelskiej, oraz zmiany w porządku otwierania posad strazników ziemskich w miastach Królestwa polskiego.
$X$ Biskup mohylowski Ir en ens mianowany zostal biskupem tulskim i bielewskim; ns jego miejsce mianowano biskupa stawropolskiego Eugenjusza.

## KRONIKA PETERSBURSKA.

$=$ R. t. Skalkowski. Dnia 2 sierpnia zmar! pomocnik naczelnika zarządu glównego poczt it telegrafow, radca tajiny Skalkowski. Pomiẹdzy innemi stanowiskami, jakie zmarly zajmowal w ciągu swej slużby, piastowal też urzad dyrektora kancelarji najwyższej komisji wykonawczej, za rządów hr. Loris-Melikowa. Zyj lat 52.
$=\mathbf{Z}$ teatru. Kilku wybitniejszych artystów truppy polskiej, która wystẹpowala w ciag̣u ostatnich sezonów w Petersburgu, przenioslo dzialalnosé swoją na inne sceny. Wiadomo joz, ze p. Roland i panna Szymborska przyjeci zostali do warszawskiego teatru rzadowego, obecnie dzienniki warszawskie doniosly o zaangażowaniu p. Morskiej i p. Poplawskiego na scenẹ krakowska. P. Kamiński także podobno przenosi się do Krakowa.
= Spólka księgarzy i wydawców petersburskich zlożyla towarzyszowi ministra skarbu, p. Antonowiczowi, memorjal w przedmiocie niedostatecznosel istniejącego kredytu dla procederu księgarskiego i wydawniczego.

## KRONIKA WARSZAWSKA.

Wszechwladne kótko Dlaczego pewne licytacje Wszechwiadne korko. Dlaczego pewne licytacj nie dochodza do skutku? Odwazni przy srzy interesach. Reduta handlowa. Pan Magnus i jego dzielo. Najnowsze skursy, kole wilanowskiej. Morbus irae. Choleryczne pojazdy I choleryczna sugestja].

+ Ponowna lieytacja na place po warsztatach artyleryjskich spelzla na niczem. Dlaczego? Dlatego, że tak podobalo się pewnemu kólku, dáżácemu u nas do zmonopolizowznia wszelkich licytacyj. Kolko to otacza $z^{\mathrm{war}}$ tym kordonem każdą sprzedaź publiczuạ i dopóty licytacje unicestwia, dopóki nie uyssis cen, jakie uważa dla siebie za dogodne, Jestize to możliwe-zapyta kto - wobec zapobiegawczych przepisow prawa? Fakt, przytoczony na poczatku, niech mu za odpowiedź wystarcz);

Jakąkolwiek jednak energje i pomyslowose kólko posiada, nie osiaggnẹloby ono zamierzonego celu, gdyby nie skuteczna pomoc, spo tykana w... apatji możliwych wspólzawo nikow. Ladzie, stojący po za kólkieth, bywają odważni aż do marnotrawstwa, gdy idzie o urzadzenie ccorsos lub ezegos w podobnyw smaku; natomiast opanowywa ich lẹk choro bliwy, ile razy trzeba zaryzykować na sprawf praktyczną i oplacająca siẹ.

Do licytacji, o której mowa, prócz czlonków kolka, z zamurowanemi rozmyślnie ustami, nikt prawie postronny nie stanal. A byio to niemądre $z$ tego juz̀ choćby wzglẹdu,
istotni kandydaci do licytacji otrzymywali od stowarzyszonych codsteppnes. Uezciwszych i delikatniejszych pozbywani. Perswadowano im sób: za pomoca perswazji. Perswadowano im sob: mawicie, ze przy obecnych cenach kupno mianow się nie może, że place przedstawiają oplacié sié niezmiernie mala i t. p.
Tymczasem, rzecz ma sie przeciwnie. Cena laców, choć wysoka, nie jest jednak, wzglẹdplaco do miejsca, za wysoka. Punkt ten, w ceme handlowych wyzyskany, ma przyszlose gromna. Jest to jakby reduta, wysunieta po a szańce potetżnej twierdzy handlu nalewkowskiego. Kto tê redutę opanuje, stanie na drodze pomiedzy Warszawą kupujacą i Warzawạ sprzedajacą i będzie mógl (rozumie siẹ, esli- potrafi) strumień zlota, przeplywajacy od pierwszej do drugiej, do wlasnej sadzawki skierowac. Na placach tych dośc jest miejsca do zbudowania sklepów, skladów, bazarów t. p., i do stworzenia nowego a bogatego ogniska handlu. Byloby niedarowanym blędem ważną tẹ pozycje z rạk wypuścic.
Nie zawsze jedrak i zajecie dobrej pozycji do dobrych prowadzi wynikőw. Przez dziesięć at po zbudowaniu warszawskich tramwajow przez Towarzyst wo belgijskie, rozlegaly sie gloGne skargi na niezaradność miejscowych sil finansowych I technicznych, a kiedy przed dwoma laty sily te powolaly do życia tramwaj wilanowski, glosniej jeszcze brzmiala z tego powodu radość, $z$ duma polạczona. Tymczasem, po dwóch latach, cóż widzimy? Widzimy zarzạd przedsiẹbiorstwa rozdzielony na dwa wrogie sobie stronutetwa i wyprawiajacy drażniące, polemiczne harce na kartach dzienników i broszur specjalnych.

Jest u nas zwyczajem, oddawna zakorzenionym, prowadzic wszelkiego rodzaju sprawy, czestokroć zupelnie prywatnej natury, coram publico. Gdzie tylko Pawel i Gawel zadra z soba, tam zaraz najpierw Pawel, a nastepnie Gawel capeluje do narodus. Tak wlaśnie stalo siẹ i ze sprawą tramwaja wilanowskiego. Pierwszym, który cuarodowis o sporach z towarzyszami i o burzach w lonie zarzadu doniósl byl p. Magnus, jeden z zalożycieli i twórçów calego przedsiẹwziẹcia. W broszurze, w niezliezonej ilości egzemplarzy drukowanej, usilowal or. przedstawié eks-towarzyszy swych jako niedolẹgów, a może nawet iludzi zlej woli; przedsięwziẹcie zá́ cale, jako najzupelniej chybione. Bylo to, odwracajac przyslowie franctakie: splucie w studnie, z której sie pilos. Rzecz prosta, że posypaly się odpowiedzi najpierw zarzadu in gremio, a nastẹpnie glównie interesowanego w sprawie inżyniera Hussa w których oskaržyciel posadzony zostal z kolei na lawie oskarżonych. Wątpié można, ezy sie na tem skończy; zapewne bowiem po re plikach, nastapią kontrrepliki i t. d., i sprawa, dzís już zaogniona, przejdzie w stan sil nie zapalny. A cóż na to snaróds? Naród wzrusza ramionami i mówi: co mnie do tego? Mówiąc zaś tak, ma slusznoś zupelną, jego bowiem w sprawie trainwajowej obchodza dwie tylko rzeczy; możliwie najwygodniejsza jazda, przy możliwie najmniejszej oplacie.
Mamy wiẹc morbus iruc-nie mamy jednak, $c_{0}$ nas zupelnie w nieszczęściu tem pociesza, cholera morbus. Jedni przypisuja zasluge tego porzadkom sanitarnym, inni-podniesionej, dzieki komitetowi obywatelskiemu, wygodzie proletarjatu, jeszcze inni artykulom popular-no-hygiemicznym, które przez rok blizko wy pelnialy i przepelnialy wszystkie pisma warszawskie. Co prawda, nie brak i takich, któryiu dla wytlómaczenia cudu wystarcza uwaga, 亡e Warszawa nie lézala na drodze, wykreilonej marszruta ostatniej epidemji.
Cokolwiekbądź, dobrze jest, ìe cholery nie max i dobrze jest, że w dalszym ciagu starawie. W pogotowio tem cieszy nas jedne pogotowie. W pogotowiu tem cieszy nas jedna, fwie20 zaprowadzona zmiana: powstrzymanie na drogach żelaznych wagonôw sblalychs, dla osíb któreby zaslabnác mogly przeznaczonych. Wagony te narówni z scholeryczneatis karetami, krażacemi podezas epidemji po miescie, w najwyższym stepniu alarmują lodnosé, a osobnikom nerwowym moga nawet cholere, jak to siẹ dzís mawia-<sugestjonowaćs.

Masur.

## Warszawa, 13 sierpnia.

Sprawa o dyfamaeje Tow, kred. ziemskiego. Przyspleszona likwidacja kasy emerytalnej kolel terespolskiej. Pozyczki na zboze wobee kodekst Napoleona. Czȩclowa lustracja nowych domów. Egzekncia oplaty za wode. Rewizja bndowla na. Zamkniẹcie bóznley. Rekord cyklistów].

- Wezoraj izba sạdowa warszawska osadzila sprawe dymisjonowanego porucznika Snieżko-Blockiego, oskarżonego z urzędu przez prokurature o znieslawienie instytucji rzadowej, jaka jest. Towarzystwo kredytowe ziemskie w Królestwie polskiem. Dyfamacja, wedle aktu oskarżenia, polegala na ogloszeniu w gazecie <Warszawskij Dniewnik, artykulu, zawierającego zarzuty ablizajạce i wyrażenia obelżywe, skierowane przeciwko dzialalnosci tak calej instytucji jak i' poszezególnych jej czlonków. Oskarżony dla obrony swej przytaezal kilka artykulôw z pism polskich, które również krytykowaly dzialalnośc Towarzystwa w sposób dość bezwzględny. Władza oskarżajạca odparla, że artykuly te nie posiadaly takiego znaczenia, jak ów zamieszczony w eWarszawskim Dniewnikus, gazecie bardzo wplywowej, i ndowodnila, że oskarżony kierowal się pobudkami zemsty i zlości osobistej, za to, iż suma jego spadla z hypoteki folwarku Kéczew. Do lieytacji tyeh dóbr cheial stanạ́ Blocki, ale pelnomoenik jego nie zlożyl kaucji w sumie przez prawo przepisanej. Izba wyrokiem swoim uwolnila Snieżko-Blockiego od odpowiedzialności sądowej.

Wbrew komunikatom, rozeslanym przed paru tygodniami do pism warszawskich, sprawa likwidacji b. kasy emerytalnej kolei terespolskiej, o której wspominalem niedawno, odbyć się ma ostatecznie prẹdzej aniżeli się spodziewano. Z autentycznego źródła dowiaduję się, że niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia z ministerstwa, iż sprzediżą papierów ma się zajạ́ b. rada zarządzajạca, ta ostatnia zwrócila siẹ do obecnego naczelnika drogi terespolskiej, inżyniera Kajanusa, z prośbą o wydanie asygnacji na podniesienie z kasy skarbowej zlożonych z polecenia rządu papierów publiczuych oraz gotowizny, stanowiącej fundusz akcjonarjuszów. Dalszy bieg sprawy zależny bedzie od otrzymania rzeezonej asygnacji, co dotychezas nie nastapilo. Z chwila podniesienia gotowizny, zwrot skladek bẹdzie można uskutecznić niezwlocznie, gdyź wszystkie obliczenia sa gotowe; emerytury zaś, wobec ciagle zachodzacych zmian w prawach emerytów, wypadnie obliczyć nanowo. Prawdopodobnie emeryci otrzymają sumę, równającą się osmiokrotnej pensji roczuej.
Szczególowy tekst przepisów o udzielaniu pożyczek na zboże-nie rozwiązal kwestji, poruszonei przezemnie w poprzednim liście. Przepisy wspominają o udzielaniu pożyczek na zboze, pozostające w posiadaniu wlaściciela, bez przewożenia go do skladow bankowych. Otó podlug naszego kodeksu cywilnego, pożyczka bankowa nie korzystalaby w takim wypadku z przywileja przed innemi wierzytelnościami, obeiązającemi wlaściciela zboża. Rzecz ta bẹdzie wymagala autentycznego wyjaśnienia w drodze prawodawezej. Zdaje się, iz teraz więcej niz kiedykolwiek byloby na czasie wskrzeszenie projekta Towarzystwa skladów towarowych I warantów.

Magistrat m. Warszawy otrzymal upoważnienie do oszacowania domów nowowzniesionych lub przebudowanych i pociągnięcia ich do oplaty podatków już od d. 1 stycznia 1894 roku. W ten sposób doznali zawodu wlásciciele tych kamienic, którzy liczyli, iz będạ wolni od podatków az do ezasu nowej lustracji ogólnej.

Zniesiony też zostal bardzo niedogodny sposób egzekucji podatku za wodẹ. Dotychezas egzekucja ta odbywla się za pomocą zamykania kranów wodocfagowych, na czem cierpieli przedewszystkiem lokatorzy. Obecnie oplata za wode będzie sciagana sposobem administracyjnym przez sekwestratorów kasy miejskiej, narowni $z$ innemi podatkami.

Na skutek domagania się prasy, wyznaczona zostala komisja budowlana do rewidowania robét przy nowowznoszonych domach. Znalazlszy przy wielu z nich cegle wadliwa, komisja wstrzymala roboty, a cegielnie, które takiej cegly dostarczaly, polecila zamknąć.

Policja wykryla, iż w jednym z żydowskich domów modiltwy na Pradze odbywaly się nocne pijatyki. Podług raportu, ogloszonego w eGazecie Policyjnejs, rewizja zastala okolo 50 osób, oddających się pijaństwu. Bóżnicę skutkiem tego zamknięto.
Dzisiejszy międzynarodowy stuwiorstowy rekord cyklistów skończyl się doś sensacyjnie. Przy samej mecie publiczność, tloczace się, tak zwęzila tor, że dwaj przodujạcy jeźdzcy warszawscy, Holtz i Horodyński, zetknẹli się i spadli $z$ maszyn, skutkiem czego zostali wyprzedzeni przez pana Lobanowa z Moskwy. Uwzględniajace wypadek nadzwyczajny, sedziowie przyznali dwa wielkie zlote medale: jeden p. Lobanowowi, drugi p. Horodýńskiemu.

Reus.

## Warszawa, 12 slerpnia.

Żale pana Oryginalnego. Stare-Miasto chce byd mlodem. Historja jednej kraty i dwóch posqżków. Co robi Norymberga, a co robi Warszawa? Plerwszy krok na nowej drodze. Obraz Wilhelma Kotarbíískiego. P. Tadeusz Pawlikowski jego rekruel].

+ Ktoś żali się w pismach codziennych, że Warszawa nie szanuje swych starych zabytkôw architektonicznych. Ten ktoś należy do malej liczby oryginalów, którzy u nas zaprzątaja sobie glowę rzeczami tak blahemi jak archeologja i estetyka. Przeciętny obywatel warszawski ma zupelnie co innego na mysli i w sercu. Ceni of architekture o tyle tylko o ile jest rodzicielką sdomów dochodowychr: idealy zaś jego estetyczne nie sięgają po za ten piẹkny, z Wiednia i Berlina przeszczepiony styl koszarowo-filisterski, któryby można nazwać cstylem tutti fruttis...
Skoro jednak znalazl siẹ oryginal, ujmujący się za dzielami starego budownictwa, wypada nam glos jego podnieść. Rzeczywiście zabytkom sztuki ozdobniczej źle siẹ u nas dzieje, Stare-Miasto, tak dotąd typowo odrębne, i dla tej odrębności tak bardzo turystom podobajace się, poczyna w ostatnich czasach archaicz ności swej na gwalt się pozbywać, a, co dziwniejsza, lekceważyć ją sobie. Coraz więcej przybywa tam domów szmodernizowanychs to jest calkowicie z charakteru swego wyzutych, piękne zaś pozostalości artystycznego snycerstwa i artystycznego ślusarstwa albo znikają bez Sladu, albo też dostają rolę zupelnie dla siebie niewlaściwa.
Oryginal, o którym mowa, zapisuje naprzykład, że w jednym z domów misterna krata żelazna zostala umieszezona frontem do tylu a tylem do frontu, i w tej oplakanej pozycji wzywa zmilowania estetycznego-którego nie chce jej dać ani wlaściciel kamienicy, ani prowadzacy przeróbkę architekt..

W zeszlym roku, po miesięcznej nieobeenosci w Warszawie, nie moglem poznac jednego z domów przy ulicy Świẹtojańskiej. Gdym wyjeżdżal, na fasadzie domu tego znajdowaly się dwie wnẹki a w nich dwie prastare figury swiętych; gdym wrócil, nie bylo już ani figur, ani wnęk-przybyly natomiast dwa nowe okna frontowe. Objaśniono mie, że dom zmienil wlaściciela, i że nowy wlaściciel nieruchomośc swa codświeżyls. Wyobraźcie sobie (jeżęi wyobrazić sobie zdolacie) poodświeżane w ten sposób stare kamienice Norymbergi, Gdańska it. p.
W miastach tych-i wszędzie zreszta, gdzie ze sztuk pięknych znana jest i ceniona nietylko spiękna sztuka mięsa» - formy stare tak dalece sa szanowane, że architekci wprowadzają je nawet do nowowznoszonych domów Z tego to wlasnie źródła rodzi się owa jednolitośc architektoniczna, sprawiająca na ulicach Gdańska lub Norymbergi wrażenie pelnej estetycznej harmonji. W Warszawie jeden z mlodszych budowniczych, sposobem próby wprowadzil stare motywy do jednej z przerabianych kamienic na Nowem-Mieście. Próba byla zbyt drobna i nie dośc rozwinięta, aby mogla wydać wyniki poważne; w każdym jednak razie datować siẹ od niej może nowy i oby trwaly! zwrot w dziejach warszawskiego budownictwa.
A teraz, przechodze zarazem bardzo blizko I bardzo daleko, aby z glebi serca, dawno już
uciech tych nie kosztującego, zawolać z roz-
kosza: «A! jakle plękne!» Przechodzẹ blizko, bo tylko na wystawe Towarzystwa zachęty I daleko, bo az pod niebo Grecji, odtworzone mistrzowsko na jednym ze znajdnjacych si¢ tam obrazow. Obraz ma ksztalt niezwykly wydlużony a wazki, i wygląda niby ulamek fryzu; treseia zaś jego: cZabawy dziewie w starożytnej Greejis. Twóreą tej rzeczy przepię nej jest artysta znany, a jednak jakby zapom niany: p. Wilhelm Kotarbiński.
«Zabawy dziewic malowane są farbami wodnemi. Dlaczego artysta użyl ich tu zamias: olejnyeh, trudno zgadnąe; dziẹki jednak temb wyborowi, oglądamy akwarelẹ $w$ rodzaju, z jawyborow, nigdysmy się jeszeze dotad nie spotykali. Kotarbiński używa farb wodnych w sposób sobie tylko wlaściwy, inaczej niz̀ Falat, inaczej niż Kossak, inaczej niż Tondos. Kolorowe plaszczyzny na mala odleglość ezynią wraże nie mozajki weneckiej, na większą - czynia obraz ludząco żywym i-uduchownionym. I rzecz dziwna: po przyjrzenin się obrazowi, rodzi sie w nas myśl, że tẹ scenẹ, z tej epoki i przy tych osobach dzialajacych, tylko akwarelạ można bylo w sposób wlaściwy odtworzye.

Najbardziej zachwyca nas wiejący $z$ obraza duch starej Grecii. Wyobrażamy sobie, że kra ten-jeśli nie byli kłameami: Homer, Teokryt, Safona it. d.-musial wygladać tak wlaśnie, a nie inaczej. Dziewice greckie, strzelające z luków do tarczy z wyobrażeniem Centaura, przypominaja smukloscia swą i linjami profi10w greczynki Almy Tademy, ojclec zaś ich, przy amforze $z$ winem rozparty, jest szablonowym ssenatorems tegoz̀ artysty oraz Siemiradzkiego i wielu innych-na tem jednak kończą się podobiefistwa. Po za tem, obraz jest dzielem pelnem swiezosé i oryginalnego wdzięku i wykwintna nezta dla estetycznych smakoszow.

Od kilku dnt bawi w Warszawie mlody wielee sympatyczny dyrektor teatra krakowskiego, p. Tadeasz Pawlikowski. Rekrutuje on tu ochotników do swego teatralnego hufea, z którym w październiku'rozpoczạ́ ma kampanję. Podobno jednak głównỵch sil dostarezy mu teatr lódzki. P. P. nie opuści też pewnie Warszawy z próżną teka.

## Urbants.

Szyldy żydowskie. W myk nowych prze pleów, wladza policyjum na szyldach handlowych, przedstawianyeh przez izraelitów doocenzurowanla, poleca wypisywac imiona, wymienione na metrykach. Interesowanych, zglaszajacyeh sle w tej sprawie, objafuiono, 12 skrocenla imion lub wypl sywanie ich literami mniejszemi, niz w nazwiskach,
nie beda uwzgledniane. nie beda; uwzglẹdniane.

+ Loterja klasyczna. Walka e Mlety loteryjne publicenosel rodzl mnóstwo nadnzyé przy ich sprzedazy; z tego powodn-jak donosza pisma warszawskie - poruszouo projekt znacznego pomnozenia ilosei losów. Projekt ten ma byé przedstawiony do uznania wladzy wyzarej.


## ZASLUBINY.

W Kijowie, w mlejscowym kosclele katolickim, odbyl sie dnia 27 tipea r, b, Anb . . Teofla Dy nowskiego z panà Anną Zapolską.

## KORESPONDENCJA REDDAKCJI.

## OD REDAKCJI.

Z powodu przenoszenia biura redakcji, niektớre dzialy dzisiejszego N-ru «Krajus nie mogly być skompletowane; nie weszla równiez do tego N-ru rubryka \&Z tygodnias.

Przy lamaniu zeszlego numeru ${ }^{\text {K Krajus opasz- }}$ czona zostala przez omylke draga czefc korespondencji $z$ Elgeroburga, zawierajaca blizsze szezegoly, dotyczace tego milejsca leezniezego.

## DO REDAKTORA.

Szanoway redaktorze!
W N-rze 30 eKrajus, w dziale eKronika warszawkkas, korespondent pisze, mipdzy inneml wia.
domofelamb, 1 a wyborech cechowyeh, odbytych wymienia którego cechn, jednakze wszystkim ezywymienia ktorego warkzawskle wiadomem jest, ze tajacym pisma warzzawsle wiac warszawalich.
ldzie tu o zgromadzenle drukarzy Jako nileslnsznle posadzony przex pana korespondenta o brak powagi i uczcicosci, udaje sie z prosba do szanownej redakeji, aby raczyiami na mach swego organu sprostowac, tej sesji ja, pomimo, iz jestem starsaym dzenia, nie kierowalem 1 ze zadnego udziaia cayanego $w$ nich nle bralem, dopelnit tego bowiem arzednik delegowany $z$ ramienia magistratu, wybory odbyly sie legalnie, to wiec co pan kowybory out mnle zarzica, jemu się samemu nalezy respondent mnie zarzuca, jemu, Pajewski.

## Wargaswa.

## ODPOWIEDZI.

WW. Eap... w Smilonoiczach i Żyt... w Euchu. Z powodu wyjazdu na urlop referenta dzialu prawnego, odpowiedz przeflemy za kilka tygodni W Ad, K, P. Wlad. Żnkowski wrjechal na kilka tygodni z Petersburga na Wolyni.

## PRAWNIK.

## Sprawa Śnieżko-Błockiego.

W dniu 12 sierpnia ( 31 lipca) w warszawskiej izbie sądowej rozstrzygniętą zostala glosna sprawa karna, wytoczona przez wladze T\%warzystwa kredytowego ziemskiego, przeciwko dymisjonowanemu porucznikowi,Konstantemu Snieżko-Blockiemu, oskarżonemu dyfamacje. Akt oskarżenia brzmi jak następuje:
W N-rze 267 \&Dniewnika Warszawskiegos, wydrukowany zostal w formie listu do redakcji, artykul, podpisany nazwiskiem Konstantego Snieżko-Blockiego, a dotyezący instytucji Towarzystwa kredytowego ziemskiego dla guberni Królest wa polskiego. W artykule tym Snieżko-Blocki, wykazująe niewlaściwa, zdaniem jego, dzialalnose Towarzystwa, i pozaadane w niem zıniany, wyrazil siẹ, że dzialalnośc Towarzystwa kredytowego ziemskiego gjest najglówniejszem zlem dla mieszkańców kraju nadwiSlaískiego, że Towarzystwo to, smialo nazwaé można gangrepa tutejszego kraju, że nie przebiera w środkach i chẹtnie bierze pod swa epieke najbardziej watpliwe sprawy, że radcowie tego Towarzystwa są po największej ezẹsci zbankrutowani rolnicy, że można ich podzielić na dwie kategorje: do pieriwszej należą eszanowni starcy, dla których, jeżefi kiedykolwiek dostẹpną byta praca mySlenla, to bardzo dawnos, do drugiej zaś tacy, którzy ckrẹcą interesami Towarzystwa wedlug swej woli, majac na widoku jedynie swój osobisty interes, ezyli otrzymanie dobrego odwdzięczenla się za pomoe przy ograbieniu wierzycieli zbankrutowanego obywatelas. W dalszym clagu wyraża siẹ Śnieżko-Blocki, że Towarzystwo kredytowe postępuje ezẹsto w interesach estronnie i tendencyjnies, że przyielo ceyniczny i bezceremonjalny sposob zalatwiania spraw, ze koniecznem jest odnowienie obecnego sklada Towarzyst wa przez wprowadzenie do niego osôb, nie należących do ckliki wzajemnej adoraejis, które w dzialalności swej kierowalyby sie nie ckumowstwems, lecz sprawiedliwosicią, I że wreszcie sszkodliwośc obecnej dzialalnosci Towarzystwa kredytowego ziemskiego uznawana jest przez wszystkich ludzi trzé́wo na rzeczy patrzacychs. Niezależnie od tych obraźliwych wyrażeń, majacych mniej wieceej ogólny charakter, Śnieźko-Blocki w szezególe wskazuje na to, ze osoby, zajmujace posady cradców w dyrekcji- Towarzystwa, csa w zasadzie zajadlymi i tendeneyjnymi wrogami wszystkiego, co nie jest polskiems, ze swszelkiemi godziwemi i niegodziwemi sposobami pomagaja pewnej klice obywateli ziemskich $w$ ich interesacia materjalnychs, że eprzysiegają zachowywá pewne tradycje i nietylko podtrzymywac w miejscowej ludnofei uczucia patrjotyezno-polskie, lecz także rozzairzaé w niej ducha nienawiści plemiennejs. Co do licytacyj majątków za dlugi Towarzystwa, są one, wedlug slów ŚnieżkoBlockiego, często tylko coszukańczym geszef-
tems, przeprowadzonym przez obywatela cprzy pomocy Towarzystwa kredytowegos, Dale Snieziko objaśnia, zo cradea ze strony Towarzystwa do takich licytacyi zwykle wyznaczonym bywa ktos z krewnych obywatela, kto. rego majatek wystawiany jest na lieytacjes, Poniewaz̀ dla uzyskania prawa stawania do licytacjl trzeba zlożyc kaucje, przeto cnajeze sciej radca pod jakimkolwiek pozorem usuwa, t. j. za pomoca jakiejbădź przyczepki nie dopuszeza do licytacji osoby, cheacej na serjo licytowaé majątek, a wierzyciel, dzięki takie. mu usunięciu nabywcy, pozbawiony jest mot. nosei ratowania swego kapitalu. Ale za to podstawiona osoba ze strony zbankrutowanego obywatela (zwykle syn, córka lub z̀ona) ki. puje majatek za sam dlug Towarzystwa. Jako przyklad taklego nadużycia, wskazuje ŚnieżkoBlocki sprzedaż majątku Kielczewa w guberni plockiej. Wedlug slów autora, csyn obywatela, p. Kosiński, kupiI majątek swej matki, edynie dzięki temu, ze rzeczywisty wierzyciel nie byl dopuszezony do lieytacji, a kupil go prawie za sam dlug Towarzystwas.
Na skutek żadania prezesa komitetu Towarzystya kredytowego, p. Ludwika Górskiego, wytoczony zostal autorowi powyższego artykula proces o dyfamacje. Snieżko-Blocki przed sẹdzią śledezym do winy siè nie przyznal; nie przeczac, że jest autorem inkryminowanego artykulu, wyjaśnil, że nie powiedzial w nim niczego takiego, coby niezgodne bylo z prawdą i czego już poprzednio w niemniej ostrej formie nie drukowano w gazetach wydawanych w polskim jezzyku. Jako wymagany przez prawo dowód slusznosel tego, co wydrukowai a dzialalności Towarzystwa, Śnieżko-Blocki zlożyl caly szereg egzemplarzy polskich gazet, a mianowicie: «Kurjera Porannegos, «Glosus, kRolnika i Hodowey?, \&Kurjera Warszawskiego», «Prawdy, i «Slowas. Chociaz w powyżzych gazetach rzeczywiście pomieszczone byly artykuly, dotyczace Towarzystwa kredytowego ziemskiego i nieraz w ostrej formie ganiące jego dzialalnośc, lecz podlug wyjánienia prezesa komitetu Towarzystwa, Górskiego, artykuly te nie wywolaly kpniecznokel sprostowań lub też rozpoczẹcia dochodzeń sạdowych przeciw ich antorom lub redaktorom pism, ponieważ nie mialy one dla spoleczeństwa tego znaczenia, jakie ma artyknł wydrokowany w eLzzienniku Warszawskim s, gazecie rozpowszechnionej i za granicami tutejzzego kraju, i mogący miec wplyw nawet na kurs listów procentowych Towarzystwa. Co się zas tyczy wiadomości artykulu odnośnie do nadożyć przy sprzedaży publicznej Kielczewa, to chociaż w tej kwestji pomieszczone byly artykuly w <Kurjerze Porannym 1 ©Glosies, jednocześnie jednak ze zlozonego przez samego Sniéżko-Blockiego numeru ©Kurjera Poraunegoz z 1 stycznia 1891 r. widać; że prezes dyrekeji glównej Tow. kredytowego ziemskiego, tajny radea Toloczanow, oglosil w tymz̈t numerze zaprzeczenie, dowodząc, ze licytacia dokonaną zostala prawidlowo i nikt z osib cheacych stawad do niej, nie byl usuniety of licytacji z przyezyn bezprawnych. CLiociai radca dyrekeji szczególowej, Rościszewski, nie przyjal wadjum od stawajacego do licytacil (w imieniu Snieżko-Blockiego) obywatela ziemb skiego, Tabaczyńskiego, uczynil to dlatego, it Tabaczyóski przedstawial na wadjum. list! likwidacyjne 1 Towarzystwa kredytowego ziemlskiego, w wiẹkszej części których brakowalo kuponów bieżących.

Rozprawy sądowe rozpoczẹly się przemowà podprokuratora Mandrykina: ©Obwinioyy obiecal nam opowiedzieć w imieniu inteligencil spoleczeństwa tutejszego o jego potrzebach 1 o chorych jego organach; ale obietnicy $u$ nie spelnil il pomiéscil w liście swym duz̃o wf rażeń, graniczących z wymyślaniem, które sly. szeć można na rynku. Przeczytawszy list tell każdy zrozumie, że autor poniósl znaczne straty materjalne i winując Tow. kredytowe ziew skie, zwrócil się, aby ugasić pragnienie zetw sty, do prasy, i tą droga przypisuje Towarz stwu zmowę z jego dlużnikami na szkodę nych wierzycieli, nazywająe zmowe te cosz kanczym geszeftems. Autor listu widoczui tak jest zawzietty i rozzloszezony na Tow rzystwo kredytowe ziemskie, ze zdawaio sie niedostatecm racenie oskarzienia.w twal

Towarzystwu; przypisuje on mianowicie TowaIowarzu różñe bezprawne dzialania i inne poraydki, i wskazując liczbẹ osób, z których wy budki, wane wladze Towarzystwa, i utrzymując, Le sạ one po wiẹkzzej czeésci zbankrutowanymi obywatelami ziemskimi, albo zajadlymi przeciwnikami tego wszystkiego, co nie jest proskie, zwlaszeza jeżeli maja sdobrą rekopoisalacje, co do swei przeszlościs, twierdzi, ie osoby, wybrane na radeów, przysieggaja, iz beda nietylko podtrzymywaly w ludności pol-ko-patrjotyczny duch, ale i zagrzewać ją do uienawiści plemiennej, innemi slowy, że obwiniony twierdzi, iz̀ urzędnicy i wladze Towarzystwa są czlonkami tajnego stowarzyszenia, ajacego na widoku przeciwne prawu dażeiia. Oprócz tego należy mieć na uwadze, że Towarzystwo kredytowe ziemskie jest instytuja rządową, i że radcowie z wyborów nie iastuja swoich urzedow jedynie na zasadzie yborów, ponieważ listy osób wybranych, na zasadzie art. 15 ustawy Tow. kred. ziemsk., odsylanẹ są do miejscowej wladzy i dopiero o objawionej przez nią zgodzie, mogą spraować swój urzą. Przyjrzyimy się wiẹc, jakie byly pobudki obwinionego co do inkryminowanego artykulu? Oto nieudana chẹć nabyis na licytacji dóbr. Kielczew, na których mial Śnieżko-Blocki zahypotekowana sumẹ, która atoli przy licytacji spadła. Na licytacje te praybyl także i pelnomocnik oskarżonego, Tabaczyński, i zlożyl kaucję. Jakaż byla ta kancja? Skladala siẹ ona w trzech ezwartych z listów zastawnych bez kuponu bieżącego. Radca zrobil tu pewne ustępstwo: odlozyl lieytację na póltorej godziny, aby dać możnośc Tabaczyńskiemu dopelnić brakującą mu sumę: póltorej godziny uplynęlo, a Tabaczý́ski nie zjawll się wcale. Kto tu jest winien? chyba nie Towarzystwo, lecz Snieżko-Blocki, a raczej jego pelnomocnik, który nie dopelnil przepisów prawa, wymaganych przy lieytacji dôbr przez Towarzystwo kredytowe ziemskie. Blocki, uważajac, że Towarzystwo dziala nieprawidlowo, nie zwrócil się do instytucyj sądowych-dlaczegq? Jeżeli pretensje jego bylyby uzasadnione, znalazlby tam pomoc i opieke. tak wreszcie nakazywala uczynić ustawa Towarzystwa (art. 216-232, 245 i nastepne)s. Zwiezla dobitna mowę swoja zakończyl podprokurator oświadezeniem, że w artykule Snieżko-Blockiego znajdują się wszelkie cechy dylamacji, t. j. występku, przewidzianego przez 1039 art. kod. kar., i domagal siẹ ukarania obwinionego 2. tego artykulu.

Obrońca oskarżonego, adw, prz. Ettinger, występujacy z obowiązku, wlożonego na niego przez izbe sadowa, ograniczyl swoje przemówienie do strony formalnej i procesualnej sprawy.

Faktycznạ obronẹ wnosil sam oskarżony: ©Napisalem, zacząl, że Towarzystwo jest zlem kraju i tego nie cofam. Nie cofam z tego choćby względu, że jest to zdanie nie moje, gdyż zalazlo wyraz swöj w pracy p. KirszrotPrawnickiego o kredycie w Królestwie polskiem. Sama zasada udzielania pożyezek jest zla i na ekonomiczne życie kraju oddzialywa nader szkodliwie. Po za tem powtórzylem W artykule to tylko, o czem glośno mówia w spoleczeństwie calem. Dość przytoczyé najwydatniejsze artykuly gazet polskich. cGlos) odnośnej pracy w lamach jego zamieszezonej, hadaje tytul: «Nowy szwindel przy pompey Towarzystwa kredytowego ziemskiegos. Witych sanych mniej wiecej wyrazach rzeez te traktuje sRolnik i Hodoweas, który nazywa radcov bankrutami. sKurjer Warszawskis zestawis Towarzystwo z tabakierą, która chce byé Towarze a eSlowos, wydawane przez b. radce Towarzystwa, p. Godlewskiego, nie znajduje dośc slów potẹpienia dla calej dzialalności jeja. Jeżeli wiẹe tak na instytucje te zapatruwiony prawa wygloga mialbym być pozbaPrawda, máwa wygloszenia swojego zdania? Prawda, méwilem o tendencyjnosel. Ależ dośc prazeczytać uważnie niektóre artyknly polskie, - Kurjer Warszawskis myskl tẹz samą. Tak, Kurjer Warszawski, nazywa Towarzystwo das nadaje mu przadomek de nomine, кPrawgo, a pismo par excellence jak eRolnik i He doweas, twierdzi, ze Towarzystwo jest twierdza niedostepną dla nieposwieconych itwier-
wtajemniczonych. Co do historji z Kielczewem, to twierdze stanowezo, ze byl tam umys.vie delegowany radea, pozostajacy w blizkich stosunkach pokrewieństwa z subhastowanym. Zreszta, jest to rzecza, powszechnie znana, że wladze Towarzystwa unikaja gwaltownie wszelkiej krytyki. Wiadoma jest np. historja z radca Choromańskim, który jedną relka wníbsl prośbę o dymisje, a druga siegnal o miejsce etatowe, dajace parę tysięcy rubli dochodu. (Tu prezydująey przerywa oskarżonemu, proszac, ażeby nie wychodzil po za granice zakreslone przez oskarżenie). Towarzystwo miato tysiace okazyj obrażenia się na innych autorów i inne pisma. A jednak nie pociagnęlo do odpowiedzialnosci \&Kurjera Warszawskiegoz, gdy napisal, że logika odwrócila się tyem do niego. Dlaczegoź rzuca siẹ ono na mine tylko, żądając kary i pokuty. Kluez do tej zagadki mam w rẹku. Ja bowiem patrze na rzeczy trzeźwo, a więc jestem zdrajeą. Nie przyznaje się do winy, bo gdym zostal pokrzywdzony, nie rzucilem kalumnji na Towarzystwo, lecz po dwóch latach dopiero, gdym poznal dokladnie dzialalność tego osobliwego Towarzystwa, napisalem, com uważal za obowiazek swój. Potępia mnie zapewne gdzieindziej, lecz ztąd-jestem tego pewien-wyjde wolny 3.
Po krótkiej uaradzie prezydujący oglosil wyrok, moca którego Konstanty Snieżko-Blocki, na zasadzie 1 punktu art. 771 ust. post. karnego, uznany zostal za niewinnego.

## NOMINACJE.

- Mianowani: sędzia pok. okr. wilénskiego Stankiewics-prezesem zjazdu 1 sedzia pok. okr. nowoaleksandrowsk. na bieżqce trzylecie; sẹdzia sled. pow. kalisk. Trufanow-sedxia pok. miasta Wielunia w gub, kalisk.; dodatkowy sedzia pokoju okr. szawelsk. gub. kowieńsk. Wereszczayin, sedziowie sled.: 3 rew. pow. nowogr.-wołynískiego Naumienko 12 rew. pow, bialostock. gub, groNzitisuikict rew. pow, bialostock. gub. gro-
dziens. Niecajew. oraz sedzia m. Bachmuta dzienisk. Nrecajew, oraz sedzia m. Bachmuta raszezatisk. gub. kijowsk, drugi okr. berdyezew skiego tejke gnb., trzeci okr. szawelsk. gub. ko wienisk., a cewarty okr, homelsk. gub. mohylowsk b. sçizia pok. okr. kijowsk. Bailrow - dodatko wym sedzia pok. okr. humatisk. gub kijowsk.; sekretarze sadowi Fjalkoucski i Mierny oraz aplikanel sad. Benikn i KuÉmienko - sedziami aplikanet sad. Benikn 1 Kusmienko - sedziami
Sledezymi: pierwszy w gub. nizegorodzk., drugi sedczymi: pierwszy w gub, nizegorodzk., drugi
rew, 2 pow. trock. gub, wilenisk., trzeei rewirn 4 rew. 2 pow. trock. gub, wilenisk., trzeci rewirn 4
pow. szawelsk. gub.- kowienisk., a czwarty rew. 1 pow. ihumeísk. gub. minisk.; aplikant sqd. Aleksandrowic $z$-asesorem sydn okr. kljowsk.; sekre tarz sad. Zarski-sedzia m. Permu; b. sedzia pokoju Wysocki sedzia miejsk. przy fabrykach niznie-tagilkk. w pow. wierehotarsk. podprokurator w Radomiu Mnicki-sedzia pok. m. Lodzi b. seqdzia pok. Piekarski-sedzia pok. w juryzd. sydu okr. jelizawetpolsk.; sedzia sled. w gub. be sarabsk. Smoleriski - podprok. w Kiszyniewie obronica prokuratorji w Król, polsk. Zavistowski - radea tejze prokuratorji; sekretarze sadowi Suciecicki i Opororeski - sedziami Sled: pierwezy w gub. riazarisk., a drugi w guberni woronezkiej Wydelegowani: sedziowie pok, okr. wilenisk. Konorow 1 okr. trock. gub, wilenisk. Szeremietdo skladn urzedów do spraw czyanzowych: plerw szy pow, wiletisk., a dragi pow. trock. Przenie sieni: prezes zjazdn pok. II okr. gub. plock, Pa-sze-Ozierski-do okr. I gub. radomsk.; sedziowie Gled.: 1 rew. pow. wilejok. gub. wileiisk. Mro-zoveski-do rew. 3 pow. wiletisk.; rew. 2 powiatn swięciatisk. gub. wilerisk. SapoĖnikou-do rew. 1 tegoz pow.; rew. 2 pow, trock. gub. wileniskiej Hoppen-do rew. 2 pow. Ewiecianisk.; rew, 3 powiatu sluck. gub. minisk. Riedman - do rew. 1 pow, wilejsk. Uwolnieni: kedziowie sled. w guberni nowgorodzk. Podgórski í rew. 3 powiatu oszmiańsk. gub. wiletisk. Nosorvicz, sẹdzia miasta Kologriwa Douggird I sedzia pok. okr. szawel skiego gub. kowierisk. Bażenow-wszysey od oboWiązków: pierwsi trzej z zaliczeniem do min, sprawiedliw., $z$ nich Podgúrski I Dowgird na wlasne zadanie, ostatal zas z powodu otrzymania inne nominacji; sedzis pok, okr. kijowsk. Filosofow radea prokuratorji w Król. polsk. Giersat - na wlanne zadanie od stuzby.


## ZAGRANICZNE.

© Komitet III zjazdu prawników I ekonomistów w Poznanin uprasza wszystkich tych nezestników zjazdu, którzy zglosili sie $z$ referatami, lecz streszezeí takowych jeszcze nie nadeslali aby raczyli to nakutecznić bezzwlocznie w inte resie pablikaejl programin istrenzezonych refera tów przed zjaziem.

## KURJER KOSCIELNY.

## DJECEZJE.

** Pisza do nas $z$ Wilna: W d. 1 sierpnia, jako w uroczystosc Sw. Piotra w okowach, odby lo się solenne nabozenistwo w kosciele antokol skim, w obecnosei JE. bisk. Audziewiezs, który
udzielal Swiecefí kaplariskich. Tegorecze udzielal Swieceé kaplariskich. Tegoroczna wizyta cja kanoniczna JE. trwala miesiạc (powrót okoto d. 10 lipea) I objẹta zaledwle maluczką ezésć djecezji; w roku zeszlym i obecnym pasterz zwiedz! powlaty trocki I lidzki, witany wszẹdzie z najzywsza 1 serdeczna radościa. Jest nadzieja, ze w roku przyszlym więcej czasu mozna będzle na wizytacje poswięcic. Obecnie wyswiezono OstraBrame, kaplice pomalowano na kolor zielonawy, wewnątrz poprawiono zlocenia; kościól sw. Teresy ma bye odrestaurowany wewnatrz w roku przyszlym. Ulicę Ostrobramska naležałoby wylac asfaltem, dla przytlumienia brukowego huku, przeszkadzajqcego odbywajacym się w kaplicy coziennie, a czesto dwa razy dziennie, nabozeristwom. Jest to poprostu koniecznościa. Lshe.
*P Pisza do nas z Kijowa: Ostatní tydzien lipea zaznaczyl sie wizytą kanoniozną księdza biskupa Cyryla Lubowidzkiego, sufragana-administratora djecezji facko-zytomierskiej. Jego eksee lencja udzielal bierzmowania licznej gromadee poboznych, a mszom, odprawianym codziennie przez ks. biskupa, asystowaly thmy kijowskich parafjan. $M$. Tr.
** Z powodu czesto sie zdarzajacych kradziezy w dni odpustów, zwierzchnosé klasztoru jasmogorskiego w Częstochowie, z obawy o cenne przedmioty, ograniczyla praystęp do skarbca Aa postanowienie to wplynęta i ta okolicznosc ze szezegolnie tkaniny starozytne, jak np. orna królowej Jadwigi i inne, po kazdem odslonieein pokrywaja się kurzem, który szkodliwie oddzialy wa na te pamiątki. Wpuszezane maja bye do skarbca tylko grupy po 25 osób i to w dni powszeduie.

## ZAGRANICZNE.

**W dziennikach zagranicznych pojawiaja sie coraz to inne wiadomości o encyklikach papiezkich. Z tego powodu rzymski korespondent <Kurjera Pozn.> pisze: cFalszywa encyklika, któ rej zmyslona analize podat eNew York Worldjest poprostu manewrem tych, którzy chea prze sadzac I przekrecać wakazówki paplezkie co do posłuszeristwa dla rządów ustalonych. Wedle du cha tych wskazówek posłuszenistwo, o które cho dzi, nie ma innego celu, jak wezwanie katolików by stanęlf na podstawie legalnej w celu zwalezania w panistwach konstytucyjnyeh ustaw anty chrzeScjafiskich i sekciarzy, którzy je tworza zastosownja. Przeciwnie w rzekomej encyklice zmyslonej przez eNew York Worlds, podsunięto ojeu $\delta w$. slowa, ie creligja jest obea systemon rzadowyms, ale zarazem *poniewaz ustawy jaklegobàdz rzadu pochodza $z$ natchnienia Bozego przeto nie moga być przeciwnemi religjis, których, naturalnie, papiez nie mówi i mówic nle mógi
** \&Agence de Constantinoples upoważniona jest do oswiadezenia, ze wiadomosf, jakoby rzym-sko-katolicki patrjarcha, z polecenia sultana, mial pojechać do Rzymu, w eeln zawareia konkorda tu między Portą a Watykanem, jest nlepraw dziwa.

## KURJER SZKOLNY

## KRAJOWE.

** Z Pskowa pisza do nas: Tutejsza sakole mernicza ukoñicyll wr. b. nasteppujacy polacy Henryk Mejer z Warszawy, Dominik Kredoz War szawy, Feliks Witowski z Kalisza, Leon Werner Sandomierza, Józef Medziunas z Poniewiez̀a Imieniíski Stanislaw z Racią̀a. Niektórzy z nich przyjell zaproponowane im posady przy majacej się budowac drodze balaszowo-charkowskiej, z plaeą $1,500 \mathrm{rr}$. rocznie. $\boldsymbol{F}$. $W$

## ZAKLADY NAUKOWE.

Warsz. Dn.s pisze: \&Azeby tutejssym wyrobom rzemieslniczym zabezpieczyć to znaczenie, jakle niektóre $z$ nuch mialy ongi albo maja jeszcze 1 dotychezas, zgromadzenia tutejsze i miasta winny konieczule postarac sie o zakładanie tak zwanych szkół rzemieślniczych różnych specjalnosci, Koszt szkoly rzemieslniczej, wedfug astawy $z$ roku 1889, dosiega rs. 11,900 , lecz obecnie, wedlug wiadomosel wiarogodnych, wypracowany juz zostal typ tych szkol, kosztujacy prawie dwa razy mniej. Zaklady te przeznaczone sa oczywiscie dla kształcenia nietylko starszych robotników, czyli czeladników, ale. 1 majstrów, na których wyzwalan! będa zdolniejsil i pilniejsil nezniowie w szkole I na praktyce w warsztatach fabrycz. nych oraz zakladach rzemlestniezych.
**. Wychowaricy duchownyeh seminarjów prawoslawnych jak donosi cKijewlanlns rolniczego w Nowej-Aleksandrji.
roin Po dín 10 sierpnia, prosby o prayjecie do cesarskiego uniwersytetu petersburskiego przyjmowane nie bedq.

## ZAGRANICZNE.

*. Rejencja pornaíska zwrócila nwage nan ezycieli na niezbędnosé miarkowania sie przy wymierzaniu kar cielesnych dzieciom; idxie mianowicie o zaniechanie razów w plecy. Cyrkularz ten, jak donosza dzienniki poznaískie, wywolany zostal nadużyciami.
${ }^{*}$. Uniwersytet genewski nkohesyly Swie20: warszawianka, panna Marja Kraskowska fakultet matematyczny i panua Amasklego ofiaktórej po ukoicczenin faknitetu lekarsklego oiarowano miejsce p
skiej \&Maternite?

## KOLEJNIK.

## OGÓLNE.

wr. ©Prawit. Wiestnik oglosil regulamin zarzadu budowy kolei syberyjskiej. Zarzad, pod kierownictwem' glownem ministra komunikacji, prowadzi budowe, dostareza taboru kolejowego prowarzadza wszystkiemi bez wyjạtku sprawami kolei, zarówno technicznemi, jak ekonomicznemi, w tej liczbie zawiera umowy o wywlaszczenie potrzebnych dla kolei nieruchomosci. Na zasadzie \$ 4, zarzad moze zwalniá dostawców z przyjetych zobowiazaí i umarzać wyplywajace na zasadzie umów kary, o ileby zmiany podobne nie wplywaly njemnie na bieg przedsiebiorstwa. Rada zarządu skladaé się bedzie z naczelnika zarządu, jego pomocnika, naczelników wydzialów technicznego i administracyjnego, przedstawiciela ministerstwa finansów i prezess lub czlonka zarzadu kolei skarbowych. Orzeczeniu rady podlegaja wszystkle kwestje ekonomiczne i administracyjne, tudziez̀ kosztorysy bndowy kolei. Na posiedzeniach rady nezestnieza $z$ prawami ezłonków dyrektorzy departamentów: kolejowego, komunikacyj wodnych i szosowych, przedstawiciele kontroli panistwowej, oraz ministerstw: spraw wewnetrznych, dobr panistwa, wojny i marynarki - w wypadkach, kiedy kwestje roztrzasane dotyczyé bedà tych wydzialow: Skoro delegat ministerstwa finansów lub innego wydzialu, przy rozstrzyganiu wyrazi osobne zdanie, orzeczenie przed wykonaniem przedstawiane by ma odnosnemn ministrowi. Naczelnik zarzadn korzystà z praw dyrektora departamentu, zostaje ezlonkiem rady inžynierów i zasiada $z$ prawami czlonks w zarzadzié kolei skarbowych, w sprawach dotyczacych drogi syberyjskiej. Pomocnik naczelnika posiada prawa wice-dyrektora departamentn i zasteprje naczelnika w razie jego nieobecnosci lab ehoroby.
\% Ogloszone zostalo rozporzadzenie w przedmiocle wykupu przed terminem kolei donieckiej.

## TARYFY.

on Departament spraw kolejowych zaleell zarzadowi Towarzystwa drogi zelaznej zakankazkiej jak najwiepkze znizenie taryf pasazerskiej I towarowej na pietrowskiej odnodze, której budowa jest na ukoíczeniu. Celem tego rozporzadzenia jest odciagnienie pasazerów od drogi wojenne-gruzifiskiej. Jednoezénie zarzadzono badania nowych
odnuig, jako to: od jednej ze stacyj drogi wladyodnug, jako to: od jednej ze stacyj drogi wlady-
kaukazkiej do lu. Jejska, oraz od Pietrowska do m. Baku.
an Z roxporzzdzenia ministra komunikacji, komukol sierpnia ustalo stanowczo wydawanie jazdy drogami zelaznemi. Wobec bezplatne przesi aGrazdanins, wostatnich dnlach zarzady kolejowe spiesznie nawzajem wymienialy zetony dla osob, ktore ze wzgledu na swe pọtozenie istosunek wzgledem spraw kolejowyeh, maja prawo odbywania bezplatnyeh podrózy drogami zelaznemi.

## NOWE DROGI ŻELAZNE.

on Kwestja budowy drogi zelaznej kijowskopetersburskiej, jak donosi ‘Kljewlanins, zdecydowana zostala w zasadzie twierdzaco; niewiadome jeszeze tylko, czy bndowa powierzona zo-
stanie Towarzystwa drog poludniowo-zachodnich, czy tez utworzonem bedzie Towarzystwo oddzielczy tez utworzonem bedzie Towarzystwo oddriel-
ne. Zdaje sie jednak,
ze w zadnym razie drogi tej skarb budowaé nie bedzie.
oxc Partje inźynleríw prowadza obecnie badania nad wytknieciem drogi zelaznej balaszowocharkowskiej. Dhagosc linji' magistralnej okreslona zostala w koncesji ha 600 wiorst; przy nwzglednieniu jednak zamlerzonych odnog do Li -
syezaisks i Kalacza oraz innyeh drobniejazych, syczaiska ${ }^{\text {K }}$ Kalaczs oraz innych drobniejazych
dtugose catej drogi wynlesie okolo 900 wiorst.

## K R A J

## 0SOBISTE.

ar Byly zaradzajacy budowa drogi zelaznej nsuryjoklej, inkynier komanikacji p. Urasti, hiszostal pomoenikiem zarzadzajacego bu dową drogi zachodnio-syberyjokiej.

## KRONIKA POSMTIRRTNA.

Bielska-Sarjusz Aman, l. 76 , ob riem.. "down po radey
kieloek. dyr. nateg. Tow kred. siempk. - $-\infty$ warm.,
kiele ${ }^{7}$ sierpaia.
Collia Jub, lat 66, emeryt-
Wars. it ierpis.

- Warnu. 11 sierpaii.
 lowie gub., 4 sierpnia. Jarmuszkiewiczowa Elib. hat 71, emeryika-w Wars: 4 sierpoia. Kozikowski Pawel, lat ga
$\mathrm{m}, \mathrm{Warssawy}$, tamice sierpnia.
 ces. ruakich - Warmanie. $7 \begin{aligned} & \text { sierppia. } \\ & \text { Kucharzew }\end{aligned}$
Kucharzewski Koor., lat 35
rotograf,
kierownik rotograf, kierownik niegdy
manej fotoprag1 parpie
 10 sierppiag
 b. urzed nik drogi tel. wars.
wied. emeryt. naxay pod pseudonymem -Elie, heljomi-
pjaturyysta - w- Warctawie sierppia
miechowic
Miechowicz Jas, 4, 32, oby



## EKONOMISTA.

## WEADOMOŚCI EKONOMICZNE

L. I. Gras, znany sutor projektu asekuracji rolnej, wypracowal i zlożyl do komisji zbozowej senatora Plewego obszerny i nader doniosty projekt asekuracji zasiewów wlościańskich od nieurodzaju. Antor, jak donosza eBirż. Wiedomosti’, pragnie zastapic teraZniejazy system publicznego zaopatrywania zywnoscią (prodoveolstwiennaja sistiema) obowiązkowa asekaracja zasiewów whoscianiskich. Na zasadzie cyfr statystyeznych wypada, ze na wyzywienie rodziny wloscianiskiej, konla roboczego, oraz na zasiew Srednio poskiej, konla roboczego, oraz na zasiew srednio po-
trzeba $87^{\prime} /$ p pudów zboza, co starlowi okolo $80^{\circ} \%$
 wicie w latach nieurodzajnych braknie zboża do powyzzzej niezbędnej normy, p. Gras obliczyl, ze w ciagu ostatniego dziesiẹciolecia (1883-1893 r.), lata nleurodzajne wykazsly brak $46,818,101 \mathrm{pu}$ đów zbožs z gruntów wlosciańskich. Poniewaz̀ uwlaszczeni wloscianie zaslewaja rocznie okoto 32 mil . dziesięcln, przeto przez wniesienie 1'/2.puda zboża $z$ kazdej dziesięciny pokrywa się z nadwyika niedobór lat nieurodzajnych. W ten sposiob kleski glodowe moga byé zwalezone i zazegnane Srodkami rolników, droga samopomocy, bez narakania skarbu panistwa na wydatki nadzwyczajne.

Torg.-Prom. Gaz, ${ }^{\text {donosi, ze nowy zarzad }}$ banku handlowo-przemysiowego postanowil zmienic dotychezasowy kierunek dzialalnosel instytueji; odtąd mied becdzie glównie na widoku komisy I wylawanie pos̀yczek na towary. Z pomoca agencyj w glównych miastach, jak np.: w petersburgu, Moskwie, Warszawie 1 innych, otwarta zostanie komisowa wyprzedaz zboża i produktów rolnych, przy poirednietwie celniejszych firm zbozowych. Agenel wydawaC maja awanse krótkoterminowe wlabeicielom towarów, oraz klerowa powierzone soble towary na rynki, na których W danymi czasie ujawni sie najwiegksy popyt.

Ministerstwo finansów otrzymało projekt astanowienis przy banku szlacheckim asekuracji budynków í produktów gospodarskich, mo gacych bye skoncentrowanemi przy wymienione instytueji. Autorem projektu jest p. E. M. Baran instytuej. Autorem projektu jest p. E. M. Baran
cewiez, sedzia Gledezy. Jaroslawskie zgromadzenie szlacheckie, po wyczerpujacej dyskusji, proOrgan tenjelo.

Organ ministerstwa finansów donosi, ze wy woz inu w m. ezerwcu znacznie się zmniejszyl w maju wywieziono 2,421 pud., w czerwen tylko 1,049 pudow. Róznica pechodzi ztąd, ze na mas rozpoczaiem realizacja umów, zawartych prze

Wkritce rozigacji
nej przy ministerstwie sie posiedzenia ntworzonej jirzy ministerstwie spraw wewnetrzaych komisji, zajmujacej się kwestja wprowadzenia normalnyeh cen miesa. Komisja zostaje pod prezydencja p. Adyhajewskiego.

- Wedle danych urze
rytusu zascznie nrurzegdowych, eksport spi-
zesalego, z wjatkilem mles. maja, w którym zan wazyé sie dafo nieznaczne zmniejazenie.


## KRONIKA GIELDOWA



## Z rynkow towarowych

LBeżE i MAKA. Zagranicane miarodajne ryuki abotowe weiad w prayguebionem zostaja usposobieniu. W Amer,
ce ceny pszenicy spadly i to bardzo znacznie, a trwajace ta
 lego polepszenia sytuacji. Dowozy zbota ciagle wzrastaj4. chociai jednocresnie wzrasta teí i eksport, edyì cheć pozby cia sie towaru jest powszechną. Rynki angielskie doś obo jetaie pryjmujas nadehodzạce na nie z Ameryki tadunki, nik ujawniaja praytem okreilonego kierunku, jefli nie a wralednian
nieustannej stabojel i daienia znizkowejo; dla spekulaj nieustannej slabosel i daienia zniikowego; dla spekulaeji a
ma calkiem obecnie pola. W Niemezech równieí usposobie nie nieokreblone i wyezekajace; ceny iyta podniosty sie nie co, ale tranzakeje szly bez najmniejszego otywienia. Na is-
aych rynkach bieg interesow taki sam, nych rynkach bieg interesow taki sam, jaki byl w ciagu
kilku ostatnich tygodni; wsiystkie one pozostaja pod wply wenk niew jajainionego jeszeze rezultatu plonów, a glownie po aaciskiem zapasow aboia amerykabakiego. Na rynkach zagri
nicanych, wedlug ostatnich wiadomosci, placono: w Fow


 W0-95,
ruska 95
miejscowe $64-67$, owies miej - $81-83$
wisdow
Kynkitio cenach nie posiadamy.
ielce stabego owe bynajmniej, nie amienity pory weale nie bylo, a ceny tarnacasty tendencjanakeyj as aich gormej szto z pszanicy tarnaezaly tendencje znitiowa. Naj-
 nietylko w ziarnie, ale it mewie; miejseami ponakiwachwiejro ziarno do siewu; ceny wazakie byly ogólnie noce chwiejne, Stosunkowo najlepiej trzymal sie owies; chocisi, po oslabieniu sie $w$ ciagu ostatnich tygodní usposobienia io do niego, nie powrócit on do poprzednich cen, chociai te nie two da sie woytómaczye pilnemi robotami polnemi, jakie teras sie wszedzie oddawac wypada. Pomimo, ke dowory po
wszechnie byty nader szczuple, wyyekiwanie na rezulto ploy wszechnie byly nader szczuple, wyezekiwanie na rezultal plo nów i prôby omlotu stanowezo przewaiklo. Zadania epor-
tów zeszly do minimum; hardel wywozowy nie wie jever tów zeszly do minimum; hardel wywoowy nie wie jeance
czego się chwytac, wobec wypadkow ostatniej prawie cheill czego sie chwrytać, wobec wypadków ostatniej prawie chpili
Z Niemiec, naturalnie, nie ma ładnego popytu, ione zailru je nie mogą nie odezuwać niezmiernejo podaìy, xiarna amert kanskiego, powodujacej powszechną zniake w cenach i ay niaca spekulacje wprost niemotiebna. Pomimo jednak tych nik pomyslnych dla wewnetranego handla zbozowego konjunkur
glowne ruskie punkty eksportowe nie sa ģówne ruskie punkty eksportowe nie sa bynajmniej zaala
mowane; owszem, bez wzeledu na brak fonnal een, trzymają się dosé mocno. Ogloszone dla rololik ów í kup éw aboiowych udogodnienie w wydawad sie majacych pokyezkach na zastaw aboia, niewatpliwie nie pozwoll handlowi kać sit calkowicie ostabuaç, a wháciciele ziarna docurkać sie begda mogli, wobee tego, powrotu normalniejiagci niz drisiejoze stosunków. Jui nawet miejscami ujawnita dic
wyjątkowo tendencja zwyikowa; tak no wyjàkowo tendencja zwyikowa; tak np. W, Rostowie und
Donem, gdzie ceny od pewnego juí czasu spadaty, ostatgie
 cono: w. Peternburgu: make iytnia $77-125$, stosownin
do gatunku; warazawie: pszenice $96-103$, iyto $72-7 \pi$. owies $80 ;$; $\mathbf{w}$ Rydzer iyto $88-89$, owies $81-88$, in
bawter bawiet iyto 75 , owies $78-88$, jęcxmief 60 (87,so-proc.) $143-144$, stepowego nie by 68 , siemif jecramiesiet pszenicę
$60-65$.
0 stanie
praystapiono, nic wokolicaeh gdzie jeszcze do sprzętow aie
 cach zas gdrie juí iniwa rozpoczẹte, te idà dosé pongilnie,
ale rexultal próbaych orntotów dotycheras jeszcre nie jet wiadomym.

Do dzisiejszego N-ru dolaceza sie dls wszystkich prenumeratorów 11 arkuss dodatku powiésciowego p. t. \&W ich ilardy, M. Mycielskiego.
Dzisiejszy Nr. „Kraju" zawiora str. 28 (wraz z okładkq), dodatek powieśe. (dla stałych prenumeratorów) str. 16; razem str. 44.

REDAKTOR I WYDAWCA ERAZM PILTZ.

## IIGAZIN PRANCLZKI

PETERSBURG， NEWSKI PROSP．21，：

WYDA WNICTWA
XSIEGARII p．F．BR．RYMOWICZ．
janiulh．Przemysł fabryezny w Król． polskiem，k． 75.
Kallay o Andrassym，k． 30
Kariejew M．Najn．zwrot w historjo－ grafji polsk．，k． 30.
killand Aleksander．Maly Marjusz，k． 40 ． Kipling Rudyard．Nowele，k． 95.
Lisicki．Napoleon III i Wlochy，k． 80. Mahrburg Ad．Genjusz i oblạkanie． Uwagi nad dzielemC．Lombroso，k． 20 ．
Psychologja wspótezesna i stano－
wisko jej w systemie wiedzy，k． 40. Maly 1．Odrodzenie Czech， $\mathbf{k}$ ． 25 ．
nikulicz $\mathbf{W}$ ．Mimi，szkic powiesciowy， Morawski Kazim．Cesarz Tyberjnśz， Mycielski J．Ksiązę．©Panie－Kochan－ kn ，k． 60 ．
Ochorowicz 1．Odezyty o magnetyzmie i hypnotyz ie，rs．
ostoja．Krolewna，k． 40
Szkice i obrazki，rs．
Paulhan F．Fizjologja ducha，k． 60 ． Prus Bolesław．Omylka，powieśc，k． 75 ． Prusy i polacy，k． 20.
Przepisy o najmie robotników wiej－ skich，k． 50 ．
Rodziewiczówna Marja．Anima Vilis， powiesé，rs．1．k． 20.
Spasowicz W．Najn．prady w nance prawa karnego，k． 40.
Pisma，w 6 tomach，rs． 9.
Pojedyńcze tomy po rs． 2. straszewicz L．Nasze czasy，opowiese， Thierry A．Spiskowey，powiesć，k． 60. Tchórznickidr．J．Obrazki wiejskie，k． 80 ． Ustawa o urzadzeniu gruntowem wiej－ skich ezynszowników wieczystych w guberniach zachodnich I bis\％－ ruskich，rs．
bior ustaw leśnych，zawierajacy no－
we prawo o zabezpieczenin lasów，

Zamawiajacy którạ z powyższych ksiązek wprost z ksiegarni Br ．Rymo－ wicz，kosztów przesylkí nie ponosza－

HODOWLA RÓŻ，
drzew ozdobnych iowocowyeh W．KRONENBEREA，
Warszawa，Okopowa wprost Ogrodowej
Cenniki franko．（204）

## Polska Cukiernia

Jekaterynhotski 6．róg Woznlesieńskiego． Kawa．Herbata．Paczki．Ciasta． OBIADY DOMOWE．Kolduny． Flaki，y razy tyg．Bilard．Przyj muie obstatunki．（1446）
KURSY MUZYCZ．－DRAMATYCZNE RAPHOFA
Petersburg，Mala Morska，，A 7 ． Przyjeeie nowowsteppuje．trwa dalej． Programy wysylaja I wydajasię gratis． （1417）Dyrektor Eug．I．Raphof

## OSTRZEZENIE．

Oryginalny ©Exsiccators inz．Rud－ alekiego sprzedaje się wyłạcznie w kan－ torze «Dezynfekejas，Warszawa，Kró－ lewika 39．Ostrzega sie przed nafla－ downictwem i podrabisutem，gdyz̀ istuleja falsyfikaty．$\quad$（ $66-52)$

## DOM HANDLOWY

## ALEKSANDER WENTZEL． <br> Skład centralny środków opatrunkowych．

 Bandate，nabrussui－ giczie，instrumenty， termometry，polwt－ szer dezynfecocjiay bez Petersburg，Gro－ ki，rarzeltia chirur－ prapradis indakcyine， ryzatory， i inne．Pro－ rapachn，Zatowa． chowa 准 33.
Cenniki uustrowane woysylajq sug besplatnie．（1636－26）

fabryki cukru i rafinerji

## JOZFFOW，

## podaje do wiadomosci，iž jeneralnỵm agentem wylącznej sprzedaえ̃y

## cukierków owocowych

 JOZEFOWSKICH，nstanowiony zostal na Cesarstwo i Królestwo

## p．I．HERSTEIN，

kupiec 1 gildji，w Warszawie，przy nlicy Przechodñiej pod N6 5 zamieszkaly．
（171－8－6）

## \％

## ZARZĄD DR．ŻEL．NADWIŚLAŃSKIEJ

podaje do wiadomośei，że dnia 27 września（ 9 października） i dni nastẹpnych，na stacji Praga odbywac sié bedzie sprze－ daz róznych przedmiotów，pozostawionych przez pasazerów w wagonach i na stacjach dr．zel．Nadwiślańskiej i znalezio－ nych w roku 1892 i dawniej，a do chwili obecnej nie ode－ branych．
（1874－3－2）
Z rozporzạdzenia wladzy naukowej pensja S．TOLWINSKIES zamie－ niona zostala na
progimnazjum żeńskie
z klasa przygotowaweza i PENSEIONATTEM． CHMTELNA 48 ．
Pensjonarkom，jak równiez i urzennicom przychodnim zapewnia siȩ wszel－ ka pomoc nankowa，konwersaeja w językach obcych i lekcje mnzyki．Wa－ runki przystepne．Zapis codziennie do d． 13 （25），czerwca．
（138－3－3）

## SZYBY

LAGROWE，KOLOROWE I MUSLINOWE najgrubsze，zatem najtańsze sprzedaje po cenach fabryoznych

## SKkAD SOSNOWICKIEJ FABRYKI SZKkA <br> W WARsZAWIE，

NOWO－SENATORSKA NE 2 （naprzeciw hotelu Rzymskiego）． Reprezentant：M．Stankiewicz．
（159－10－9）
Prosiany powolywac się na okrajo，jako zrodto zaczerpaięcia wiadomoscio ogłaszanych

## PO1228310

## A．E．ODYNCA

2 tomy rs．1．Z przesyika rs． 1 k .20. Do nabycia w ksiegarnl Br．Rymo－ wicz w Petersburgu，nl．Kazanisks， N 26.


Kabrazcioz bumz Примвнается не тодвко дая авчеб． ныхъ дқыей，но п чреавычайно поде－ зенъ какъ морошін столов．напитокъ． Прод．въ аптекатъ и у дрогнстовъ．
 С．－सетербург青．При Ново－На．
 елал у．a．（ ${ }^{2}$ ²．（1854－2）
Цъна за бутыаку ．．．．． 40 к． повубут．．．．．． 25 ．
Имъется тақже в＇s большихз ресто－ ранахъ и кодовіадьныхъ магазннатъ．



GLÓWNI REPREZENTANCI FABRYKI 1．K．STARLET \＆C－0

W COVENTRY
（56）

w Warszawie，Bielańska № 5.

> A．URBANOWICZ， krawieo męzki，w Petersburgu， kan．Jekaterymenski，47，przy mosecie Kamiennym，przyjm．obstal．na ubra－ nia cywilnei wojsk．；ceny nizkie．（1516）

AKUSZERKA．（Pokoje oddzielne）．Przyj－ muje panie na slabość，czas dłuzszy， bez legitymacji，umieszczenie dziecka． Chłodna 21，Warszawa．（179－12－5）


NADCZYCIEL TANCOW DAWIMHOF，uczeń M． Petipa．Przyjecie codziefi． Mieszezañska 21 ，bel－ettage．

## „EXSICCATOR＂．

Istnieje jeden tylko zatwierdzony przez rzady i Rosje．Wiszozy grzybek drzewny 1 osusza wilgoc etc．Broszurka bezplataie．Uwak̇ać na marke fabryczua i herb patistwa proy rachunk 1 insczynin．Po－ trzebni agenel．Dosta6 mozna tylko：Marszalkowska 117．Adres：
lak，RITTER，Warszawa．
（ $80-49$ ）
przy ul．Michajłowskiej № 2 w Petersburgu，
wydaje codziennie obiady，przyrzadzone z najbwietsszej prowizji 1 na naj－ lepszem masle．Obiady z 4 potraw 50 k ．Sniadania f kolacje sal la cartes， a takze：Flaki i Kolduny litewskie i rozmaite potrawy polskie．Ka－ wa，Herbata，Czekolada，pączki，faworki i clasta w wielkim wybo－ rze．Przyjmuja sie zamówienia na obiady I kolacje，lody，kremy，pi－ ramidy it．p．Wielki wybór plism；usluga polska．
（1796）

## NOWE KSIAŻKI

## minimuinimian WY\&ACZNI REPREZENTANCI

 Grabie konne oryginalne "Tiger" z fabryki I. W. STODDARDA - Dayton. Lokomobile i mlocarnie parowe ,,Rustona Proctor" \& Comp. - Lincoln. Mocarnie sztyftowe stale i przewoźne ulepszoneClaytona \& Shuttlewortha" - Wieden. Wialnie oryg. „Bakera i Claytona", Tryeury oryg. "Mayera w Kalk" Siewniki rzutowe oryginalne H. F. Eckerta i patentowane Beermana.

Mrynki Tryumf systemu Roebera. Sieczkarnie oryginalne Bentalla.
Srótowniki, Gniotowniki do zboża.
Centryfugi reczne z fabryki „Drösse \& Ludloff",
znanej prostoty, konstrukeji i dobroci, oraz wszelkie inne maszyny i narzędzia rolnicze. Cenniki i ratalogi wysjłamy na zgdanie.

## 200.abenomenoene

NAJWYŻEJ zatwierdzone Moskiewskie Towarz. Che miczno-Farbiarskich Zakładów

## I. S. OSSOMIECEIDGO

 w. Moskwie.Farby suche, farby olejne, pokost, lakiery olejne I wszystkie materjaly malarskie dla robút karetowych, malarstwa pokojowego, litografij, fabryk obić it. d. Jako nowe ndoskonalenie wyrobów naszych zakladów specjalnie, poleca się
Phasti I Fant medilimanie
dla wszelkich robót malarskich, wymagajacych trwatego, ozdobnego malowania, bez ezestej reparacji malarskiej.
Kantor główny i sklad w Moskwie, Wielka Gruzitiska ul., dom Ossowieckiego, dokạd nalezy się zwracac z ządaniami i obstalunkami. Cenniki, podrẹczniki, objasnienia i wszelkie informacje, dotycza. ce malarstwa, przesyła się na zagdanie.
(1814 9-8)

## DOM HANDLOWY

A. DANILEWSKI \& $C^{\circ}$

## W KI.TOWIE;

ma zaszezyt podać do wiadomosel publicznej, iz niezalezznie od operacyj pienięznych, otworzyl przy swoim Kantorze wydxial lcomissowy, ktôry bedzie przyjmowal niastepujace zlecenia:

1) Kupno i sprzedaz nieruchomose! miejakich i ziemskieh.
2) Lokacje kapitalów na tychże nieruchomosciach.
3) Wyrabianie poiyczek w bankach ziemskich, oraz kredytow na sola weksle.
4) Zbyt i zakup zboża, nasion, chmielu, spirytusu I wszelkich wogóle produktów roinych.
5) Zbyt i zakup towarów i wyrobôw fabrycznych.
6) Posrednictwo w kupnie lasów i materjalów drzewnych.
7) Zakup i dostawę narzędzi rolniczych, maszyn, aparatów ealych i ezȩ́celowo, do gorzelni, cnkrowni, browarów 1 innych fabryk.
8) Oraz i innyeh ezynnosci, wehodz. wzakres kotnisowy 1 ekspedyeyjny. Przy wydziale komisowym bedzie arzadzona nieustajaca wystawa próbek towarów, wyrobów fabry cznyelł I nasion. Przedmioty przysylane w komix, bed umieszezane we wlasnych skladach domu handlowego A. Danilewski \& $C^{\circ}$

Listy adresowac: Wydziat kómisowy domu handlowego
A. Danilewaki et $C^{\infty} w$ Kijowie.
(201-3-8)

## do nabycia w ksiegarni polskiej <br> p. T. BR. RYMOWICZ przy ul. Kazańskiej No. 26.

A. M. L. Obrazki z zycla. (Dziwactwo lasu. Marzenle i rzeczywistose. Sxtuks exy milose? Miodostośc, Sztaks exy mifose?
wa sielanks etc.), rs. 1 k. 60. BARANIECKI M. Podreeznik algebry dla uczniów klas wyiszych gimnazjów w Galieji, rs, 2 k. 25.
BOAS J., dr. Podrẹcznik zoologji dla uczacych się i nauezajacych. Z 37 uczacych siȩ i nauczaj, $\mathbf{r s}$. 5 .
rysunkami w tekscie, rs. niać zycie i zdrowie dziecl, rs. 1. COLOMA L. 0. Kurrita, pow., rs, 1 k. 50 .

CZERMAK WIKTOR. Z czasów Ja-na-Kazimierza. Studja historyezne, rs, $2 \mathrm{k}, 60$.
DABROWSKI I. Smierć, studjum, rs. 1 k .20.
DEMENY J. Zasady wychowania fizycznego w Szweeji, k. 40.
DESBEAUX E. Tajemnice wiedzy w dziedzinie fizyki ( 380 rychil w tekscie), rs. 3 k .50.
DORNBLOTH 0 ., dr. Hygiena pracy umyslowej, k. 60.
FINKEL L., dr. Bibljografja historit polskiej. Cześc pierwsza, rs. 6. GAWALEWICZ M. Cma, powieś, rs. 1 k .20 .

- Drugie pokolenie, powiesé, 2 wyd., rs. 1 k. 60.
- Mgla, powiesc, rs. 1 k. 20.

GIDE. Zasady ekonomjl spolecznej, rs. 3 k. 50 .
GLIŃSKI H. Pogadanka o teatrze 1 teatr polski w Petersburgu w roku 1892-1893, k. 70.
GLIŃSKI KAZ. Poezje, rs, 2.
GÓRSKI K. Historja piechoty polskiej, rs. 2 k. 35.
JANKOWSKI E. Sad i ogród owocowy. Wydanie trzeeie, powiększo-
ne, z 12 tabl. fotogr. 1 liczm. drzew. w teksele, rs. 4 k .40. JEट́ T.T. Ze wspomnieŕ odeskich, k.50. JUNOSZA KLEMENS. Pajaki, Powlesc, rs. 1 k. 20.
KAJSIEWICZ H. ks, Rozmyslania o męce Chrystusa Pana. Wydanie czwarte, rs. 1.
KONOPNICKA M. Na drodze, nowele I obrazki, rs, 1 k. 50.
KORZENIOWSKA J. Nad sily, powiesc, r8. 1.
KRZYWICKI L. Ludy, zarys antro. pologji etnicznej, rs, 8 k .50 .
LISTY DO NARZECZONEGO. Pamiętnik panny na wydanin. Z dziennika panny Klary przepisal H. Glinski, rs. 1 k. 20.
LUCAS E., dr. Warzywnietwo, za wierajace dokladny wyklad teore-tyezno-praktyezny uprawy ogrodowej i rolnej roslin warzywnych. Ze 115 ryc. Wyd. 2, rs. 1 k. 35 . MARCISZEWSKA M. Kucharka szlachecka, zawierajaca około 3,000 checka, zawierajaca okoto przepisow. Wydanie czwarte, rs, I przepisow. Wydan.
k. 80, kart. r8. Pies, jego gatunki,
REWIENSKI 8. rasy, wyehów, utrzymanie, uzytki, ukladanie, choroby i ich leczenie, r8. 1 k .20.
RODZIEWICZ MARJA. Anims VIlis, powiese, rs. 1 k. 20.
ROGOSZ J. Zerwane struny, powiese, rs. 1 k .50.
SAMSON JULJA. Wychowaniedziewczat w rodzinie, rs. 1.
SCHREBER M., dr. Gimnastyka lecznicza pokojowa, k. 60.
SZRENIAWA ROMAN. Wspomnienia z podrózy do Australji, rs. I. YBRANOWSKI A. Dawne drieje. Wspomnienia z lat ubieglyeh, rs. 1 k. 20 .

## DOM HANDLOWY



## W W ARSZA WIE,

otworzyl w domu wlasnym przy ul. Senatorskiej Je 33 (Plac Resursy Kupieckiej) specjalny skład dla WYLĄCZNEJ KOMISOWEJ SPRZEDAŻY WIN


WII FRIIIY RS. Z. A. DלORDZADER \& Co W EACEBPI oraz wszelkich gatunkôw zagranicznych i krajowych win, koniaków i rumów, jak równiez̀ wszystkich gatunków likierów zagranicznych.

> Cenniki wysyla się na żq̧danie.

Przy korzyataniu z ogłoszen, upraszamy powolywać się na pismo nasze.

## ОББЯВЛЕНIE.

 въ 1827 мъ году, сммъ наввщаетъ, षто, за отказомъ Вровисдава Өадетвича Стодинезаго оть должноети агента, на мвето его назначенъ Прь вденіемз агентомз Общества въ г. Каменецъ-Пододьскв и Пододвевод губервів, аа пскаюченіемъ городовъ Валты, Виннады и Могидева, Теодо. сі告 Фабіановичъ Валявскій. А потому желающіе отдать на етрагъ 06

 обращатьеп къ Г-ву Т. Ф. Валлвсному, пивющему житевьство въ г. Каменецз-Пододьенв, въ домв Ф. О. Коревицкаго.

## JOZEFINA HICHALSKA, <br> SKEAD SPECJALNY

## PERFUMERJI I KOSMETYKÓW

 $z$ najlepszyeh krajowyen I zagranicznych fabryk. (1454) Kijow, róg Kreszezatika i Kadetskiej uliey, dom Schoedel'a. Zamúw, osob, I nadsyl. z prowin. wykopyw. się niezwI. iekspedjnja pierwsay pocztą, Ceny tansze niz̀ gdzieindziej. Cenniki bezplat. na zapotrzebowanie.
## KOMUNIKAT

ministra skarbu o przebiegu rusko-niemieckich układow handlowych.

Wobec ogloszenia w Niemczech memorandum, zlozonego przez kanclerza cesarstwa radzie związkowej, w przedmiocie rusko-niemieckich układów handlowych, minister skarbu poczytuje sobie za obowiązek zaznajomić ze swej strony spoleczność ruską z okolieznościami rozpoczęcia i przebiegu tych ukladów.
Spotegowanemu w ostatniem dziesiecioleciu na Zachodzie dązeniu do obrony rolniczego przemyslu narodowego za pomoca wysokich cel, towarzyszylo utrudnienie naszego wywozu, skladającego siẹ glównie z produktów tegoz przemyshu. Na okoliczność tẹ nie mógl nie zwrócić uwagi rząd ruski, który zastanawial siẹ nad tem, czyby nie można osiągnąć osłabienia tak niekorzystnego dla nas kierunku zagranicznej polityki celnej, za pośrednictwem ugód handlowych.

Na pierwszem miejscu postawione zostaly handlowe stosunki nasze z Niemcami, juz̀ ze wzglẹdu na ich obszerność, juz̀ ze względu na to, ze cla zbozowe doprowadzone tam zostaly do poziomu nieslychanie wysokiego, dochodząc do 100 a nawet więcej procentów ceny zboza ruskiego w miejscach jego produkeji i paralizując import tego produktu najpierwszej potrzeby.
Początek wymiany myśli w tym przedmiocie z Niemcami, mial miejsce w roku 1891, kiedy u nas przedsięwzięto przejrzenie ogolne taryfy celnej.

Podowezas w Niemezech nie istnialy jeszcze cla dyferencjalne od produktów rolniczych; Rosja zaś niezmiennie trzymala sie systemu jedynej taryfy, obciazajacej jednakowemi clami jednorodne produkty zagraniczne, niezalez̀nie od kraju ich pochodzenia.
Nie chcąc odsteppować od tej zasady i jednocześnie uznając, ze dla osiągnięcia ułatwień co do wywozu glownych towarów ruskich, należaloby poczynić pewne ulatwienia co do importowania towarów zagranicznych do Rosji, rząd nasz postanowil przygotować do tego grunt przy samem wydaniu nowej taryfy, w jakiej w tym celu znizone zostaly liczne cla, utrzymania których nie wywolywaly istotne potrzeby produkcyj ruskich, a w liezbie innych od najbardziej obchodzacych Niemcy dwóch grup towarów: metalicznej i chemicznej. Najdotykalniej przekonaja o tem ponizsze przykłady:

WYMIENIENIE TOWARÓW.
C 1 A.
Przed Po 1 lipea 1 lipen 1891 ₹. 1891 г. Kop.zlot. od pad.


| 300 | 250 |
| ---: | ---: |
| 372 | 310 |
| 186 | 170 |
| 54 | 45 |
| 12 | 10 |
| 54 | 50 |
| 570 | 480 |
| 1900 | 1600 |
| 84 | 75 |
| 114 | 100 |
| $(360$ | $\{300$ |
| 720 | 1600 |
| 330 | 390 |
| 660 | 600 |
| 78 | 65 |
| 1900 | 1600 |
| 168 | 140 |
| 168 | 140 |
| 84 | 70 |


| Lokomoblle do ukytkow roln!czych. | 168 | 140 |
| :---: | :---: | :---: |
| Kwas slarezany |  | 29 |
| Kwas azotowy i soln |  | 44 |
| Produkty chemiczne specjalnie nilew ymienione | 288 | 10 |
| Ekstrakty farblarskle | $\{300$ | 1250 |
| Farby anilinowe | 1600 1800 | 1500 1700 |

Tym sposobem Rosja, rozpoczynając uklady co do ugód handlowych, juz̀ zawezasu wprowadzila w swej nowej taryfie celnej z r. 1891 pewne zmiany, w celu usuniecia zbytecznezo krepowania importu zagranicznego. Wobec tego zdawaloby sié, ze wzamian za poczynienie ułatwień na rzecz wywozu ruskiego, dostatecznem będzie zagwarantować państwom zagranicznym stalość i trwalośćnowej taryfy.

W tym wlaśnie duchu miala miejsce pierwsza nasza propozycja zrobiona Niem com, w poczatku listopada 1891 roku. Prosiliśmy'o pewne znizenie cel od produktów zbozowych, drzewa, zwierząt, o zniesienie wzbronienia importowania z Rosji bydla zywego i o zagwarantowanie niezmieniania taryfy niemieckiej od niektórych innych produktów gospodarstwa wiejskiego (lnu, konopi, ziarna oleistego i t. p.). Wzamian za to zobowiązywaliśmy sié nie podnosić $w$ ciagu określonego perjodu cel taryfá r. 1891 objetych, od pewnych przedmiotów importu niemieckiego, jakieby nam byly wskazane przez Niemcy, jako najwięcej je obchodzące. Zobowiązania tego nie nogliśmy nie uwazać za ustępstwo najwiẹkszego znaczenia, wobec cyrkulowania w Rosji pieniędzy papierowych, któremu towarzysza wahania siẹ kursu wekslowego, gdyz podniesienie cel stanowi u nas, w razie znacznego polepszenia sie kursu (jak to bylo np. w r. 1890), środek konieczny, do którego nciekać się musimy bynajmniej nie w mysli spotegowania protekcji, ale jedynie dla utrzymania takowej, choćby w przyblizeniu w tej wysokości, jaka uznawaną byla za potrzebna w chwili ustanowienia cel. Z tego punktu zapatrywania sie, znaczenie zaproponowanego przez nas ustepstwa, dostatecznie bylo jawnem przy uwzględnieniu, ze cla taryfą 1891 r. określone, zespolone byly po swiẹkszej czéści z kursem 150 ko piejek kred. za 100 kop. w zlocie; gdy tymezasem doświadezenie lat ostatnich dowodzi, ze przy pomyślnych warunkach (a do takich niewatpliwie zaliczyé nalezy utrwalenie zblizenia ekonomicznego z państwami sąsiedniemi) kurs moze dochodzić do znacznie wyzszego poziomu. Odpowiedź Niemiec na nasza propozycje nastapita w końcu lutego 1892 roku, obok czego w przeciagu czasu miedzy otrzymaniem przez nie naszej noty z nadeslaniem nam memorandum z odpowiedzia, Niemcy zawarly traktaty handlowe z Austro-Wegrami, Wlochami, Szwajcarja i Belgja, wprowadzily u siebie cla dyferencjalne od zboza, towarów drzewnych i innych obchodzących nas przedmiotów, tem samem postawiwszy nasz import do Niemiec $\mathbf{z}$ dniem 1 lutego 1892 rokn, w bezporównania gorszych warunkach, jakie istnialy przy rozpoczeciu układów, i w daleko mniej korzystnem polozeniu w porównaniu z importem towarów jednorodnych z innych krajów. Dośé powiedzié, ze od 1 lutego 1892 r. zboze ruskie musialo oplacać clo o $43 \%$ wyzsze, niz zboze innych krajów (pszenica i zyto o przeszlo $71 / 2$ kop. w zlocie od puda, owies o przeszlo 6 kop. w zlocie od puda), drzewo o $33^{\%} \%$ wyzsze clo, konte- $100 \%$ wyzsze, jaja-0 $50 \%$ wyz.
sze it. p.

Obok tego, jak sie okazalo, podniesiona taryfa legla calem swem brzemieniem na import ruski, gdyz jednoczesnie ze znizeniem cel od zboza na rzecz Anstro-We. gier, Niemcy rozciagnely to znizenie, W moc poprzednio zawartych traktatów, bezinteresownie na wszystkie prawie kraje wspolzawodniczące z Rosja, a miẹdzy innemi na Stany Zjednoczone Ameryki pólnocnej, na państwa Ameryki poludniowej, na kolonje angielskie; w Europie zaś na Serbje, Turcje (z Egiptem), Bulgarje, tak, ze opróez nas jedna tylko Rumunja wowczas nie korzystala z cel znizonych.
We wspomnianej swej odpowiedzi, nadeslanej w koncu lutego roku zeszlego,
Niemcy, oznajmiajac o niemozności kontentowania sie ustepstwami, ozności kontentowania siẹ ustepstwami, przez nas
proponowanemi, oswiadczyly, ze wzamian poządanych przez Rosje ulatwień co do importa do Niemiec, oneby ze swej strony pragnęly osiagnać: 1) ulatwienie w hancel pogranicznym, 2) zniesienie róznicy cel na granicach lądowej i morskiej, i
3) znaczne znizenie cel w naszej taryfie ) znaczne znizenie cel w naszej taryfie określonych, glównie od nastepujacych robach, od wyrobów metalowych, instrnrobach, od wyrobów metalowych, instru-
mentów, maszyn, ekwipaźow, statkow, produktów chemicznych, substancyj farbiarskich, soli, materjalow przedzalnych, wyrobów z przędzy, chmieln, owoców, roślin, cukru, wegla, koksu, szkła i wyrobów szklanych, bawelny, wyrobów papierowych; razem od 171 artykułow naszej taryfy z ogólnej ich liczby 212, od których towary przywozone oplacają clo. Wysokość pozadanego znizenia cel od wspomnianych towarów nie byla określoną, omówiono wszakze, ze bylaby mowa o przejrzeniu poprzednio obowiązujacych u nas taryf, od czasu ( 1880 r.) kiedy sié zu towarów nacze zmniejszanie siẹ wywozu towarów niemieckich do Rosji.
Na tak niewyraźne dezyderaty nie mogla nastąpić z naszej strony jakakolwiek stanoweza odpowiedź, ograniczyliśmy się wiẹe na doniesienin raadowi niemieckiemu , w czerwcu 1892 r., ogólnie, ze moglihyśmy wejść w szczególowe roztrząśnięcie nadeslanej nam kontr-propozycji, po otrzymaniu ściślej sformulowanych wskazówek, co do pozadanych przez Niemcy ustepstw, a mianowicie: konkretnego wykazu towarów, od których znizenie cel jest pożądanem, ulozonego w zastosowaniu sie do klasyfikacji obowiązującej u nas taryfy celnej, oraz oznaczenia przy towarze poszezególowym wysokości poządanego znizenia cla. W zwiazku z powyżzem, prosiliśmy 0 nadeslanie nam wspomnianego wykazu, jak równiez̀ o wskazanie, jakich Niemcy zycza sobie ulatwień co do wymiany pogranicznej.
Zarazem zwrócona byla uwaga rządu niemieckiego, ze przy wyjaśnieniu kwestji ulatwień taryfowych dla importu niemieckiego, byloby niesłusznem braé za punkt wyjścia poprzednie nasze taryfy, które zawieraly $w$ sobie zasady liberalnej taryfy z r. 1868. Dla przemyslu ruskiego, w calości jego sil produkeyjnych, znaczenie rzeczywiste ma tylko nowa taryfa celna z r. 1891, zasadą której jest udzielenie nalezytej, o ile moz̀ności równomiernej protekcji wszystkim galeziom tego przemysłu i której normy byly jak najskrupulatniej skombinowane z wspólczesnemi warunkami rozlicznych produkcyj u nas i zagranica. Dlatego tez sama ta tylko taryfa moglaby być przyjętą za punkt wyjścia przy wyjaśnieniu kwestji, jakie moglyby być zrobione przez nas ustepstwa taryfowe co do importu z państw zagranicznych, na zasadach wzajemności

## podobnié, jak mysmy poraszali tylko kwestje pewnego znizenia istniejacych

 w Niemczech cel od zboza, a nie powrocenia do warunków celnych ósmego dziesieciolecia, kiedy zboze importowanem bylo do Niemiec bez cla. Wreszcie, z powodu powolania sie przez Niemcy na niekurzystnoséc dla nich bilansu, dotyczacego wymiany towarow $z$ Rosja, zanwazylismy, ze najznaczaniejsza cześc naszego eksportn do Niemiec ( $97 \%$ ) stanowiapo pierwze: towary zbozowe, po pierwsze: Cowary zbozowe, idace na
zaspokojenie najpierwszch potrzeb tamtejszej ludnosci, a powtóre: produkty snrowe i nawpol przetworzone, wspofdzialajace rozwojowi przemystu niemieckiego, ue dostarczajace bogaty materjal ich
handlowym przypada nieznaczna czeséc, zaledwie $3 \%$ wywozu stanowiaca. Tymezasem w calej sumie importu niemieckiego do nas wyroby stanowia $33^{\circ} \%$, materjaty zaśs surowe i nawpot przetworzone wynoszą zaledwie $67 \%$. Obok tego, $\mathbf{z}$ tej ilości znacz ñz cześé przesylana jest tylko przez Niemcy, które korzystaja $\mathbf{z}$ korzysci posrednictwa.
Po wreczeniu przez nas rzadowi niemieckiemu wyjaşnionej, drugiej $z$ kolei noty, niekorzystnej dla naszego importn do Niemiec, wplyw ich dyferencjalinych cel zbozowych spotegowal sie jeszcze tem, ze Niemey uznaly za mozebne znizyé na rzecz Rumunji cla od zboza, czasowo do zawarcia traktatu handlowego, co do którego prowadzone byly aklady, kontentujac sie wzamian za to zobowiazaniem sie Ramunji do niepodnoszenia cel swej ogoblnej taryfy autonomiczzej, która od r. 1891 zastapila poprzednia znizona taryfe konwencyjna, t. j. takiem samem zobowiazaniem sie, jakiesmy proponowali przy rozpoczynaniu ukkadow.
W sierpniu 1892 roku nadeszla druga nota rzău niemieckiego, ktôra oznajmiala, te do ulozenia wspomnianego przez nas w nocie czerwcowej wykazu przystapiono, ale, ze dalsze uklady moglyby doprowadzić do pomyślhego rezultatu tylko w tym razie, jesliby rzad ruski ze swej strony oznajmil gotowosé poczynienia na rzecz importu niemieckiego od zachodniej granicy ladowej takichze ulatwien, $z$ jakich obecnie korzysta tenze import w portach morza Baltyckiego, t. j. jessi znizy clo od lanego zelaza, wegla, koksn i bawelny od granicy ladowej. Oprócz tego, ma sie rozumieć, handel niemiecki $i$ regluga niemiecka korzystalyby w Cesarstwie i w Finlandji z przywilejow, jakie sluza lub sluzyé beda handlowi zegludze kazdego innego państwa.
Rozpoznanie nowych oznajmień rzadu niemieckiego doznalo pewnej zwloki wskutek przeciaglej choroby rz. r. t. Wyszniegradzkiego, $i$ do sprawy przystapiono dopiero z zamianowaniem dnía 30 sierpnia nowego ministra skarbu.
Rozwazajac polozenie naszych ukladow z Niemcami w zwiazku $z$ nowym kierunkiem polityki celnej pa Zachodzie, ktôrego charakterystyke stanowil rozwój systemu taryf dyferencjalnych, minister skarbu nie mógi nie dojsc do wniosku, ze przy utrzymaniu jednej równej dla wszystkich taryfy celnej, trudno liezyé na to, aby painstwa zagraniczne na rzecz nasza nietylko wprost znizzly cla od glowniejszych przedmiotow naszego wywozu, ale nawet zuizyly je do wysokosci cel, przyslugujacych juz innym krajom; gdyz w rzeczywistosci $z$ naszej taryfy ogolnej zarowno mogly korzystac państwa, ktöre najbardziej nam upraystepnily warunki importa, jak i panstwa, które
postawily nas w polozenin nierownonprawnionem $z$ innemi krajami.
$Z$
tego powodn min
Z tego powodu minister skarbu powzial mysl wprowadzenia i $\begin{aligned} & \text { w } \\ & \text { tary } \\ & \text { Ryji systemu }\end{aligned}$ taryfy podwdinej, jednej z wyzzzemi cla-
mi, dla krajow
nie nazielajacych nam praw narodu najbardziej faworyzowanepraw narodu
go, a dugiej
$z$ krajow, nam te prawa udzielajıcych. Jako taryfe minimalna, postanowiono prayjá taryfe obowiazująca, ze znizeniami konwencyjnemi, jakie w granicach roztropnosci okazaloby sie mozebnem robic w zamian za odpowiednie ulatwienia dla naszego wywozu. Maksymalna zaś taryfa wytworzyé sie powinna przez procentowe doliczki do taryfy normalnej, obrachowane odpowiednio do dyferencjalnych taryf zagranicznych, co do glownych naszych towarów wywozowych.
Po uzaaniu itym sposobem koniecznosci wyrzeczenia się zasady jedynej taryfy, nie bylo juz przeszkody zasadniczej do robienia pewnych ustepstw konwencyjnych na rzecz Niemiec, i rzad nasz, pragnac $w$ miare moznosci wspoldzziatac ziszczeniu zblizenia siẹ handlowego z państwem sasiedniem, odpowiedzial w paź dzierniku 1892 roku rzadowi niemieckiemu, ze w razie uwzglednienia naszych zadań, zgadza sie na znizenie cel od wszystkich produktow (wegla, koksu, bawehny), oprócz lanego zelaza, od ktorych pobieranem jest clo wyzsze od zachodniej granicy ladowej, niz od wybrze2a baltyckiego-do wysokosci tych ostatnich. Ustepstwo to, znizajac oclenie niemieckiego wegla i koksu $0.50 \%$, stanowilo stracenie cla w sumie przeszło 700 tysiecy marek i dotyczylo importa $z$ Niemiec na sume przeszlo 12 miljonów marek. Uwiadomil zarazem rzad nasz Niemcy, ze jesli prawa narodu najbardziej faworyzowanego udziela handlowi raskiemu i zegludze kompletnie, i bezwarunkowo 2 wlaczeniem Finlandji, to podobnez prawa udzielonemiby byly w równej mierze Niemcom w granicach Cesarstwa i Wielkiego Ksieztwa finlandzkiego; labo zauwazyé nalezy, ze wobec znacznego ydziału flagi niemieckiej w przewozach pomiedzy portami ruskiemi a zagranicznemi, oraz zgola nic nieznaczacego udziału naszych statków w zegludze zagranicznej, 'wszelkie prerogatywy wzajemnego zamierzonego porozumienia co do zeglagi, bylyby po stronie Niemiec. Wreszcie, w tejze odpowiedzi, t. j. w miesiącu paìdziernikn 1892 roku, uwazalismy za obowiazek uprzedzić Niemcy o zamierzonem wprowadzenin a nas systemu taryf podwójych, wspomniawszy, ze bylaby wówczas mozność, w razie ngodzenia sie $z$ Niemcami, opartego na prawach narodu najbardziej faworyzowanego, postawienia ich importu do nas, bez wzgledu na specjalne nawzajem umówione ustepstwa, w korzystniejszych warunkach w porównaniu z importem $z$ krajow, na które rozciagnieta bylaby taryfa podniesiona. Tym sposobem Niemcy jeszcze jesienia roku zeszlego byly uprzedzone o zamiarze naszym wprowadzenia podwojnej taryfy celnej.
Na to rzad niemiecki odpowiedzial w miesiacu gradniu, ze sie zajmie rozpoznaniem nowych naszych propozycyj wszakze wyraza przekonanie, ze przed nkonczeniem ukladow istniejacy system celny, przy ktôrym uklady zostaly rozpoczete, nie ulegnie zmianie.
Chociar Niemcy ze swej strony nie uznaly za mozebne trzymá́ siẹ podobnego sposoba postepowania wzgledem Rosji, postawiwszy, jak to wyzej powiedziano,
podezas samych ukladow-od d. 1 lutego pocen r. nasz import do nich w bezporownania ciezszzych warunkach, niz znajdowal sie on przy rozpoczecin ukladow w potozeniu praytem nierównouprawnionem $z$ innemi krajami co do importa, gdy tymczasem Rosja nie przestawata, jak wprzod, przepuszczac towary niemieckie narowni z towarami wszysticich innych panstw, niemniej jednak rzad ruski i na ten raz przychylit sie do nowego zadania Niemiec i wyrazil w tymze miesigen grudniu zgodzenie sie na odlozenie wprowadzenia taryfy podwójnej do ukonczenia ukladów, pod tym jednak warunkiem, zeoczekiwany przez nas od czerwea r. 1892 wykaz zadañ niemieckich dostarczonym bedzie na d. 1 latego 1893 r, a same uktady ukonczone byly na d. 1 kwietnia Termin ten, dajac czas w zupethosci wystarezajacy do doprowadzenia do koinca sprawy, juz wiecee jak rok rozwazanej, usprawiediwionym byl jeszcze i tym mo: tywem, ze do tej wlaśsie daty prolongowane byly podowezas pełnomocnictwa niemieckiej rady zwiazkowej, co do rozciagniecia taryfy konwencyynej na państwa, nie korzystajace. w Niemezech z praw najbardziej faworyzowanycli, z czego rzad niemiecki skorzystal na rzecz Rumanji i Hiszpanji.
W odpowiedzi na oznajmienie nakzze co do wprowadzenia taryfy podwójejej, rzad niemiecki zawiadomil za pośredhictwem naszego ambasadora w Berlinie, w końcu gradnia roku zeszlego, ze przyjmuje pod warunkiem wzajemności propozycje nasze utrzymania status quo w systemach tarytowych do dnia 1 kwietnia n. st., jak rowniez przyjmuje te ostataia date, jako terninin ostateczny dla naszych ugod handlowych.

Wykaz szczegolowy pozadanych przez Niemcy ustepstw $\mathbf{z}$ ruskiej strony otrrymano w Petersburgu w kócu naszego latego roku biezacego. Wyrazajac gotowosic udzielenia nam prerogatyw swej ta. ryfy konwencyjnej, jak niemniej prawa narodu najbardziej faworyzowanego, Niemcy wzamian $z a$ to oznajmily zadanie otrzymania $z$ naszej strony, oprócz zabezpieczenia podobnych praw i zrownania cel na granicach ladowej i morskiej, oraz zapewnienia niezmieniania niektorych norm taryfy ruskiej (majacych bye wymienionemi przy nastepnych układach): 1) znizenie cel od 77 artykulow i podartykulow ruskiej taryfy, przyczem proszono o znizenie co do wielu artykulowo 40, 60, 80, a nawet wiecej procentow; 2) znizenie niektorych norm taryfy finlandzkiej; i 3) ułatwienie formalności celnych, z otworzeniem nowych pogranicznych instytucyj celnych i rozzzerzeniem praw niektorych juz̀ istniejecych Przy rozpoznawaniu tych zadan, rzad ruski napotkal trudnosci, przedewsysst. kiem pod wzgledem znizenia taryfy fin:landzkiej, gdyz taryfa ta, z rozkazi Naj wyzzzego, uległa stopniowemn podnosteniu dla zrôwnania $z$ taryfac ruska. Do zo. dosénczynienia temu zadaniu rzadu nie. mieckiego, wprzód przezeń nie oznajmiarnemn, tem mniej widziano zasady z punktin widzenia wzajemności w ustepstwach, ze z jednej strony konwencyjne znizenia taryfy niemieckiej malo obchodzily wywóz finlandzki, a z drugiej do taryfy finlandzkiej, nader umiarkowanej i majacej normy kilkakroć mniejzze od norm ruskiej taryfy, nie mogla mieć zastosowania glowna podstawa, ktora pobudzala Niemcy do domagania sie znizenia taryfy ruskiej, a mianowicie wysokoséc cel
Co sie tyczy znizeí w naszej taryie,
to uwzglednienie ich, w kompletnym, oznajmionym przez Niemcy rozmiarze, wydawalo sie niemozebnem, gdyz co do wiekszosci artykulow przez nie wymienionych, zadanem bylo powrócenie naszej taryfy do norm z r. 1868, obrachowanych na zloto wr. 1877, a tylko co do niektorych przedmiotow z grupy metalow i wyrobow metalowych, przystawano na późniejsze normy, wszakze w wysokosci, jaka istniala przed przedsiewzietemi w latach 1884-1888 srodkami celnemi, daazacemi do poparcia ojczystego przemyslu metalurgicznego. Uwzglednienie calkowite zadań niemieckich w tej mierze nie odpowiadato tez zasadzie sprawiedliwej wzajemności w ustepstwach, albowiem zudzieleniem Niemcom eo do obchodzacych jej import do nas towarôw, warunkow celnych, jakie istnialy u nas.w osmem dziesiecioleciu, Niemcom wypadałoby nawzajem powrócić, co do glównego przedmiotu naszego do nich wywozu, t. j. zboza-do przepuszczenia go bez cla, jak to miato miejsce przed r. 1879. W samej zaś rzeczy konwencyjne ustepstwa Niemiec, dotyczace produktów zbozowych, do jakich to ustepstw co do tych produktów jedyniésmy pretendowali, znizaly cla ogolnej ich taryfy nietylko nie do poziomu pierwotnego ich wprowadzenia w r. 1879, ale nawet nie do znacznie podniesionej ich wysokości w roku 1885. Pómimo to jednak rzad ruski uznal za mozebne oznajmić zgodzenie sie na wprowadzenie znizenia od 56 artykntow i podartykulow taryfy na sume importu z Niemiec przeszlo 30 miljonów rubli. Obok tego, nie mógl on nie mieć na uwadze, ze ostateczne okreslenie kazdej pojedyíczej normy konwencyjnej mogłoby nastapić dopiero na konferenciji, w drodze osobistej wymiany mysil i danych pomiedzy delegatami obudwóch stron umawiajacych sie, dlatego tez ograniczyl sie w odpowiedzi piśmiennej na okresleniu rozmiaru tych znizeń, ze tak powiemy, stanowić majacego punkt wyjscia, zaproponowawszy, izby dalsze w tym przedmiocie układy kontynuowane byly na konferencji.
Wreszcie, co do trzeciego działu oznajmionych przez Niemey w 30 punktach 2 a dań, dotyczacych ulepszenia i ulatwienia stosunków pogranicznych, rząd ruski uznal za mozebne zgodzić sie na uwzglednienie tych zadań w 28 punktach, obok czego polecir $\begin{aligned} & \text { wwadze rzadu niemieckiego }\end{aligned}$ swoje té zadania co do uprzysteqnienia niemieckich przepisów celnych, postawiwszy na pierwszym planie zniesienie wzbronienia importu naszego bydla zywego i produktów zwierzecych, z okresleniem, po wzajemnem porozumieniu sie, warunkow ich przepuszczania.
Wspomniana nota nasza wreczona zostala w poczatku kwietnia rzadowi niemieckiemu, ktorry odpowiedzial na nia W polowie czerwea, oznajmiajac, ze on:

1) stanowczo odrzuca oznajmione przez nas zadanie zniesienia wzbronienia importu byda i produktów zwierzecych i olreślenie, po porozumieniu z nami, warunkow tego importu z Rosji;
2) obstaje przy swoich zadaniach, dotyczacych taryfy finlandzkiej, i
3) nie kontentuje sie ustepstwami taryfowemi, na jakie juz wyrazilismy zgo-
dzenie sie. dzenie sie.
Obok tego jednak wyrazil rzad niemiecki gotowosé, przy wyrazil rzad niedach, po caessi, zmniejzzyé, po czeseci
zrzec sie calkiem when zrzec sie catkiem w pewnym pograniezonym zakresie niektorych zadain, z liczby
nmieszezonych w wykazie niemiection amieszczonych w wykazie niemieckim.

Rzad ruski natychmiast $w$ polowie
czerwca odpowiedzial na note rzadu niemieckiego, oznajmiajac:

1) $2 e$ ze wzgledu na predzze osiagniecie ugody handlowej $z$ Niemcami, uznaje za mozebne nie obstawać przy jednem z wazniejzzych swoich 2adañ, dotyczacem zawarcia z Niemcami konwencji weterynaryjnej;
2) ze nie odrzuca moznosci poczynienia dalszych nstepstw w elach taryfy ruskiej, liczac na gotowosé Niemiec umiarkowania ze swej strony zadań pierwotnie oznajmionych; przyczem stanoweze w tym przedmiocie konkluzje $z$ tej $i$ innej strony, mogtyby nastapic na konferencji, i
3) ze zjednoczenie taryfy finlandzkiej z ruska, stanowiac sprawe polityki wewnetrznej, nie moze być stawianem w zalezności od ugod miedzynarodowych, ale ze rzad niemiecki pewnym byé moze, iz zespolone 'z tem zjednoczeniem podniesienie taryty finlandzkiej, potrochu bedzie urzeczywistnionem, stopniowo i w ciagu dość dlugiego czasu.
Zarazem rzad ruski wyrazil gorace pragnienie, izby konferencja zgromadzila sie jak mozna najpredzej, gdyz grunt pod niạ moze być uwazanym za przygotowany; albowiem rzad niemiecki zadal glownie udzielenia konferencji okreslenia samej tylko podstawy ogoblnej do ugody, a mianowicie: oznajmienia ze strony rzadu ruskiego zgodzenia sie na poczynienie na rzecz Niemiec ustepstw konwencyjnych od obowiaznjacej taryfy, ktorych poczynienie przed zamianowaniem dzisiejszego ministra skarbu bylo stanowezo odrzuconem, a które juz w październikowej naszej odpowiedzi uznane bylo za dopuszczalne na zasadzie wzajemności.

W odpowiedzi na zacytowana note rzadu ruskiego. otrzymano memorandum rzadu niemieckiego, daty d. 28 ezerwca ( 10 lipca) r. b., w ktôrem rzad ten oznajmiajac gotowośc zwolania konferencji, zarazem wyrazil: 1) ze konferencja ta moglaby doprowadzié do pomysilnych rezultatow pod jednym tylko warunkiem, gdyby nasz rzad skłonnym byl do uwzglednienia wszystkich zadań niemieckich, dotyczacych znizenia taryfy ruskiej, z nielicznemf wyjatkami, które w zadnym razie nie powinny dotyczyé interesów rolnictwa i produkeyj metalurgicznych Niemiec, i 2) ze jesti podniesienie taryfy finlandzkiej nastapi wcześniej niz uplynie termin zamierzonej ugody handlowej pomiedzy Rosja a Niemcami, to na ten wypadek przewidzié nalézy odpowiednia kompensate dla importu niemieckiego w taryfie ruskiej.
Jednoczésnie rząd niemiecki zwrócil, za posrednictwem naszego ambasadora w Berlinie, uwage rzadu ruskiego, ze konferencja nie moglaby sie zgromadzié wcześniej jak 1 pazdziernika, gdyz z nadchodzacem zamknieciem parlamentu rozjada sie dla niezbednego odpoczynku wszysey, tak niemieccy jak prascy ministrowie, a nawet starsi ich radcy, tak, ze nie byloby mozebnem rozwazae tak wielkiej i waznej sprawy, jaka jest traktat handlowy $z$ Rosja.
Propozycja Rosji co do wprowadzenia nadal, az do stanowczego zawarcia traktatu handlowego, ugody czasowej, na zasadzie wzajemnego udzielenia praw narodu najbariziej faworyzowanego, na wzór ugody Niemiec z Rumunja, zostala przez rzad niemiecki odrzucona, lubo jednoczesnie prolongowanyia zostal do koica roku termin wzmiankowanej ugody tymezasowej $z$ Rumunja, na zasadzie zawczasu wyjednanych u parlamentu d. 1 kwietnia roka biezacego pelnomocnietw.

Po otrzymaniu tej odpowiedzi, rząd ruski wydal rozporzadzenie wprowadzenia w wykonanie podwojnnej taryfy, gdyz Srodek ten, ktory mial byc jeszcze jesienia roku zeszlego wprowadzonym, o czem wowczas tez rzad niemiecki byl zawiadomionym, zostal odlozonym za zgoda z tymze rzadem, wlaściwie tylko do d. 1 kwietnia n. st., a nastepnie, w oczekiwaniu predkiego i pomysinego koíca ukladow, nanowo byl prolongowanym $z$ wlasnej inicjatywy rzadu ruskiego, jeszcze na przeszlo trzy miesiace.
Zarazem nieomieszkalismy odpowiedzieć rzădowi niemieckiemu, ze szczerzebyśmy pragueli, izby konferencja zgromadzita sie jak tylko bedzie mozna najpredzej, i ze nasi delegaci przybeda do Berlina na termin, jaki bedzie przez rzad niemiecki oznaczonym. W tejize naszej odpowiedzi ponowilismy wsyystkie ustepstwa, na ktôrésmy sie juz wprzod zgodzili, oznajmilismy gotowosc niespieszenia z podniesieniem taryfy finlandzkiej, jak rôwniez gotowosé dopuszczenia, aby przy układach na konterencji, dalsze ulgi w taryfie ruskiej, tak przez powiekszenie wysokości znizeń co do artykulów taryfy, pod wzgledem których wskazalismy juz wysokosé, stanowié majaca punkt wyjscia, jak i przez wprowadzenie znizen co do nowych artykulow, ktore moglyby być wybrane nietylko z rozpoznawanego przez nas wykazu niemieckiego, ale i po za tym wykazem, przyczem jednakze ustepstwa nasze w zadnym razie nie moglyby dochodzić do wysokości w tym wykazie wskazanej. Wreszcie, chcac uwzglednić zadanie Niemiec zupelnego zniesienia róznic w clach od lądowej granicy zachodniej i morskiej, do którego przywiazywaly one szczegolne znaczenie, zgodzilismy sie, na wypadek pomyślnego końca układow, wprowadzić, oprócz poprzednio umówionych znizeń cel od ladowej granicy zachodniej, zmniejszenie od tej granicy cla od lanego zelaza do wysokosci morskiego jego importu. Z wprowadzeniem tego ostatniego ustepstwa, usunieta zostala tym sposobem wszelka nierówność oclenia towarôw od ladowej graniey zachodniej i od wybrzeza baltyckiego.
W odpowiedzi na to, rzad niemiecki nota, datowana d. 15 (27) lipca, zawiadomil, ze proponaje zwotanie konferencji w kwestji ugody handlowej pomiedzy Rosją a Niemcami na dzién 1 października n. st. w Berlinie.
Notą $z$ dnia 22 biezacego lipea odpowiedzielismy, ze propozycje te przyjnujemy, wymieniliśmy zamianowanych przez nas delegatów i zarazem oznajmiliśsmy, ze szczerze pragnac najpredszego ustania zaszlego obecnie zupelnego rozdwojenia ekonomicznego pomiedzy dwoma państwami sasiedniemi, nie mozemy nie powtórzyć raz jeszcze zyczenia, izby konferencja rozpoczela prace w ile mozna najpredszym czasie, dlatego tez zgóry oznajmiamy zgode na wszelki blizszy termin, jakiby rzad niemiecki uznal za mozebne oznaczyć.

## Treść memorjału hr. Caprivi, złożonego niemieckiej radzie związkowej.

Eksport niemiecki do Rosji cierpi juz lat dziesiątki, dzieki wysokim i wcią podnoszonym clom ruskim. Interesowani w tem przemyslowey ustawicznie sie skarzyli na taki stan rzeczy i starali sie o ustalenie lepszych warunkow wywozu. Odnosne petycje tem byly zasadniejsze,
ze dzieki $z$ jednej strony podniesionej dyferencjalnej taryfie celnej na niemiec-ko-ruskiej granicy, a z drugiej strony przywilejom, z jakich korzystaja inne craje przy importowaniu towarów przez Finlandje, import niemiecki do Rosji nie korzystal z równych warunków z innemi.
Wobec tego, kiedy w latach 1890 1891, mialy miejsce nklady o traktat handlowy między Niemcami a Austrja, ząd ruski zaproponowal rządowi niemieckiemu wejść z soba w pertraktacje co do ugody celnej. Rząd ruski wychodzil $z$ tego punktu widzenia, ze Niemcy dla zaspokojenia swej potrzeby zboza, potrzebuja zboža wywozonego z Rosji, wobec czego Niemey nie mogą ządać obnizenia ruskiej taryfy celnej, wzamian za obnizenie cel niemieckich od zboza. Rzạd niemiecki ze swej strony oznajmil, ze pragnie prowadzić uklady, z pominięciem kwestji cel od zboža ruskiego. Rzạd ruski na takie postawienie nkładów.nie zgodzil sie. Nastẹpnie w listopadzie r. 1891 Rosja zrobila nową propozycje, w której zadala, izby Niemcy zrzekky się istniejacych wysokich cel od ziarna, drzewa, jaj, masla; drobiu bitego, koni i świń, oraz aby zniżyly clo od nafty i kawioru, wreszcie, aby pozwolity na wolne przepuszczanie bez cla: lnu, konopi, welny niemytej, szczeciny, skór niewyprawnych i wyprawnych, drobiu zywego, otrąb i zywego bydla. Wzamian za ustepstwa $z$ tego tytulu, rząd ruski zebowiązywal się ze swej strony zniżyć clo od metalów, od tabrykatów przemysłu tkackiego i chemicznego, od cukru i od chmielu, a nadto proponowal zniesienie taryf dyferencjalnych od wẹgla, zelaza nie w wyrobach i bawelny.
Na ten nowy projekt nastapila odpowiedź, w której powiedziano, ze propozycja Rosji nie moze sluzyć nawet za podstawe ukladów, gdyz Rosja zada zmniejszenia i zniesienia, cel od $4 / 5$ calego swego wywozu, pozbawiajace przytem Niemcy dochodu z cel, wynoszącego w przyblizeniu okolo 25 miljonów marek rocznie, a wzamian za to taką dla siebie proponuje taryfe, ze ta nie ulatwia trzy razy miejszego importu niemieckiego do Rosji. Do odpowiedzi tej dodano, ze zmniejszenie cel rządowych od zboza ruskiego mieć będzie szkodliwy wplyw na niemieckie gospodarstwo wiejskie. Oprócz tego wspomniano, ze ciagle podnoszenie cel ruskich od produktow niemieckich, wywieralo wplyw szkodliwy na wywóz niemiecki, podniesienie zaś cel niemieckich od zboza ruskiego w latach: 1879 , 1885 i 1887, najmniejszego nie mialo wplywu na wzrastajacy import ziarna ruskiego do Niemiec. W konkluzji powiedziano, ze gdyby Niemcy zgodzily się na traktat celny, to zadalyby, niezalezznie od ulatwienia formalności przy rewizji celnej i zniesienia cel dyferencjalnych, jeszcze znacznego znizenia taryfy ruskiej od wyrobow metalowych, od substancyj farbiarskich, produktów tkackich, bawelny, oraz produktów gospodarstwa wiejskiego.

W lipen 1892 r., juz wówczas, kiedy traktat celny austro-niemiecki wszedl w wykonanie, raad ruski wyrazil zyczenie pozyskania dokladnych wiadomości o zadaniach niemieckich, dodawszy, ze tylko w takim razie bedzie mogl ocenić, jakiego rodzaju ofiary sa od niego wymagane. W tym celu Niemcy powinny przedstawié wykaz produktów, dla ktorych pragnẹlyby znizenia cel, z rozklasyfikowaniem tych produktów odpowiednio do klasyfikacji ruskiej taryfy celnej i określeniem wysokości zadanego znize-
nia od kazdego poszezegolowego produktu, zz dodaniem nadto wiadomosci, o jakich to mowa jest nlatwieniach przy rewizji celnej. Raąd Jego Cesarskiej Mości wyrazil zupelną gotowośd zlozenia zadanych wykazów, ale oznajmil zarazem, ze niezaleznie od znizenia taryfy od pojedyńczych artyknlów, ząda zniesienia cel dyferencjalnych od zelaza nie w wyrobach, od bawelny i wegla przy imporcie od granicy ladowej, w porównaniu z importem przez porty morza Baltyckiego. Oprócz tego, rżąd niemiecki pragnie, iəby mu co do Finlandjí sluzzyly prawa narodu najbardziej faworyzowanego. Po gruntownem i szezegolowem rozwazeniu z pelnomocnikami interesowanych w tej sprawie osób i po otrzymanin od Rosji w listopadzie r. 1892 odpowiedzi, w której oznajmila ona zasadnicze zgodzenie sie na zniesienie cel dyferencjalnych, rząd niemiecki w maren 1893 r. zakomunikowal swe propozycje rządowi ruskiemu.

Komunikujace te nowa propozycje, rząd niemiecki postawil następujace warunki zasadnicze: jeśli Niemey udzielają prerogatyw importowi ruskiemu, to ze swej strony uwazają, ze maja prawo wymagać takiego ciagglego obnizania cel ruskich, jakie zapewnić moze korzyści niemieckiemu importowi. Niemey pozwalaja Rosji trzymać sie protekcyjnej, polityki celnej, ale Rosja powinna mieć to na uwadze, ze w takim tylko razie liczyé moze na zbyt swoich produktów w Niemezech, jeśli sama otworzy swój rynek dla produkcji niemieckiej. Oprócz tego powiedziano, ze Rosja powinna przyznać Niemcom prawa narodu najbardziej faworyzowanego równiez pod względem produktów, co do których na zasadzie traktatow handlowych poczynione bẹda usteppstwa na rzecz innych krajów. W ogólności glówną podstawą układów było wytworzenie pomiędzy dwoma państwami stosunku narodów nawzajem najbardziej faworyzowanych.

Rząd cesarsko-ruski nie przyją tej propozycji w wielu najwazniejszych punktach. Kwestje zniesienia traktatu co do przewoza bydla podezas epizootji, calkiem usunięto. Dalej, Rosja odmówiła wszelkiej ugody w przedmiocie importu produktów niemieckich do Finlandji. Nadto rzạd ruski nie zgadzal sie na obnizenie cel od znacznej liczby wskazanych przedmiotów importu, a dla innych pozwalal tylko na umiarkowane obniźki. Wzamian za to zaproponowano nieznaczne obnizzenia dla przedmiotów, których rzad niemiecki nie wymienil.
Razem z taką odpowiedzią rząd cesar-sko-ruski zaproponowal nam niezwloczne zamianowanie komisji do pertraktowania i wprowadzenie do końca roku biežącego tymezasowej ugody, w moc której do Niemiec stosowana bedzie ta sama taryfa minimalna, jaka siee stosuje do Francji, a do Rosji Niemcy stosować bẹda taryfe celna, obowiązującą między państwami potrójnego przymierza.
Propozycja, co do utworzenia komisji, przyjeta przez nas zostala $w$ zasadzie. Oznajmiliśmy równiez gotowość rozwazenia niektórych szezególow ugody podezas zajeć komisji. Ale obok tego oświadezylismy, ze zasadniczych warunków, wyzej wspomnianych, zrzec sie nie mozemy. Jeszcze zaproponowano, aby z wprowadzeniem ruskiej taryfy do Finlandji, ze wzgledu, ze to oddzialaloby ujemnie na niemieckie interesy handlowe, Rosja zgodzila sie na pewne obnizenia ogoblnej swej taryfy celnej.

Propozycje zaś co do tymezasowej ugody handlowej Niemcy calkowicie odrzacily, na tej zasadzie, ze do tego przedewszystkiem potrzeba zgodzenia sie parlamentu, a powtore, 2 e zmniejszenie cet na rzecz Francji nie moze wynagrodzić ustepstw, jakie ezyni traktat handlowy nu rzecz Niemiec, Austrji i Wloch.

Rzad cesarsko-ruski na nasze oznajmienie odpowiedzial, ze przyjmuje do wiadomości propozycje Niemiec w ogólności, a w szczególności zgodzenie się ich na utworzenie komisji, ale zarazem zawiadomil nas, ze $z$ powodu technicznych wzgledow celnych, czuje sie zniewolonym od 20 lipea ( 1 sierpnia) wprowadzié taryfe maksymalna co do wszystkich krajów, które nie uwazają Rosji za naród najbardziej faworyzowany.

Wskutek dalszego podniesienia cel ruskich, handel eksportowy naszemi produktami, równiez jak i handel tranzytowy towarami zagranicznemi nadzwyczaj zostal utrudnionym, a po czéści calkiem ustal. Dlatego tez jest koniecznością niezwlocznie po wprowadzeniu ruskiej taryfy maksymalnej, zanim zostanie zawarta ugoda z Rosja, zastosować do calego importu ruskiego, ulegającego wogóle ocleniu, nadplate przewidzianą w $\S 6$ ustawy celnej.

Podług wiadomosei statystyeznych niemieckiego departamentu celnego zar. 1891, wymiana handlowa pomiędzy Rosja a Niemcami przedstawiala nastepujące cyfry:

> Co do importu z Rosji

578,701,000 m.
Co do wywozu do Rosji.
$145,336,000$,
Z importowanych towarów ruskich priywieziono za 400 miljonów marek takich, które ulegaly ocleniu; rozdzielaly się zaś te towary w ponizszy sposób:

Ogólem pray:
Z Ro- wieziono do
sji. $\begin{gathered}\text { Niemiee ze ze } \\ \text { wsystkich }\end{gathered}$ krajów.


Cyfry te wskazuja, jak waznym jest dla ruskiego gospodarstwa wiejskiego i przemyslu otwarty dostęp do rynków niemieckich. Z drugiej strony ustanie WTwozu zboža ruskiego do Niemiec podezas nieurodzaju w Rosji, dowiodło, ze Niemey mają mozność zaspokoić brak zboža z rồnych rynków. Na tej tez zasadzie opiera się wspomniany wniosek na rzecz glow nych przedmiotow eksportu ruskiego.

Ze wzglẹdu zaś na to, ze zastosowanie taryfy maksymalnej dotyczy Rosji, z wylạczeniem Finlandji, przeto propo nowany ze strony Niemiec środek zastosowad nalezy w odpowiedni sposób.

Wysokość proponowanego podniesienia cla określona zostala na $50 \%$ nadplaty do cel obecnie istniejacych.

## STAN RACHUNKOW

Pet. Międzynarodowego Banku Handlowego PO DZIEN 31 CZERWCA 1893 ROKU.

W Petersb. W filji kj. RAZEM.

STAN CZYNNY asa(bil.Banku Pani.idrobna mon.). Rachunki bieżące: W Banku Państwa 1 jego filjach. W prywatn. instytuc. bank. wolzzsko-kamskim han, banku. w kjowskim banku przemysi. wkijowsk. pryw, b. handlowym. skup weksli niemniej jak z 2 podpz map. pap. cen. 1 kupon. biez.

Potyczki na zastaw *)
Pari. i przez rzad gwar. pap, cen. Udzial., akc., obl. 1 list. zast. przez rzạd niegwarantowanych . . . . Nalez. do banku asygn. gorn. zarz.,
zloto i srebro w sztab., dr. moz.
Pap. publ., nalez. do Banku: Paistwowe i przez rzad gwarant. Tdzialy, akcje, obl. i listy zast przez rzad niegwarantowane. Należace do Banku traty i weksle na domy zagraniczne.
Korespondencl banku:
Na ich rachunkach (loro conti):
Kredyty zabezpieczone:
Papierami gwarantowanemi , niegwarantowanemi. Towarami
Zobowiagzaniami handlowemi. Kredyty blankowe

Na rach. ban. (nostre conti): amy do dyspozycji banku Weksle u korespondentów. Rachunek zarządu z filją Weksle protestowane
Przedawnione poz̀yezki
Wydatki bieżàce.
Wydatki do zwrotu Posiadlosel nieruchome w Petersb. uny przechodzace $\quad$ Kijowie.
Sumy przechodzace.

STAN BIERNY. Kapital wplacony Banku. Kapital rezerwowy Rachunek sum speejalnyeh do roz-
porzadzenia akcjonarjuszów .
porzadzenia
Wkłady:
Na rachunki biežace
Bez terminu
Terminowe
Korespondenci:
Na ich rachunkach (loro conti)
 Weksle w komis.
Na rachun, banku (nostro conti): Sumy, naležace do banku. Rachunek banku $z$ filja.
 Otrzymane proc. 1 komis Sumy przechodzạce.

## (1882)

## ${ }^{7}$ ) Wt.L.poz.dozwr,naząd.(oncall). $15,411,014594,271,570-19,689,58459$



Zarząd i Administracja:
Reprezentacje:
$642,86408 \quad 495,30560 \quad 1,138,16968$ - - 231,59171 $\begin{array}{llllll}74,492 & 68 & 36,033 & 91 & 110,526 & 59\end{array}$ $53,73715 \quad-\quad-\quad 53,73715$ 634,714 $15 \quad 146,93641 \quad 781,65056$ $3,81369 \quad 3,81369$

## $53,769,3775812,583,6984366,353,07601$


$13,000,000-\quad-13,000,000-$
. $268,35549 — \quad-268,355.49$
. 11,370,302 38 8,320,365 88)
$265,600-162,550-20,769,45050$
229,48224 421,150 -

Rabli srebrem 1 koplejek.
$4,470,837$ o7 1,160,000 $-5,630,83707$

| 10,503 | 07 | 10,000 - | 20,503 07 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | - | 20,000 - | 20,000 - |
|  | - | 10,000 - | 10,000 |

$\begin{array}{llllll}5,154,308 & 78 & 3,123,960 & 02 & 8,278,268 & 80\end{array}$
$7,611,32772$ 1,316,830 -
$3,419,15187 \quad 2,970,070-\}^{20,317,379} 59$

-     - 731909
$7,241,652 \quad 59 \quad 165,31976$
$\begin{array}{llll}1,679,305 & 10 & 417,701 & 80\end{array}{ }^{9,503,97925}$
557,07025 - $\quad 557,070.25$
$6,131,650 \quad 10$
339,216 75
$929,42259\} 16,544,08185$
26118
$1,742,71505 \quad 655,97305\}$ $\left.\begin{array}{llll}177,562 & 61 & 74,445 & 75\end{array}\right\} \quad 2,650,69646$ - - $\quad 100,000$ $\begin{array}{llll}170,690 & \overline{24} \quad 50,416 & \overline{33} \quad 25,070 & \overline{57}\end{array}$ $\begin{array}{rlr}170,690 & 50,41633 \\ 8,577 & 04 & 89989\end{array}$ $\begin{array}{rrrr}8,577 & 04 & 83282 \\ 77,967 & 78 & - & \end{array}$ $\begin{array}{lll}277,967 & 78 & -\end{array} \quad-\quad 401,93258$ $250,45725 \quad-\quad 250,45725$
$53,769,37758$ 12,583,698 $4366,353,07601$


## Корреспонденты.

$9,643,000$
958,100

$5 \%$ заквадиые дасты выпущ. гъ обращ.:
а) беасрочные . . 44,963,000 -
5) на 61 r. 8 M $22,892,000$
5) на $61 \mathrm{r} .8 \mathrm{M} . .22,882,000$
B) $\geqslant 48 \mathrm{I}, 8 \mathrm{M} . \ldots 38,000$
$\begin{array}{lllll}\text { r) } & \geqslant 29 \text { д. } 9 \text { м. . . } & 1,965,000 \\ \text { д) } & \geqslant & 19 \text { д. } & 11 \mathrm{M} . & 795,000\end{array}$

|  | $\begin{array}{r} 70,643,000 \\ 958,100 \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| Корреспонденты. . . . . . . . . . . | 167,583 |
|  | 3,169,500 |
| $3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad 3$ EOHB. I H II | 51,700 |
| $\geqslant$ к08B. III | 589,400 |
|  | 1,866,889 |
|  | 20,739 |
|  | 1,796,006 |
|  | 350,968 | Переход. суммы:






## ZARZAD <br> Kijowskiego Banku Ziemskiego

podaje do wiadomości, iz̀ w roku bieźącym, od 1 maja do 28 sierpnia włącznie, wszelkie operacje. Banku w dni sobotnie będą zawieszone.
(1771-15-18)

## (1)

Fabryka w Wareyawie, Slizka गㅇ 35.

Miodowa, 12.


FABRYKA FORTEPIANÓW I PIANIN

## I. KERNTOPR I SIN,

dostawey instytutu muzycznego (konserwatorjum).
dalem na wystawie powszechnej w Paryzu 1889 r.
na zlotym meWYKAZ
SPECJALNEGO ZABEZPIECZENIA ZOBOWLĄZAŃ
 NIBFYONK",
na wydane w Rosji polisy po d. 1 lipce 1893 rokw.
Kaucja w 4-proc. obligacjach (pozyczki 1887 r.) 600,000 rs., wynoszạca podług kursu 31 grudnia 1892 r.
Fundusz rezerwowy w papierach państwowych gwarantowanych.
rs. $\quad 569,250 \mathrm{k},-$
, 2,704,035 $\boldsymbol{9} 96$

Razem specjalnej gwarancji, złozoo-
nej w Banku Państwa na imie
p. ministra spraw wewnẹtrznych.
, $3,273,285,96$
Na zasadzie § 2 Najwyżej udzielonej Towarzystwu koncesji, za ścisłe wypełnianie przyjetych zobowiązań ubezpie czeniowych, Towarzystwo odpowiada oprócz sum i kaucji, znajdujących się w Rosji, calym pozostarym swoim mająt kiem, wynoszącym w dniu 1 stycznia 1893 roku 281,598,359 rs.

Wszystkie operacje Towarzystwa w Rosji podlegają ciaglej faktycznej kontroli państwa ruskiego.

Główny pełnomocnik dla Rosji

> P. P. MOELLER.
(1882) Newski prosp. № 26.

## Uniwersytet we Fryburgu( $\mathbf{( 1}$ Smijuaii),

Wyszedl z drukn program wykładów zimowego semestru 1893-4.
Wyklady rozpoczną się 17 pazdziernika. Zwracać się nąležy do karcelarjl unlwersyteta.

Fryburg w Szwajcarji, 21 lipca 1893.

$$
0
$$ ( $1871-3.2$ )

## CAPILLEER

Niezawodnle 1 bezzwłoczn. wzmacnia cebulki wlosów 1 niszezy lupiez, wskutek czego rosna geste 1 mocne wlosy, co doswiadezono długoletnia praktyka wynalazey.
Ceny flakonów: $1 \mathrm{rs}, 20 \mathrm{k}$., 2 i 3rs. Uwaga. Kaddy flakon powinien byé zaopatrzony na korku i denku jednakowemi markami, portretem, N. 1036 pozwol. urzedu lekarsk. wlasnoręeznym podpisem L. Gr. Aleja Jerozolimska, me 70, m. 17. Obstalunki bezzwlocznie zalatwiam za zaliczeniem. (612-18-15)
aKuszerka przyjmuje panie ns cass dluzszy bez meldunku. Udziela porsl swojej specjalnosei, potrzebajacym zupelnej dyskrecji. Stabosc, umieszasenle dziecka od 15 rs. Pokoje oddzielne lub wspólne z wszelk. nowoczesneas dogodnosciaml, w Warszawie, Less: no 1822 , II piętro, front. ( $189-64$ )
RIURO TECHNICZNE „GUDRONIT" D budowniez. A. Ciszewskiego i S -sid w Warszawie, Krak.-Przedmiescie, 44. Osuszanie mieszkań, Grzyb drzewn). Najl. warstwa izolacyjna na fundali Nowy sposób tynków wapiennych ns drzewie. Glówna fabryka wentylatorour najnowazych systemów.


[^0]:    7) Pierwazy artykuł o sLichwie w Galiejla zamleszezony był w N-rze 24 «Krajus z r. b.
[^1]:    ${ }^{\text {a }}$ ) Galleja dzielf slę na 74 powiaty politycano-

[^2]:    ${ }^{7}$ 7) 11 . Pale
    3) Tamese.

