# GNVIN'I IARSK/ IINKII <br> Jutro S. Radolfa ${ }^{\circ} \mathrm{B}$. <br> Ws shod skońca o godz. 5 min . 5 . Zachód <br> Redakcya pray ulicy Sto-Jerskiéj, Nr. 1769 Lit. A. <br> Stopni ciepła dziś z rana ciepła wezor. w pot. Stan wody na Wisle stop 7 cali 4 


 derow: Sgo Alexandra Newskiego: Jenerar-Poruczaik ze staż-

 Wielkieso K ieiecia Oldenbursskiego, Hrabia Münich is Fell-marszatek-Poruczznik ze stuzby Ge Cesarsko-Austryackied, Baron Sallaba; oraz Sgo wrodzimierza klassy 2éj: Komendant miasta Gatezyna i Zawiadujacey, tameczayn Zarzaddem Patacowym, Je-neral-Eéjitnant Inżzuieryi Lutze.

## ROZKAZ DO ZARZADU CYWILNEGO KROLESTWA POLSKIEGO.

w Warszawie dnia 17 (30) marca 1855 roku. - Przez Najwyzsze Razkazy Jego Cesarsio-Królewsicis : w St. Petersburgu, dnia 26 hutego 1855 roku. Urzeddoik do pisma w F Fancellaryi Przyboczáj Namiestaika,
 by cywilné
skowej.
Przeniesiony: Protoḱlista Kommissyi Śledeczéj nstanowionéj przy Namiestniku Królestwa Polskiego, jako GYotowno-Dowodza-
 peeniacego obowiazz serretarza klassy 2 ej .
dowé Spraw Wewnetrzuych i i Duchownych.
II. Przez postanowienia Rady Administracyjnéj. WWydziale Kommissyi Rządowéj Spraw Wewnętrznych W Wydziale Kommissyi Rzadowej Sprav Wewnetrzyych
Duchownych. Miacowany: Naczelnik Faicoellaryi Rzadu GuDuchownych. Miaauowany: Naczelnik Kancellaryi Rzadu Gu-
bernialnego Radomskiego, Sekretarz Foillegialay Henryk Skierbernialego Radomskiego, Sekretarz hollegial
skit p. o. Naczellika Powiatu Radomskiego.
 beratorze Cywilhymu Guberni Radomskieij, Radca Honorowy Alexander Leskiciewica, p.
Gubernial yym Radoms
III. Przez rozporzadzenia Kommisyj Rządowych i Wadz Oddzielnych.
W Zarzadzie Zakładow Dobroczynnyct. Mianowani: Wha-
ściciel dóbr Eugenijusz Lempicki, Członkiem Rady Opiekuńczéj
Zakladów Dóbroczynnych Powiatu Gostyńskiego; b. Urzędnik Stanislaw Grabiński, Członkiem Rady Opiekuńczéj Zakładów Dobroczynnych Powiatu Rawskiego; wlaściciel dóbr Konstanty Boski, Prezydującym đ Radzie Szezególowéj Szpitala Śgo Karola Boromeusza w Nowéj Alexandryi; właściciel Apteki Karol Gross, Gzłonkiem Rady Opiekuńczéj Alumnatu Tykocí́skiego; właściciel domu Leon Tscherner, i dzierżawea dóbr Antoni Lisicki, Członkami Rady Szzzególowéj Szpitala Śgo Lazarza w Zamościu; mlodszy Sekretarz Kancellaryi Marszalka Szlachty Guberni Warszawskiéj, Regestrator Kollegialny Baltazar Chrostowski, Sekretarzem biura Rady Głównéj Opiekuńczéj Zakładów Dobroczynnych.

- Jeneral-Lejtnant Szepielew, Naczelnik féj Pieszéj Dywiprzyjechal z Lublina.
G10 wna Kassa Oszezedności. W tygodniu uplynioym do duia 3 (15) kwietnia r. b. whacznie, zlozono rs. 2048 cop. 40 ; wyplacono rs. 619 kop .5812.
6,366 posiada kapital rs. 148,036 kop. 73 .
- JW. Kurator Okrega Naukowego Warszawskiego, w dniu nowi i grudaia r. z. za nr. 13,245 udzielić raczyl Marcellinowi i Jozefie z Gomólióskich małzonkom Nagórskim upowaž-
nienie, na przeniesienie z miasta Lipna do miasta Wlocławka szkoly prywataéj męzkiéj i żeńskiéj, w stopniu Elementarnym. Szkoly wspomnione z poczatkiem maja r. b. otworzone będa w domu p. Dutow. Dla pensyonarzy obojéj płci zapewnia się


## kazodye pomieszez

## CZESC POLITYCZNA

Londyn 24 marca. Press, organ p. Dizraeli, domodzi, ze Francya przystaje na opuszczenie Krymu przez wojska sprzymierzone i nie żąda zburzenia Sewastopola ani innych twierdz rossyjskich. Skutkiem tego rzeczy przybieraja pozór całkiem pokojowy. (Odpowiedzialność za to twierdzenie zostawić należy dziennikowi angielskiemu.)
Do Neue Pr. Zeitung piszą z Londynu, ze raporta utrzymywane od lorda John Russell zdają się zadawalniającemi jego kolegom. Publiczność angielska jednak nie bardzo wierzy w spokojne załatwienie kwestyi, a to dla tego, iz pomimo wszelkiêj gotowoścí do pokoju ze strony Rossyi dalsze rozwinięcie Lwestyi moze, wywiązać waz̃e nieporozumienia tak z Francyą jak z Anglija.
Times ubolewa, że rząd, poszcząc dla odpokutowania za swe grzechy, nie wzbudzil w sobie uczuć zapewniających lepiéj jak modlitwy, powodzenie oręzowi angielskiemu. Nagania jak najmocniéj mianowanie jenerała Vivian dowódzcą kontyngensu tureckiego; był on tylko bowiem jenerał adjutantem przy jedynéj armii indyjskiéj, która żadnéj wojny nie odbywała. Skarży się té̇, że dano do wództwo jazdy tureckiéj pułkownikowi Shirley, niê posiadającemu żadnych tytuków militarnych, kiedy o to dowództwo starał się brygadyer Mayne, który lat temu wiele okrył się sławą w Indyach.
(Jour. de St. Petersb.)
Londyn 10 kwietnia. Na posiedzeniu Izby Gmin, 19 latego r. b. lord Palmerston, odpierając zarzuty' stawiane przez p. Layard przeciw arystokracyi i szlachcie angielskiéj, oświadczof, ze największe biedy popelaili oficerowie komissoryatu, służby zdrowia i służby pociągów, nalożqey do innych klass ludnosoi. Szlachetny lord zdawal się w ten sposób oświadezać, że ci inni oficerowie nie bylidżentelmana. mi. Dzienniki angielskie ogłaszaja list, przesłany z Bałakławy do ministra wojny, podpisany przez 35 0ficerów Komissoryatu, protestujący energicznie nrzeciw temu oświadezzenia lorda Palmerston. Times popiera ich jak najmocniéj, dowodząc, zè tỵlko gabinet odpowiedzialnym jest za niepowodzenie kampanii.
Tenże sam dziennik robi uwage, ze kiedy w gabinecie ua 26 członków liczą 22 szlachty, na flocie morza Baltyckiego na 58 kapitanów liczą tylko 4ch szlachaciców. Z czego wyprowadza wniosek, że arystokracya angielska zawsze znajduje się wpierwszy is szeregu tam, gdzie nie ma ani wielkiéi pracy, ani
wielkiego niebezpieczeństwa, znika zaś tam gdzie potrzeba robić, gdzie konieczną jest wyỉsza zasługa
(Indèp. Belge.)
Gazeta Wiederiska (urzędowa) z pawodu okól nika pruskiego z 8 marca, ogłosiła tekst autentyezny depeszy okólnikowych, przesłanych przez ga binet austryjacki pod dniem 28 lutego, i 5 marca reprezentantom Austryi przy dworach niemieckich równie jak oświadczenia zamienione na posiedzeaí sejonu germańskiego w d. 22 lutego pomiędzy posłami Pruss i Austryi, na skutek tommunikacy przedstawionych przez p. Prokesch von Osten, co do uzbrojeń Austryi. Obie depesze austryjackie protestują przeciw mniemanym propozycyom Pruss, stawionym albo zapowiedzianym co do uzbrojenia twierdz federalnych zachodu i koncentracyi kontyngensów federalnych wyłączaie ha terrytoryum federacyi. Oprócz tego, te depesze równie jak owie oświadczenia wykazują różnice zdań, rozdzielająca dwa wielkie mocarstwa niemieckie co do postanowienia sejmu z d. 8 lutego; Austrya bawiern w po stanowieniu tém widzi tylko wynikłość związku kwietniowego i artykułu dodatkowego z 9 grudnia; Prussy zaś, stosownie do moty wów postanowienia z 8 lutego, nie daja temuż innéj podstawy jak potrzebę utrzymania niezależności i nietykaloości państw germańskich, nie bacząc z jakiéj strony groziłoby niebezpieczeństwo.

Piszą z Wiednia pod d. 24 marca do Neue $P r$ Zeitung: Wczoraj odbyła się pięta konfereneya. Ni myśląc wdzierać się w tajemnice narad, inog wszakże zarecczyć, iz od konferencyi poprzednie ( z 21 ) nadzieje pokoju bardzo sie tu wzmogky przekonanie to nie tylko jest powszechnie panuja cém tu uczucien, ale poaziesajg jo nawel fory zwy kle dobre wiadomości mające. Zresztą, odbieio tego usposobienia widać w podnoszeniu się kurar gapierów na giełdzie.

Gazeta Pocztowa dowodziła, ìe missya i obl wiązek przedstawiania Niemiec na konferencyach należały do Austryi. Neue Preussische Zeitung zaś z tego powodu tak mówi: nNikt inny jak fe deracya sama, albo ten komu o a swe pelnomo cnictwa odda w tym celu, nie może być werwanym do obrony interesów federacyi. Do téj pory, złożenie władzy'owéj w ręce gabinetu austryjackiego nie nastąpiło; istnieje jednak ciągle obietnica dana przez Austryę w d. 24 lipca, że do układów pokoju przypuszczonym będzie reprezentant federacyi; obietnicy téj do téj pory Austrya nie wypełniła, jak kolwiek w motywach, które służyły za podstaw postanowienia federalnego z 8 lutega, federacya e nergicznie przypomina tę obietnicę.
(Journal de St. Petersbourg.)

## DWA S WIATY. <br> rownest wean oomicu

## pRZEZ

## N. W. BTMaszewslicieyo.

## Tom Ilgr.

(Dalszy ciag.-Patrz Nr. 91.)
Chociaz Prezes, zmiękczony przez Julijana i Annę, wyjazdem swoim upoważnił niejako Panią Pułkownikowe do pozostania na jakis czas $w$ Karlinie, obawiał sie jednak, żeby powoli Pan Delrio tam nie zamieszkał, i parę dni przeczekawszy, przyjechał znowu. ObojePułkownikowstwo byli tu jeszcze, ale sama znaczuie już pozdrowiała, Greber powrócił do swoich miejskich pacyentów, życie zaczynało się tak jakoś układać, jakby goście ci na dłużéj pozostać chcieli. Prezes dostrzegł tego na wstepie, zmarszczy ${ }^{\mathbf{Z}}$ sie, widząc że Pułkownik troche role gospodarza przybiera i bez ceremonii zdziwił się że tu ich zastal jeszcze.
bardzo A! państwo tu dotagd!-zawołał na wstępie bardzo mnie to smuci, widzé wie poprawiło.

- Owszem -rzek chcąc nadrobić fantazyą Pułko-wnik-dosyć zdrowa, ale ją dzieci wstrzymały.
Przycisnął na dzieciach, w nich widząc prawo
pozostawania w Karlinie. Prezes nic z razu nie odpowiedzial, skłonił głowę i rozkazał tylko znosić rzeczy swoje...

Wybornie - dodał-zem tú państwa zastał; znudzilem się sam jeden $w$ domu, w kupce istotnie lepiéj i weseléj nam będzie.

- Stryj zabawi u nas?-zapytal ochoczo Julijan cakując go.
- Zabawie, zabawię, zatęskniłem za wami; jakże się ma Anna?

Anusia wbiegła właśnie na te słowa.

- Dzień dobry stryjaszku... dzień dobry... jakżeś łaskaw że o nas nie zapominasz...
- Muszę ja o was pamiętać, kiedy wy o mnie nie chcecie; do Zagórza was zwabić trudno, ty byś się nieustannie o Emila niepokoiła, a więc ja tu posiedzę i trochę się wami nacieszę...

Pułkownik dosłyszawszy tych wyrazów, uczuł ze były do niego i żony wywierzone i niezrecznie bardzo, zaraz się wyrwal do niéj z doniesieniem. Pani Delrio trochę była do tego przygotowaną, nie zdziwiło ja wcale ani przybycie Prezesa, ani zamiar pozostania w Karlinie.
$\qquad$
męża.

- Dla czego, cher ange? a gdybyśmy właśnie na przekór temu staremu galantowi pozostali? ot toby dopiero był figiel przedziwny! Juściz nas wypẹdzić by, nie śmial, i dzieci by mu na to nie pozwoliły.
- Zostałabym zapewne gdyby mi się tak podo bało-odparła Pułkownikowa - alebym to przypłaciła mojém zdrowiem, Wiktorze... ja nie mam sik na taką nieustamą walke...
Delrio ruszył ramionami i podak niesprzeczając się rękę żonie, która na spotkanie Prezesa wyszła do salonu.

Jakkolwiek się nienawidzili iz uczucia swego az nadto widocznego w czynnościach, spowiadać nie potrzebowali, Prezes i Pułkownikowa, jak ludzie dobrze wychowani i przywykli zachowywać się przedewszystkiém przyzwoicie, nie okazywali po sobie niechęci wżajemnéj; owszem robsypywali sie grzecznościami, zastępującemi niedostatek przychylności moneta powszednią, która dla ogółu czesto miała inne, dla interesowanych tylko znaczenie uszczypliwe i przykre. Prezes naprzykład dobiéral zawsze z Pułkownikiem i jego żoną przedmiotów rozmowy najbo leśniéj ich dotykających, upokarzał ich wspòmnieniami swéj rodziny, przymówkami do ich wieku, drażnił uczucie macierzyńskie, odmawiając mu prawa czuwania i kierowania dzieémi i t. p.
Ale pomimo to usposobienie wchodzącą Pưłkownikowę powitał z nadskakującą grzecznością, z uśmiechem galanta staréj szkoly, z komplementami stereotypowanemi na podobae okoliczności. Pułkownikowa, choć bardzo prźyzwoita, panować tak nad sobą nie umiała i była nieco zimną, Pukkownik zakłopotany tak, że dowcipkować i żartować nie czuł w

Wiedeń 12 kwietnia. Wezoraj u dworu danym byさ wielki obiad, na który zapreszono wszystkich członków konferencyi. - Ogłoszono tu rozległą amnestyé; przeszło pięciuset więźniów zyskało całkowite darowanie kar, trzystu przeszło innym czas
wiezienia skrócono.
(Neue Preus. Zeitung.) - Jeden z wielkich tutejszych dzienników w tych dniach doniósł o śmierci jenerała hr. Civallart, który żyje tuż pod Wiedniem, w Baden. Na drugi dzień zeta Wojslowa ozdobiła swój numer pysznym nekrologiem walecznego jenerała, który mógł owa pogrzebowa pochwałe sam odczytać, obchodząc wieczorem swoj pogrzeb z kieliszkiem w gronie licz-
nych przyjacióz. Dzienniki te dziśs milczą po cięgach sprawiedliwych, jakie im sprawiła za tę nierozwage Korrespondencya Austryacka.

## FRANCYA

Paryż 20 marca. Zapowiadają zebranie w Montreuil dywizyi jazdy należącéj do 1 korpusu.

Okręt Trident odpłyną z Tulonu do Konstantynopola z wojskiem, zywnością i amunicyą dla armi Krymskiéj. Fregata parowa Ulloa zawineła do Tulonu $z$ rannymi i rekonwalescentami armi krym-
skiéj. Parowiec Edynburg rozbił się koło Warny, tylko osede ocalono; machiny zostają pod wodą w głębokości czterech sążni.

Constitutionnel mniema, ze odstąpiono od zamiaru zburzenia Sewastopola. Przygotowania wojenne nie ustają. Gwardya ma odpłynąc w dniu
27 b. m.
(Journal de St. Petersbourg.) Paryí, 10 kwietnia. Monitor ogłosił dekret ce rski, zatwierdzający układ zawarty pomiędzy mi nistrem robót publicznych a rozmaitemi kompanijami kolei zelaznych, o budowe nowych kolei; ogłasza także dekret, dotyczący połączenia rozmaitych ko lei zelaznych normandzkich i bretnńskich.

Raport kapitana angielskiego Gifford o ataku portu Sudżak-Kale, donosi jak był zawiedziony (tych wyrazów sam úzywa) niedotrzymaniem danego słowa przez Czerkiesów. Dzienniki Konstantynopolitańskie skarżą się na ten zawód równie mocno: „Chwila była bardzo stosowna, mówi jeden z nich, by wykonać szybki zamach na Sudzak-Kale; na nieszczęście, Czerkiesi dla niewiadomego powoda nie wykonali przepisanego ruchu, a okręta angielskie musiały sie cofnác, liczac 4 zabitych, a 11 rannych. Leopard dostał 20, a Highflyer 11 kul.

Indépendance Belge.)
ep. tel.) Monitor ogłosi
Paryz, 11 kwietnia. (Dep. tel.) Monitor ogłosił dziś dekret, przedłużajacy posiedzenia Ciała Prawo-
dawizego do $14 \mathrm{~b} . \mathrm{m}$. Rozprawy nad budżetem dziś sż rozpoczną. Cesarz podpisal projekt prawa, upowazniający ustąpienie kolei żelaznéj z Lyonu przez Bourbonnais.

## H $1 \mathrm{~S} \mathrm{Z} \mathrm{PANIJA}$.

Madryt 5 kwietnia. Wczoroj w kortezach mieli śmy posiedzenie prawdziwie burzliwe, przypominające niektóre z burz konwencyi narodowéj. Burzę te wy wołał projekt prawa o milicyi, a ludzie na-
leżący do stronnietwa demagogicznego o mało w Madrycie bitwy ulicznéj nie wywołali. Około godziny czwartéj, gdy się wieść rozeszła, że projekt prawa właśnie jest rozbieranym, kilku szaleńców rozbiegło sie po ulicach, rzucając trwoge, a w kilka chwil pałac kortezów otoczony został przez trzy lub cztery tysiące ludzi uzbrojonych w nȯ̇e, pistolety, garłacze; kilku podniecało ten motłorh przeciw zgromadzeniu i ministrom; widziano zaś w tłumie wiele
bie istoty na wieki rozdzielone niechęcią niepokodze, by je dodatkiem jakimś osłodzić i przytępić. Pomimo to, towarzystwo Karlińskie, ilekroć całe zebrać się musiało w salonie, sztywne było, zimne, niespokojne i zdawało się tylko wyglądać chwili oswóbodzenia i, rozejścia- wszystkim, niewyjmując Prezesa, trudno tak wyżyć było... długo; wszyscy rozchodzili się zmęczeni, rozgniewani w duszy, z przekleństwem lub łzą boleści przytrzymywaną, by jéj wraże oko nie postrzegło
Jeśli kogo, to Annę i Julijana bolał najsrożéj ten stan rzeczy; nigdy sobie nie powiedzieli jak na tém cierpieli, ale wejrzenie często dáwało im poznać co sie działo w duszy. Anna, któréj całe życie było poświęceniem bez granic, posłannictwo swe anioła pokoju, pociechy i miłosierdzia przyjąwszy z zapałem meczennicy, mniéj juz każde drobne pojedyncze uczuwała zadraśnięcie, gdy Julijan, słabszy, bardziéj ceniący spokój, gryzł się niém niewymównie, zmuszony w głębi serca taic to ezego doznawał. I czoło jego osłaniały té̀ chmury, a siostra często go znajdowała bezsilnym, z oczyma zwilzonemi, siedzącym jak posąg zamyślenia na grobowcu Medy-ceuszów-ciągłe wpatrywanie się w Emila, którego stan zatruwał Julijanowi prawie kaźdą życia godziné; uczucie niepokaju rodzące się $z$ tych niechęci codziennych, rozlewało w jego duszy tęsknote i smutek, którega nic rozerwać nie mogło. Uboczna też mozze jeszcze jedria przyczyna, usposabiała go tak-
wolucyi spotkać postaci, które tylko w dniach re powierzoną była milicyantom, na których wierność rząd mógł liczyć. Zdaje się, że deputowani, którzy myśleli rozruch wywołać, nie wiedzieli o tém, albowiem pomimo stražy, które pod bronią stały we wszystkich korytarzach, we wszystkich trybunach, gdy p. Portilla, zapominając o rozwadze jego wie kowi własciwéj, pp. Ribara, Gatels, Ruiz Pons etc skiem wyrzucać zaczęli Esparterze i O'Donnelowi, iż zrieważają milicye narodową, kilka pojedynczych grosow odpowiedziaso wiwatem na ten okrzy
Votum osobne (poprawka) p. Vargas odrzucona została większością 165 przeciw 50 głosów. Poprawka ta była całkiem przeciwną projektowi. Rząd nie liczył na tryumf tak zupełny a pomiedzy
gami ministeryum oburzenie wielkie panowało
Dzienniki dziś mówią, że wszyscy ministrowie postanowili podać się do dymisyi. Jeden z dzienników podżegających, odznaczający się tak niedorzecznością idei bronionych, jak karczemnemi wyrazami, Soberano, zapewnia ze kilku ministrów podało sie do dymissyi inazwiska tych ministrów wymienia Wszystko to jest kłamstwem. Owszem, wiadomo, de kommisya, z katalończyków złozona, korzystała z dzisiejszéj sposobności, by wręczyć ministrowi skarbu medal złoty wartosci dziesięciu uncyj z dwoma nadpisami, niepozwalającemi wątpić o popularności tego męza stanu. Zjednéj strony około herbu Kata lonii znajduje się nadpis: „Don Pask lowi Madoz, Katolończycy bawiący w Medrycie." 'Z drugiéj strony znajduja się te slowa: „Cholera, waburzenie polityczne, przesilenie handlowe, dotknely Barcelonę; Madoz, przez czás swego zarządu od 10 sierpnia do 20 października 1854; umiał poświęceniem swéjosoby i prawdziwie obywatelskiém sercem zmniejszyc wielkość tych plag.

Nie bez przyczyny to p. Madoz posiada zaufanie liberalnych uczciwych; wezoraj jeszcze widziano go, jak przebiegal gromady buntowniczego pozoru i przemawial wyrazami zgody do thumu.
Pomimo wszelkich wyzwań, dzięki środkom przez władzę przedsięwziętym, porządek nie został zakłócony; kilka tylko wystrzałów dało się słyszéć na ulicach, dla rzucenia postrachu danych. Dziś i jutro lud całkiem oddany jest nabożeństwu; nie należy krażenie powozów jest zabronioném publicznego; południa.
(Indep. Belge.)
Staats Anzeiger ogłasza tekst okólnika przesłanego przez gabinet berlinski reprezentantom Pruss przy dworach niemieckich; dołączono doń kopija noty poufnéj do hr. Hatzfeld, posła pruskiego w $\mathrm{Pa}-$ ryżu, w któréj gabinet pruski protestnje energiczsie przeciw krytyce w Monitorze, postepowania posła pruskiego w sejmie niemieckim, k tora to kry ykę uwaza za niezgodną z niezależnością i godnością Niemiec. Okólnik zaprzecza jak najmocniéj istnieniu propozycyj, przypisywanych p. Bismark Schönhausen; zatwierdza jak najzupełniéj oświadezenie przez tego posła złożone i dodaje, ze Prussy tłomaczạc postanowienic sejmu z 8 lutego jak je dziś tłomaczą, nie miały wcale na myśli zadnéj manifestacyi przeciw mocarstwom zachodnim.

> (Journal de St. Petersbourg.)

T U R C Y A.
Konstantynopola pod d. 12 marca donosza, z
trzęsienia ziemi nieustawazy w Brussie; tameczne źro dła siarczane zamknęły sig. Olymp dymy wyrzucał
jak wulkan. Adrianopol także ucierpiał. Kilka od działów saperów piemonckich przybyło do Konstan tynopola, z namiotami, oraz széś Siostr Miłosierdzia, którym oddano część szpitalu w Starym Seraju, prze znaczonego dla chorych armii piemonckiéj. Gube nator Adrianopolu, Rustem-Pasza, wrócił na miejsce swego urzedowania; oddana mu dostawe zboża iby día dla wojsk w Krymie.

Journal de St. Petersbourg.
Konstantynopol 29 marca, Jenerał inżynieryi an gielskiéj Bourgoyne, który przed kilku dniami przy byı z Krymu, opisuje tu w sposób zatrważając fortyfikacye, jakie Rossyanie koło Sewastopola n gromadzili a które według niego, czynią tę twierdzę nic zdobytą. Inszém było jego zdanie na początku prawy i być bardzo może, iz gdyby nie zwłoki nie pojete Anglików w wykonaniu robót, obleżniczych rzeczy daleko daléj posuniętemi by dziśs był. kolwiekbąd́́, wyrazy jen. Bourgoyne silne zrobił jak się zdaje, wrażenie na lordzie Stratford de Redcliffe; ministrowie turecey także przerażonymi zo

Mówiono od kilku dni w Konstantynopolu tonięciu na morzu Czarném parowca Edynbourg dwóch innych okretów przewozowych, które údawa ly się do Warny, by ztantąd zabrac wojsko. Pake bot pocztowy Pericles, który dziśs przybył z Warny potwierdził te smutną wiadomość
(Indep. Belge.)

Czytamy w korrespondencyi Indep. Belge z Tu rynu: Mówiono tu kiedyś o przystąpienie Toskanii do związu zachodniego, oto w tym przedmioci szczególy, które zdają się doś autenty cznemi. Wkrótce po przystąpieniu Sardynii do Zwiazzku p. de skim, przesłał rządowi wielko ksiażecemu wezwanie by przystąpił do związku. Rząd Toskański odpowiedział, że postanowił zachować neutralność i natychmiast wiadomość o całéj rzeczy przesłał gabinetowi wiedeńskiemu. Rząd austryacki odpowiedział rządowi wielkiego-księcis, ze na teraz odpowiedź była stosowną. Zdaje się, że wyrazy „na terazu nie bardzo w swak poszły ministrom toskańskim, k
sie spodziowali bezwarunkowege zatwierdzenia.
vie ulega też wątpliwości, że wszystkie starania rzadu anstryackiego, by wciagnac rzą neapolitañski do związku spełzły na niczém. Król Obojga Sycylii postanowił zachować neutralność i przystąpił najzupełniéj do zasady wyformułowanéj przez Stany Zjednoczone, co do stosunku neutralnych. Nie wiadomo, czy mocarstwa zachodnie będą mogły długo tolerować zastosowanie zasady: flaga polorywa towa przez rzą̨ tak blisko placu boju sie znajdnjący.

Czytamy w iniméj korrespondencyi: Śmierć Cesarza Miko乇aja Igo zrobiła w Neapolu niezmierre wraże nie. W dzień otrzymania téj wiadomości, hrabia S rakuzy, brat króla, odwołał zaproszenia na zabawe która właśnie u niego daną być miała; teatr SanCarlo zamknieto. Król z rodziną swą bawi stale w Caserta. Ferdynañ II ciągle odmawia przystąpie nia do związku mocarstw zachodnich. Zdaje się też, ze, Neapol nie będzie przedstawionym na wystawie paryskiéj, król bowiem lęka się wszelkiego zetknięcia z Francyą
Według listów z Rzymu, pulk 21 linijowy franan mial oaprynąc a Givita Nechia worost do
że, do tego smutku, który Prezesa codzień czynił oń troskliwszym.

Opisując mieszkańców Karlina, nie wspomnieliśmy jeszcze o jednéj zamieszkującéj tu istocie, która na obo nie wiele zajmując miejsca, ważną przecie w. życiu codzienném Anny i Julijana odgrywała role. W roku urodzenia Anuy trafiło sie, ì ze na ednym z folwarków Karlina gospodarujacy ekonom, ożenił się był z garderobianą Pani Chorazzycowéj; małżeństwo trwało krótko bardzo, i dając życie córce biedna kobieta sama je utraciła. Wkrótee potém mąż, który szalenie przy wiązany był do niéj, siérote odumarł. Państwo Karlińscy z politowania waieli dziecię do
vaniem; nie myśleli wcale wysilać sie na nie
i poczęl jak zwykle z wychowankami tego ro-
dzaju, które musza w dzieciństwie znosić dziwactwa sług wszystkich, dopóki same na nieżawiślejszą służbę nie wyjdą. I byłaby się może mała Apollonija sponiewierała, gdyby zawczasu nadzwy czajna żywość, dowcip, ładna twarzyczka i niesłychana łagodność charakteru, nie uczyniły ją ulsbie nicą i pani i pana. Bawiono się śliczną Polą (bo tak ja przez skrócenie zwano), dozwalano jéj bawic się z Anną; Anusia przywiązała sie do niéj całą duszą, i z garderoby przeszła siérotka do pokoju, gdy przyszedł czas wychowania i nauki dla córki doma, Pola pozostając z nią razem, równie staranną odebrała edukacye i tyle co ona, może więcéj, potrafiła z niéj korzystać.

Wprawdzie po kilkakroć robiono sobie uwagi, że
dla abożuchnéj i tak poziomego pochodzenia panienki, śmietne talenta i nauki wyỉsze nie koniecznie były stosowne i nietylko w przyszłości nie będą pomocne, ale los jéj skrzywić mogą; lecz gdy Pola chciwie chwytała wszystko, niezwyczajną będąc obdarzona zdolnością, gdy Annie trudniéj codzień rozstac się z nią było, gdy wreszrie powiedziano so bie, że zostawszy guwernantką, byt niezależny pracować może-Pola pozostała z Anusią i wyszła na prawdziwie zachwycajacac dziéweczke, z któréj
twarzy, obejścia, mowy, jużby nikt pochodzenia nie mogł się domystec.

Natura téz szczodrą była dla tego dziecięcia, kto remu los zabrał razem prawie ojca, matkę i przy szłoóć; w sẃoim radzaju była to urocza istota. Ma latka, zręczna jak laleczka, zwinna, wesoła, z włosami jasno-blond złotego koloru, z ślicznemi niebieskiemi łzawemi oczkami, z okrągłą, świéżą i ożywiona twarzyczka, Pola zachwycała każdego kto spojrzał na nią. Dowcipna, ezęsto nawet trochę złośliwie, ale pomimo to najlepszego i namiętnego serca, w wejrzenio, ruchu, mowie, uśmiécha, zdradzała się z rozdráżnioném uczuciem, które tylko szukało przedmiotu, by wybuchnąć nieuģaszonym płomieniem. Twarzyczka jéj nie miała nic arysto kratycznego, ale to był typ czysto słowiański w daym ze swych nojwdzięczniejszych objawóm: mówiące do duszy, zawsze prawie łez pełne, nawet

Krymu, fregatą angielska. Pułk 14 oczekiwał także ma całkiem Rzym opuścić.

## RESZTY REKOPISMU JANA CHRYZ. PASKA. wydane z egzemplarza Ces. publicznéj biblioteki w Petersburgu, przez St. Lachowicza, na nowo Petersburgu, przez St. Lachowicza, na now przejrzane, z 6ciu गycinami. Wilno, 1854.

Ukazanie się piątego wydania Pamiętników Paska dowodzi jak czytelnicy umieja ocenic to co jest prawdziwie piękne, co jest pomnikiem niepożytym na széj literatury. Wszystko co sié dotycze Paská
jest juz̀ cenne ; piękne rysunki pana Zaleskiego rozchodzą sie ; womencie, bo wystawiaja sceny, ktôre od dawna odmalowały sie w wyobražni ogóth, potega talentu malarskiego Paska. Jest to najpopularniejszy, nejnarodowszy nasz pisarz; im wie-
céj upłynie lat, tém on więcéj będzie ceniony ikocéj upłynie lat, tém on więcéj bedzie ceniony i ko-
chany, jak owe stare obrazy mistrzow XYI wiekn, htórym czas coraz więcéj nadaje urokn. Wszysey znamy album Paska, wydane przez p. Wilczyńskiego; pomiedzy temi ładnemi rysunkami, wyszłemi
i pod ołówka utalentowanego naszego Zaleskiego, zawsze z osobliwszą przyjemnością oko moje zatrzymuje się na winietce, gdzie p. Pasek osiwialy, przygarbiony nieco, ale czerstwy i po staremu piękny, siedzi przy stoliku, duma o swojéj młodości ubiegłéj, przypomina złote jéj czasy, kiwa zdäje sie, głowa smutnie i maluje piórem te obrazy ułudne, jakie mu sie cisną zewsząd do głowy; i uśmiech
występuje na usta i łza cisnie się do oka - eheu, fngit interea irreparabile tempus! Obrazek ten pana Zaleskiego, gdzie Pasel pisze swoje pamiętniti, a pod stołem spi jego menazerya, wraz z psami myśliwskiemi, przypomina ni estampy, wyobrazają̨ce Walter-Scotta, w jego Abotsfordzkim zamku, kiedy pisze dla wnuka historyę Szkocyi, a u nóg jego, na rozesłanych jelenich, skórach, wypoczywaja jego ulubione charty, a na trąbce, nad głową siedzi sokół w kapturku i z dzwonkami. Czy te gusta wiejskie, oddychające zamiłowaniem natury, tych dwóch męzów, nie mówia czasami o pewnéj pokrewnosci ich charakterów? Więcéj jak wiek cały oddziela ich od siebie, ale wzajemne podobieństwo do siebie ich iwo pośród parowów i skat, pryy dźwięku. myśliwskiéj trabbki, budzily sie zapewne u obydwoch te obrazy zywe, któremi jeden zapełaił tylko ksiege storyj. U jednego biografija, rzeczy zdziałane w oczach tego co pisat, u drugiego czysto wymysł poetycki; nic nie znaczy: obrazy jednego i drugiego napietno-
wane przedziwnym artyzmern, osobliwszą sztuką wane przedziwnym artyzmern, osobliwszą sztuką
ugrupowania, oświetlenia, nadania zyoia i charakteru fizyonomii figur; jurysta i żołnierz w zawodzie swoim, w zyciu niepodobni są do siebie, ale obaj uwazani jako artyści, razáa osobliwszén pod bień-
stwen! Kiedy w 1836 r. Hr. Raczyński wydak z résopismu, po raz piérwszy. Pamietniki Paska, wiela widziało w nich rodzaj walterskotyeznego romansu świeżego utworu; Wład. Trębicki piérwszy oświed-
cz̧ł to na piśmie, starając się udowodnić swój donysł; ale pozory były tak silne, ze nawet Michał Wiszniewski, znakomity historyk Literatury naszéj,
nie chcial temu dać wiary, zeby to piętno walternie chcial temu dać wiary, zeby to pietno walter-
skotyzmu Pamietników Paska było rzecza przypad-
ve, jak dwa listki kwiatu i troche podniesione naqietnie; nosek kształtny, odrobineczke zodarty; ojącéj twarze aniołków i dzieci.... a przytém nóżka, rączka, kibić, warkocz, wszystko tak harmonijnie piekne, tak wypełniające calośc, ze przy niéj gasly piękniejsze, a nie tak szezéśliwie obdarzone panic. Przy téj powierzehowności tak wdzięcznéj, ileż znowu dodajacych jéj uroku przymiotów! jaka dobroc serca, niczém sie nie umiejąca hamowac i wybuchająca naiwnie, ile zaru w duszy, ile zapału, dowci pu, jak dziwnie splecione melancholija i wesele!
Wrażliwa jak listek mimozy, z niczém się nie aiła, koclała gwałtownie, nienawidziła śmiertelnie; każda myśl i uczucie objawiała mimo viedzy swéj z cała szczérota poczciwą, do któréj się czuła jak
by ślubem obowiązaną. Nie kryjąc swojego pochodzenia, dziecię ludu, chlubiła się niemal ze siéroctwa urodzenia w ubóstwie; może za często, może za dumnie nawet wspominała o tém przy każdéj podanéj zręczności. Na pierwszy rzut oka, jéj żywość, dojmujący dowcipek, który rzadko poszanował straszną, gdy tymczasem pod uśmiechem jéj szyderskim, pod namiętrą tą ironija kryło się serce złote.... I umysł mu odpowiadał. Pola nic przez pó i na chłodno czynic nie umiejac, viczyła się gorączka i pragnieniem wiadomości, połykała ksiąjki, sięgała poza granice kobiétom zakreślone, z chciwością' niejednego ukąsiła zakazanego owocu,
kową, żeby nie były one natchnione jakiemuś wielkiemu gieniuszowi malarskiemu, duchem szkockiego mistrza. Doprawdy, Pamiętniki Paska są osobliw. szym fenomenem ; nie są one, ani historyczne, ani polityczne, ale czysto artystyczne; Pasek występuje W nich jako malarz swego czasu; jego autobiografija
jest długim szeregiem żywych, przecudownych, oryginalnych obrazow; przedmiot ich zwykle wesoly, dowicipny, pełno w ksi̇dym, choćby najmniejszym szkicu fizyonomii, charakteru. Pasek, jak WalterSkott, kocha szczerze człowieka, sympatyzuje z nim Wszedzie; osobliwie w prizgodach śmiesznych, we-
sołych, w czém przypomina troche swego wspóczesnego Moliera, albo późniejszego troche Lesage'a Jaka różica, pod względem artystycznym, pomiędzy Pamiettnikami Paska a Kardynała de Retz, albo Bus-sy-Rabutin'a! We Francyi wiek XVII byl wiekiem pamiętników; ale co w nich było? Iatrygi polityczne, intrygi miłosne; interes ich był psychologiczny, obyczajowy albo téz czysto historyczny. Pasek zaś wszedzie ma za cel (zapewne sam nic o tém nie
wiedząc) piękno; dla tego malował on przeszłoś, kolorajac, zapewne gołe tylko szkice notatek swoich; dla tego tak mu było miło pomiędzy ludźmi, w wojaczce i w wędrówkach po bożym świecie. Polityczne wypadki, ich powody, cele, ukryte intrygi
gabinetowe, polityka zagraniczna, mało go obcho. dzą; niektóre postacie skreśla w karykaturze: Rakocy wybrał się do Polski po czosnek, bo mu powiedziano, jakoby tu mial być lepszego niźli wegierski smaku; ale dano mu takiego czosnku, go nieprzestał palić do śmierci. Oto fakt polityczny; mniejsza mu o niego; ale akcessorya wyprawy Rasocego wypracowuje po malarsku. Jaki to obrazek śliczny sam wyjazd Rakocego na wojnę i jego pożegnanie z matką, co go u omina, aby zaniechał téj wyprawy, bo i koń sie mu potkną i mostnica się pod nim złamała. A ciz Graffowie Katanowie, co to ich zostawił Siedmiogrodzki książe w zakład, za obiecany okup; karmiono ich zrazu, powiada Pasek, na srebrze w Łancucie ; pili wino; ale kiedy z Węgier nie było widać okupu pijali wodẹ, potem drwa do kuchni rąbali i nosili, i w téj nędzy zywot skończyli. Oto piękny, wcale oryginalny ustęp do historycznego romansu!
Boleśnie żałować przychodzi, za każdą razą, kiedy tylko bierze się do ręki prześliczna książza Paska, i̇e brak w niéj początku i końca; nie chce się tracic nadziei, że z czesem moze odkryje sie całko-
wity rekopism lych, drogich dla nas Pamietników. Zapewne wystepowało w nich dzieciństwo autora; jego wychowanie pod okiem matki i ojca; czasy
szkolne, spedzone u Jezuitow w Rawie, professoro wie i koledzy; zycie studenckie, psoty i figle wieku młodzieńczego; nastẹpnie aoze palestra, a potém już z kolei wojaczka. Nie wiemy weale jak się rozwinęł i pod czyim wpływem ten duch artystyczny; zdradza się on we wszystkiém; Pasek wszędzie jest poetą, poeta polskim, narodowym poctę; niespokój duch $\begin{gathered}\text { gorącego, usiłującego wybić się na zewnątrz, }\end{gathered}$ thómaczy sie czynnym ży wotem, wojaczką, życiem koleżeńskiém, wędrówką, zalotami wrészcie do gładkich panien; nie może on siedziéc na miejscu, chce się mu doświadezyć ludzi, poznać świat, chce się koniecznie wyekspensować na zewnątrz ową energije animuszu rycerskiego, co zamknięty w piersi. niépokoi go, wyzywając ustawicznie do ruchu, na forum śwista. Pasek skosztował roskoszy dusznéj; zna on k lassyków rask skich, Wirgilaszy
zna może Tybulla, Propercego; czytał zapewne ziycia mezzów znamienitych przez Kornelijusza Neposa skreślone; dzieje rzymskie Liwiusza; zna Muzy i bogi udatne Olimpu; musiak tez znać dobrzé celniejszych poetów ojezystych; a wszystko to razem obu-
dziło, musiało koniecznie obudzic mu uczucie piękna. Pasek ma serce tkliwe; romans panną Eleonorą in Croës Dawarme, w Danii, przekonywa nas o tém dowodnie; nie sama gładkość dzieweczki włożyła mu, jak powiads, kajdany ria serce, ale i wykształcenie jéj staranne, rozum i ucać do kraju; żal było panu Chryzostoba było wrarie tak daleko fortunę, jako afekt taki, którewu o podobny trudno. Jako tedy z niedźwiedziem passował się z myślami; kiedy bywało umysł przypadnie zehy zostić w Danii (bo w jednéj godzinie napadnie myśl żeby zostać, w drugiéj żeby tego nieczynić), o zaraz jakaś wesołość ogarnia człowieka; skoro zośs nastapi żeby nie zostawać, to znowu alteracya, było prieqzose na sercu. Ale widocznie ze nie to
 tórego Boską, a scisnąwszy nožki Panu Jezusow az jak plastr przyłozył i ochota zaraz nastąpiła ta, eby do Polski jechac a tam nie zostawac. Ale nim to nastąpiło owo przesilenie, nieraz zapewne westchnął ze łzami. W owych to zapewne amorach, Pan Pasek tak lubił przypatrywać się w Jutlandyi kolorowi morza i téj dali niezgłębionéj okiem, gdzie Oseanns styka się z niebom; zajmowało go to wielce że Baltyk inaczéj, a inaczéj Ocean wy ląda. Lubil pan Pasek naturę, to widoczna; luoo mu było w łodzi plynąć na wyspe morską, gdzie były roiny starego zamku; fu na słońcu wyię z cicba, można się było im napatrzyć dowoli, ale dość rzucić kamykiem, aby cała ta czereda w momencie jednym znikła w otchłaniach morskich. Uezucie piękna przebija się wszędzie we wspomnieniach Pas§a; w Hamburgu, $n p$. z przyjemnóscią opatruje stary kościół i klasztor poaugustyański, gdzie sié rozlokował był pan Wojewoda Czaraiecki; tu go osobliwie zajmowała architektura budowy, długie korytarze z celami, a było ich do pięciuset; prześliczne roczysto curne wizerunki Swietych P , się prze bliwie Najświętszéj Panny, z wielo napisami pobożnemi. W Danii, Pasek abiera numizmata i' inne ralewskiego w Koldyndze, zajmowietrze zamku kró zdoby architektoniczne pałacu, zwasza Paska odatne bardzo; jedna osobliwie, z białego marmuru, wyrzucona na piasek, pociągała do siebie p. Paska; aasz artysta-kontuszowy nie umiał sobie zdać spraWy z tego usabliwszego pociągu do kobiety z kamienia, która właśnie taka była jak kobieta zy wa; do niéj na dziwy się zjeżdżali, jeden drugiemu powiadając, ze tam leży żona komendantowa, wyrzucona prochami; a leżała, rozkrzyżowawszy sie w po-
staci (in forma), jako człowiek r rozezná by\}o tridno, pie macawszy dopiéro twardości kamiennéj. ce Pasek-0powiada o tém, jak o czymeś cudowném, niepojé tém, o tẻz żywém ciele z kamienia. Kto po tém je dném nie pozna duszy artysty? duszy malarza z naury, co czuł sercem piękno, odgadywał, w zyciu weiels ${ }^{\circ}$ je w swoich szkicach. pełnych
gnêła uczucia, walki, boju dramatu, i rweła sie gnę̧a uczucia, walki, boju dramatu, i rwéła się
z tego kółka, w jakiéin była zamknięta, całą siła namietności, niepohamowanych nawet modlitwą chłodną atmosferą otaczającą. Wspomnieliśmy już w rozmowie Julijana z Ale-
ksym, ze młody Karliński całe życie za takim wła Wspomnieliśmy juz w rozmowie Julijana z Ale-
ksym, ze młody Karliński całe życie za takim wła śnic ideałem kobiéty się upędzał, jaki tu traf postawił u jego boku. Natura, wszedzie dopełniająca się kontrastami, zrodziła w nim pragnienie ezegós jak najinniéj arystokratycznego a pełnego siły i drgającego żywota.... dla niego Pola była istotą jego marzeń....

Wyjeżdżając do miasta dla skończenia nank, rzucił' ją Julijan dzieckiem prawie; powróciwszy, znalazł do niepoznania wypiêknioną, dojrzałą, ponętra -i, a! trzebaż dopowiedziéć, ze się w niéj szalenie zakochał! Domyślicie się tego bardzo łatwo-inaczéj być nie mogło; ale Julijan by człowiekiem nczciwym i pierwsze drgnienie serca wstrzymał dłonią, zastanawiając sie nad jego skutkami. Nie po myślał nazet, by podle uwieść biédne dziéwcze, które $z$ naiwnoscią dziecięcia nsstreczało się same, szukało niebezpieczeństwa, goniło za niém.... wiedział, ze ozénienie było dlań niepodobieństwem; cała rodzina byłaby wszelkich możliwych uzzyła środków, aby mu je utrudnić, by je niepodobném uczynić; postanowił zwycięzyć się, pokonać i rozczarowsé.
postanowir zwycięzyc sie, pokonac i rozczarow
(Dalszy eigg nastapi.)
i płomienien, który objął jéj główke, gorzéj jeszcze rozpaliła niespokojne swe serce. Oprócz tego, nadzwyczajnym do muzyki obdarzona talentem, majac zręczność wn nim się wydoskonalić, doszła do znakomitéj na fortepianie biegłości, a z ksiąg teoretycznych wyuczyła się muzyki, daleko więéj, niz̀ jéj pospolici amatorowie umiéć $z$ wykli.

Pola była nieodstepną Anny towarzyszką; oddawna czas było pojsć na chléb własny i na przyszłość praco wać; trafiały się jéj świetne bardzo miejsc8, ale dwie przyjaciólki rozstá sié nie mogły i
Pola ochotnie poświécała sie téj, która ja uczytiła czém była. Jedoa téż, powiedziéć można, dopełniała drugą, jedna druga podtrzymywała; coby poradziła Anna zostawiona sama sobie? gdzieby Poli lepiéj być mogło jak tu, gdzie prawie rodzicielski dom znalazła? Zywość siéroty, jéj udane czy prawdziwe, naturalne cay goraçzkowe wesele, wstrzymywało Annę od smutku i melancholii, w którą ła two wpaść mogła. Obie były piękne, obie ponętne, ale jak wielka była różnica ich wdzięku, tak wielka różność charakterów. W Poli drgało życie, świézo z łona ludu wytrysłe; w Annie skupiły sié wszystkie cnoty przeszości, odziane szatą ideału i obleczone tẹsknotą. Dla Anny świat był żelaznemi drzviami obowiązów zaparty; przywykła do poswięcen, nie rachowała juz i oddała się cała na ofiare rodzinie. Pola, choć chetrnie zapierała sié przyszłości, wzdychała do wszystkiego, co ułudna obie-
charakteru, prawdy i wdzięku! Za wodzą tego uczucia artystycznego powstał retzopism Paska; pisał go whe o druku.

Pamiętniki Paska są całą galeryą obrazów i por tretów żywych; umie on nadać zycie, charakter wybitny kilka prostemi słowy; sam wystepuje w rêkopismie -ktory jak powiedzielisimy, nie ma początku-
w r. 1656 ; słuzy pod Czarnieckim przeciw Szwedom; wresopisie z biblioteki Załuskich, wydanym przez St. Lachowicza, a dziś wytłoczonym po raz drugi, stoją najsampriód wiersze do deresza; dusza poetycka próbowała formy wiersza, ale ta sie mu w rzetelnym obrazie epoki swojéj, ludzi z którymi siẹ spotkał za żywota. Czarniecki idzie do Danii: wielu bało sie téj wyprawy na obczyznę, żony, matki pisały do swoich aby tam nie chodzic; ale miał jednego tylko; w pisaniu tém rozkazał, zeby imie Boskie wziąwszy na pomoc tém się najmniéj niekoufundował, ale szed $\{$ śmiele tam, gdzie jest vola wodza, pod błogosławieństwem ojcowskiém i macierzyńskiém, obiecując gorąco dom majestatu Boskiego suplikować i upewniając syna, że mu i włos z głowy nie spadnje bez woli Bozéj.
Jak doskonale skreślona jest scená przygotowania się oddziału, mającego uderzyć na mury Koldyńskie; dwóch Jezuitów przygotowuje rycerzy; Ks. Piekarski powiedział exorte, doskonale cechująca jego zakon; ze wszystkimi następnie odmówił akt skruchy i wszystkie circum stancye te, jakie się zachowuja z owymi, którzy pod miecz idą. P. Pasek przystąpił bliżéj do księdza:-Proszę ja téź, mój Dobrodzieja, o osobliwe błogosławicństwo, rzecze. Scisnął tedy go ksiądz za głowe rękoma i błogosławił, a
zdjąwszy z siebie relikwie, włożył na niego, nózdjąwszy z siebie relikwie, włożył na niego, mó-
wiąc: „Idżze śmiele, a nie bój się. (c-Ksiądz Dąbrowski, téż Jezuita do innych pułków jeżdzi, prawie więcéj płacze niżeli mówi: bo takie miał vitium, chó lył niezły kaznodzieja, że jak począł co mówić, rozpłakał sie i i nie skoñczył kazania, a narobił śmiechu. Jakie dwie różne a żywe figury, zakreślone kilku tylko rysami! Czyż romenso-pisarzowi historycznemu nie noleżałoby się nauczyć od Passa téj tajemnicy?

Jak dobrze jest obrysowana figura Kurfista Pruskiego, zastępującego ww wojsku polskiém miejsce Jana-Kazimierza, a kaptujacego sobie serca tych nowych podwładnych, myśląc o koronie a zejściu
ostatniego z Wazów, olsory cyiku w mlescle przechodziły komendy polskie, Kurtirst wychodzil na podczas stal bez czapki, przeprowadzając wzrokiem i uśmiechem przeciągające hufce.

Wojewoda Czarniecki oddany wszędsie z osobliwszą miłością, jaka gorzała w sercu wszystkich jego podwładnych; Pasek wszędzie go zwie dziadem, ale w téj poufałości nawet przebija się słabość dla niego. Mortecuculi, jenerał zacięznych wojsk cesarskich, nie bardzo podzielał ten entuzyazm powszechny dla Wojewody; solą woku były dla niego wszystkie jego sukcessa w Danii, kiedy on sam darmo tylko chléb jadł wraz ze swoimi. Osobliwie miał on uraze do Wojewody o to, ze wszyscy oficerowie go, ale do Wojewody ściągali się, i stąd brali ordynanse, bo taki mieli od Króla swego rozkaz; za piérwszém tedy widzeniem powadzili się o.to. Rzek 1 mu tedy Wojewoda: „Nie trzeba tu się swarzyć, ani gniéwać sié o te prezencyá, która miedzy nami
uspokoić moze żelazo. Tyś żołnierz, ja żołnierz; tyś uspokoic moze zelazo. Tys zornierz, ja zołnierz; tys
generałł, ja generał; sprawić się jutro.u Jaki przedziwny lakonizm bohatera! „Posłał tedy, mówi daléj Pasek, do niego Skoraszewskiego porucznika i Krajczego Koronnego Leszczyńskiego, wyzywając go na parol sam na sam, żeby wojska nie turbować; aleć, dodaje Pasek, był tak grzeczny, ze nie chciał wyjechać, wysłał jednak oficerów z pewnym traktatem, których gdy obaczył dziad, skoczył jako piorun ku nim, supponendo że generał wyjeżdżo; ale gdy zmiarkował że kto ibszy, stanął, i obaczył relacya. Kurfirszt byt natenczas od nas o trzy mile, z wojskiem, kiedy się to agitowało, ale gdy
sie obaczył z Montecucollim miał to mówić: Dosié obaczył z Montecucollim miał to mówić: Do-
brześ uczynił, żes nie wyjechał, bo gdybyś był z Czarnieckim jaki uczynil experyment, pewniebýs to bỵ i ze mna uczynić musial, bom ja tu jest w osobie Króla Polskiego.

## HRYEGLAD LITIERACKK.

(Dalszy Cigg.)
(Patrz Nr 96.)
Daruje nam pan Padalica, iz̀ go wowiésci jako mniéj znanego uwazać cheemy; uwazanie to jest wglédne; wiemy, iż Pokojówka jego, o któréj nawet przed kilkunastą laty pisaliśmy w Bibliotece, prawie nieznaną jest naszéj publiczności; zdaje się, że cały nakład jėj
rozszedł sié między czytelników zabużańskich i zaniemeńskich okolic, że u nas nazwać go autorem Pokojówki, jest to zasłaniać raczéj, jak odsłaniać nanas bardzo korrespondencyj jego do Gazety Warszawskiéj. Tadeusz Padalica, jest tu już bardzo sci, i sądów umiarkowanych a trafnych w krytyce; w powiéciopisarstwie jest jeszcze nowa, i dla tego odzywając sie do naszych czytelników, przeważa
jących liczbą zabużańskich czytelników Gazety Warszawskiéj, powiadamy, iz nowe to ponickad imie w powieściowéj literaturze. Pamietnik jego Legitymujquego sie szlachcica zjawił się jednocześnie z Powieściq bez napisu, nieznajomego całkiem auto-
ra. Dwa te obrazy zwracaja tu szczególnie uwage nam bezwarunkowo podobal się Pamiętaik pana Tadeusza Padalicy, jako odpowiadający najzupetniéj założeniu, jako obrazek nad wyraz prawdziwy, świeży, zawierający kilka charakterów najszczęśliwiéj uchwyconych. Nie pamiętamy szczegółów Pokojówlki, ale
wraženie odebrane po odczytaniu tamtéj powiastki Pamiętnika dzisiejszego nie zatarło się jeszcze, stanowczo utrzymujemy, iź, jeśli pan Padalica więcéj talentu swego probować bedzzie na obyczajowych, większéj skali obrazach, zawód jego nie od Poltojówlis ale od Pamiétnika datować należy. Z największą przyjemnością czytaliśmy ten urywek widzielismy w nim tych tak dobrze nam znanych ludzi, obyczaje ich, jezzk charakterystyezny, i te w pewnéj epoce niepoślednie kłopoty w zdoby waniu dowodów szzlacheckich. Mamy jeszcze przed oczami owe ciekawe deputacyj szlacheckich świadectwa, często najzasadniejsze, często jednak najlepszego tylko serca i sąsiedzkiéj życzliwości dowodzące. Pan Poczciwski jest figurą tak ciekawą, tak prawdziwą a miłą, że mamy szczerze za złe autorowi, iż obrazek ten w tak szczupłych zawarł ramach i rozdraźnił nie tyle już ciekawość, bośmy rzeczywiście nie ciekawi końca zadnéj intrygi miłosnéj, ale smak i uczucie, które tylko szczéśliwie uchwycona prawda podnieść
sie moga, któremi zawładnać potrafi tylko siła sie moga, któremi zawładnąć potrafi tylko siła obrazowania, tylko z ducha i serca płynące słowo. jego z siłą i prawdą przedstawiona, którą nie rozum ale talent daje, będą dobre, urocze, nowe, choćby już w tysiączném powtórzeniu. Cbarakter keżdy duchem, gdy z natury przechodzac do ozowy, storia go odkryła, połączy sie z picrwiastkami sir téj głow naturze, niézwyłemi wypadkami życiaram niezwykła napisać powiastlee i niezwykłemi napełnić charakterami; ale trzeba mieć w sobie zdolność właściwą, ódżywiającą i odświeżającz to, co już dawno znaném było. Tak w obrazku pana Padalicy nie ma prawie ani jednéj istoty świeżych rysów ani jednéj sytuacyi nieznanéj, a jednak wszystko wygląda jak nowe i żywe, wszystko ta włásie ziywowałą dotąd jest figura pana Poczciwskiego, jako legitymujacego sie szlachcica; ale tu mamy zaledwie początek tego odcienia w charakterze p. Poczciwskiego ; wreście ta chwila kłopotów szlacheckich sama w sobie jest charakterystyczną i może całemu obrazowi nadać właściwą barwę. W obrazie tym figurować muszą najrozmaitsze osoby, na które cząstkami rozdzieli sie charakter całego obrazu. Jeszcze potrzebujemy widzieć Poczciwskiego w to warzystwie kuzynka, który tỵlko co z Uniwersytetu na świat wypłynąt, na miejscu własciwéra, to jest w Zytomierzu, i gdzie tam jeszcze, atoczonego gronem Szlachtorobów, jak ich autor nazywa. Jest to wyraźnie
mały początek ciekawego obrazu, pare figur, i pare scen z życia, które w pełni rozwinie sie zapewne w następrych rozdziałach. Dotąd urywek w Biblioteumieszczony nie rozwiązuje ani w części założenia, dotąd połowa zaledwie figur wprowadzoną została i to tylko w szkicach, chociaz wyrazistych, jasnych i żywych. Nie możemy sądzić z tego o spodziewanéj całóćci; ale o tém, co już jest, radzi wypowiadamy szczerze nasze zadowolenie. Jedna wszakże postać dość już znacznie w sportretowaniu posunięta, postać Józi, nie zaspakaja uczuć naszych o prawdzie, jaka w charakterze każdym tkwić powinna. Jest to coś niedokładnego, jest i za wiele mocy w narzuconych farbach i za mało. Zdaje się postać ta nie jasno odrysowała się i w myśli au-
tora i nie jasno dotad z obrazu wyszła. Zwracamy na to uwage autora; sadzimy, ze przyzna nam trafność twierdzenia naszego, gdy się bliżéj téj żywéj twarzyczce Józi przypatrzy i w ogniste jéj oczki zajrzy. Karolinka np. figurka podrzędna zupełnie wobrazie, a ma zupełne życie i harmoniją w swym portrecie ; pani Poczciwska nieporównana; takich postaci, łatwiejszych do oddania wprawdzie, bo charakterystycznych, spotykamy thumami. Józi jednak brakuje właściwego wyrazu, chociaż ją autor tylą wdziękami udarował. Nie podo
ba ñam się bardzo to wtrącanie wierszów z Mal czewskiego i Bohdana; już to zaczyna byé ckliwém góle psuje całość obrazu, przerywa ciąg dialogu, jest niepotrzebriém sztukowaniem sié w malo waniu cielska głowa zapały swe, jakie ma, po swojemı oddaje a nie z pamięci deklamuje zapalne wiersze dręczonego wiecznic na wszystkie sposaby Mal czewskiego. Jeżeli to sá świetości każdego młode go serca, to jako śซiętości niech na dnie serca spo
czywają; bo z czasem przyjdzie do tego, co już spot kało ustep z Maryi, Maryo! czys ty nie chora, ze go sparadyowano, że przeszedł w smiesznosc, u nas przynajmniéj. Nie wiemy, czy się ta uwaga podoba autorowi, ale co do nas mówimy szozerze, e cytacye wierszyków najgorszy effekt robią, cho ciaz prawda, ze poczciwa młodzież często się niemi posługaje i radaby przy każdéj sposubności dać wi dziéć starszym, że już je zna, pojmuje i czuje z ca Łej duszy. Daruje nam autor te szezerose, ktorá
wynagradzamy sowicie uznaniem najzupelniejszém piêkności zamieszczonego w Bibliotece PamiętniLka Legitymujacego sie szlachcica.
Drugi szkic powieściowy bezimiennego autora, maluje obyczaje z téj saméj epoki, co Szlachcic Litew ski w Rzewuskim it. d. it. d. O tych wspomnie niach zanim okazały się w druku, słyszęliśmy wiel nadzwyczaj pochlebnych zdań, i załujemy bardzo, że ani części zdań tych powtórzyć, czyli potwierdzić nie możemy. Nie przeczym, iz to są wierne wspomnie nia, że to są te same obyczaje, te same idee, jakie
wiek ów targały; ale jakże im daleko do obrazów juz nam znanych innego pióra! Może nie wolno wynragać aby każdy obraz z tamtéj epoki tak świe trie i żywo był oddany, jak go oddał autor Listo pada, ale wolno zawsze wymagać, aby z téj saméj
chwili obrazy zawiersły coś, czegośmy w tamtych nie poznali; choćby tedy mniéj udatne było przed stawienie, jeśli nowa strona lab nowy rys przynaj mniéj przybywa, już praca jest użyteczną a wyma gania miniejsze być mogą.
(d.c. c. n.)

## NEKROLOGIJA.

(Art. nad.) W Powiecie Brzeskim Litewskim, przed kilku dniami zakończył życie w saméj sile wieku Jan Mogilnicki, b Marszałek tegoz Powiatu; w pierwszéj mlodości shužy w woj-
sku, potén zjednawszy sobie milośé obywateli, piastował przez lat wiele urząd Marszalka. Rzetelny w dotrzymaniu umów, otwarty w mowie i w postepowaniu lecz obok
delikatny, dolloczynny, przystepny dla najbiedniejszego,
nowal sobie przychylnośc ludzka wiecéj jeszeze mował sobie przychylnośc ludzka wiecéj jeszcze sposobem
w jaki czynil pomoc nizzeli samym datkiem, lub ito spełnia w jaki czynil pomoc niżeli samym datkiem, lub i to spełnial
nie ogladając sié na stan swój majatkowy. Wspierał wdowy nie ogladajac się na stan swój majatkowy. Wspieral wdow
i cale ubogie familije, przyczynial sie do kostów nauk biednych sierot; da stug swoich byl raczéj opiekunem jak pa nem, ite opieke do ich nawet dzieci rozciągal; whościanom
swoim wszelkie možliwe robil pomoce. Sprawuą̨c urzad Mar swałka, jako reprezentant stanu szlacheckiego, poniósk znaczne z majątku swego ofiary; procz tego jako Prezes Powiatowe
Opieki nieraz zaplacil za czyjeś niedbalstwo a nawet za cuOpieki nieraz zapłacil za czyjes niedbalstwo a nawet za cu
dze nadužycie i korzyść; nieraz doświadezyl jeszcze za do broczynnośc swoja niewdzięczności, ale itu dobroć Jego pr
magała, nietylko urazy zapomnial ale tym samym osobom magała, nietylko urazy zapomnial ale tym samym osobom ro na ich prośby w ich interesie; slowem był to ezłowiek cnót sta-
 trwalsza nagroda u Boga, który go ztąd powolal.

## WIADOMOŚCI KSIEGARSKIE.

Zeszyt "Biblioteki Warszawskiéj" za miesiąc k wiecień, wy szedl z druku i zawiera: Wspomnienia z podróży i wycieczel
po Kankazie, przez W. D.po Kankazie, przez W. D.;-Komedya. Dramat Apollona Koskie i wegierskie, ze szczególnym poglądem na ich wody mineralne i na ich inne uzdrawiajace zy wioly: rośliny, nabialwina, przez Dra T. Tripplina.- - ronika zagraniczna literacka,
naukowa i artystyczna. - Między-morze Suez (z mappa).-Wynaukowa i artystyczna.-Niędzy-morze Suez (z mappa). Wy
dobywanie z ciala ludzkiego metalow za pomoca elektro-che-mii.-Leczenie glachoniemych i projekt nowéj dla nich grammatyki, przez p. Rémi-Valade. - Nasiona roślin pożywnych
przywiezione z Chia do Francyi.-Fenomen widziany na morzu przywiezione z Chia do Francyi.- Fenomen widziany na morz
Indyjskiém. - ZZota przepaska", komedya we trzech aktac Indyjskiém. - "Zlota przepaska", komedya we trzech aktach
Emila Angier. "Miss Fauvette". Suiat ptasi przez p. Tous senel.-Przeglạd muzyczny.-Wiadomości literackie.-Sprawo zdanie z podrozy naturalistow odbytéj wroku 1854 do 0 jco
wa.-Kronika literacka: Estetyka i' Poezya: 1) Estetyka czyl Umnictwo piekne, przez Karola Libelta. 1854. Przez T.-Ro cujacych w Chemii, przez J. B. Rogojskiego.-Wiadomości na drodze postepu nauk przyrodzonych: Chemia, przez J. B...e; Przemysh iceko
meteorologiczne za miesiąc luty r . b.

W Drukarni Gazety Warszawskiéj. - Wolo druk wad.-W Warszawie daia 4 (16) kwietnia 1855 roku.

