# POTAK <br> W BRAZYEJI 

WYCHODZI DWA RAZY TUU TYODNIU

## KURYTYBA, 13 WRZESNIA 1918 r.

## ROK XIV. Nr. 69

## Dnie Polskie w Brazylji.

Prasa brazylijska w sprawie polskiej.

Uzna przez Brazylje Niepodle głosci Polski i Polskiego Komitet Cesianego jakoteż wywieszenie po skiego szandaru $z$ Bialym Ortem
ktoreoco do dei Ktorego do tej pory urzedowo mí uznawano na siedzibie Komitetu i glosinym echem w prasie brazylijskiei, szczególniej zas w prasie stoskice, szcze
licy kraiu.
Nie podobna jest przytaczać tych wszystkich glosow bodajby z braku mieisca, ,uszaakze należy uczynic ich
 patii, jaka sprawa nasza, wreszcie za stuszną uznana, cieszy
publicznei brazyliskiej.
„Z Noite" z dn. 21 sierpnia pomie ścila artykuł pod tytułem. "Słowa Ruy Barbozy do narodupoiskiego, gdzie onecanha kóczacy sie takim do Nite Peçanha konczacy się lakim dio ustezpem: "Fris Potał wyla (lo znaczy opatrznościowy bieg wypadków, Obenie zaczyna sie rysowac ha hory(to. znaczy zmartwychwstanie Polski). ",Jornal do Commercio." z dnia 21 ierpnia pomieścil w calości znane użCzytelnikom „Polaka" noty w spra-

## POLAK W BRAZYLJI

 kosztuje:
## Rocznie

Półrocznie W Argentynie
W Uruguaju
W Stanach Zjedn $\qquad$ Ameryki 1 $\underset{\substack{\text { pezy urugwajsk } \\ \text { Pothoenej } \\ 10}}{ }$

Numer pojedyíczy $\begin{aligned} & \text { kosztuje } 200 \text { rs. - Drobn } \\ & \text { ogłoszenia po } 200 \text { rs. za wiersz lub jego miejsce }\end{aligned}$ Adres dla listòw i przesylek pienieżnych
„POLAK W BRAZYLJI Caixa Postal H.
CURITYBA - PARANA - BRAZIL
PRENUMERATE „POLAKA W BRAZYLJI rrzyjmuja na warunkach redakeyjnych p. p.: Franciszek Grabski - Affonso Penna.
Filip Jakubowicz - Bariguy, Thomas Coelho, nntoni Jakubowski - Agua Branca Marcin Skalski - São Matheus. Jozee Wadowskl
Stanislaw Górski Pawel Tymoteusz Wielewski - Itayopolis! Walenty Swinka - Fernandes
Franciszeek Rutecki
Iraty. Jan Zwierzykowski - Monte Alegre.
Boleskaw Kosiniski Bolesław Kosiński - Sw. Barbara
Antoni Kozlowski Rio dos Pato Antoni Kozlowski
Jan Szyndrowski Jan Szydrowski
Michal ${ }_{\text {jNowacki }}$ Tichat; Nowacki - Paulo Freitas.
Wladyslaw Olkuszewski dam Sobociński wewski - Ponta Grossa. n Szkleniarz - Prudentopolis. Tranciszek Kropernicki - Henar Correia. Franciszeek Kropernicki- Hervalsinhia.
Ferdynand Malanowski - Alucarana. Cerdynand Malanowski ózef Dytz I Ijuhy abryel Muszy íski anciszek Hansski - Martianna Pi ntoni Wolski -- Erechim 13 de Maio ozef Lempek ---
wie uznania przez Brazylję niepodle ołości Polski, opatrzywszy je od sie bie wstępem wykazującym sluszność ego stanowiska wobec rwacei sié do niepodległości politycznej Polski.
"A Epocar z dnia 21 sierpuia te same noty pomieściła w cało-
ści zobjaśnieniem, że Brazylia ni ci zobjaśnieniem, że Brazylja nie
mogła postapić inaczej jak lylko uznać niepodległość Polski lącznie z wszystkiemi Państwami Sprzymierzo i zadośćuczynienia za suójobowiazek uznaly.
dania samych not. skkiej.


Front francuski nad Somma. Karabin maszynowy w akcji

- ${ }^{\text {dra }}$,"Gazeta de Noticias" poprzedziła liczyć napoparcie świata, który zacho druk samych not dyplomatycznych wał się obojętnie wobec rzezi w War dwiema kliszami, z ktorych jedna szawie nie mogąc się zdobyć ani na przedstawia Prezydenta Rzeczpospoli- jedno słowo spółczucia dla ofiar zwietej francuskiej przemawiajacego przed rzęcej brutalności zwycięzców. Wielki sztandarami pierwszej dywizji woj- ten patrjota ufal zawsze duszy pol-
ska polskieco przy sposobności wre- skiej, ska poiskiego przy sposobności wre- skiej, ufał zawsze tradycjom swe oj-
ozenia ich tejże dywizji, w którym-to czyzny, utal energii potomków dawozenia ich tejze dywizji, w którym-to czyzny, utal energji potomków dawprzemówieniu przyrzekł uroczyście odoudowanie Polski, druģa zaś przedstawia kapelana wojskowego poświęcającego sztandary polskie.
"O Imparcial" ograniczyl się do po-
"Correio da Manha" obok tekstu znanych Czytelnikom naszym not dy bra podobizne Kościuszki, nazywa jac go bohaterem niepodległości pol-
"A Politica" dwutygodnik pomiecil na pierwszej stronie swego No. 18 z dnia 23 -go sierpnia b. r. artykuł redaktora Coelho Netto p.t.
lonia"! (Witaj Polsko!)
Autor zaczyna od słów znaneoo historyka francuskiega Micheleta, który powiedział, że Europa nie jest prostą zbieraniną narodów nie pozosta jących w harmonijnym związku, lecz raczej umiejętnie zestawionym zespo łem tworzącym jakby koncert, w kto rym każdy instrument odegrywa swo ją rolę zgoła niezbędną, i że nie można żadnego $z$ nich dowolnie usuna bez wystawienia calości na szwank Wszelkie usiłowania w tym kierun ku czynione byly zawsze bezskutecz ne, gdyż narody pozornie życia pozbawione okazują się nieśmiertelne niedające się zniszczyć.
Slowa te były przez jakiś czas za-
pomniane, ale obecnie historja tocza ych rycerzy i zimnej odwadze ludzi okroju Jana Kílińskiego.
Polska nigdy nie zawiodła tego zaufania i pomimo przeciwności nigdy nie dała sobą zawładnąć zawsze perna nadzieji, że wybije godzina wy wolin. I oto nadzieja się spełnia, bo nachodzi chwila historyczna odroganizmu politycznego i narodowego or
$\qquad$
Wszystkie pisma codzienne jako eż tygodniowe poświęcily sporo uwagi uroczystemu wywieszeniu szfan daru polskiego w tymczasowej sie rego w Rio, przy Avenid Rio Branco
"A Noticia" drukując przemówienie ). Warchałowskiego pomieściła przy ym fotogratję samegg sztandaru z Białym Orłem jakoteż podobizny p.p. Warchałowskiego i Kosińskiego, Prezesa P. K. N. w Rio.
„円 Eроса" $z$ dnia 26 'sierpnia pomieściła wywiad odbyty z p. Warchałowskim, którzy w zwięzłych słowach odmalowal obecne położenie zeczy w Polsce, stosunek kraju do wuch państw najezdczych, nadzieje, akie naród polski pokłada w zwycièstwie Koalicji, wreszcie oświadczył, wyłącznie bezwzględną niepodleçłością na zasadzie zjednoczenia wszyst-
czej si wojny dowodzi ich prawdziwosci, opartej przez proces polityczneģo orodzenia Polski wykreślone z karty olitycznej Europy. Ludzkośc której amienie długo uśpione obudzilo ì, ujęla w swa dłoń miecz Sobies jego, aby pokonać nowoczes nych Hnnów i złamać potege , barbarzyŕswa grożącą ujarzmieniem ca

Powida autor dalej, że kiedy Ko sciuszce przypisano wykrzyknik „Fi nis Polmiae" zaprotestował przeciw ko tem pewny, że ojczyzna jego nie zodzr tié na podeptanie przez swych katów, ze pokusi się o odzyskanie silna no somu, tyo poczuje się cosć sina po temu, i kiedy będzie mogła
kich zaborów, i że dlatego celu są gotoWalczyć aż do ostatniej kropli krwi. Wywiad ten dał redalkcji pisma A Epoca" sposobność do wyrażea swych sympatji zarowno dla spraWy polskiej i dla narodu polskiego reszcie do podkreslenia uznania dla joby Prezesa Polskiego Komitetu Centralnego, jakoteż dla jego działal Fo
${ }^{\text {,Fon - Fon" tygodnik Ilustrowa- }}$ ny w N. 34 pomieściło notę dr. Nilo Peçanha opatrzywszy ja odpowiednim wstępem wyjaśniającym, że alia wisko, jakie obecnie zajęla Brajoj wobec Polski, jest zgodne a dotychczasową tradycją, Brazya one prawa i sprawiedliwosci a szzzegóniej na kongresie poko In Hadze, broniąc rownośc wszystich Panstw. Ponadto „FonFon dała podobizne jednedo $z$ daw nych herbow polskich.
"A Selecta" tygodniowe pismo ilustrowane w. N. 38 pomieściło artykuł pod tytułem „Powrót Bialych Orłów" dając nadto podobizny Fryderyka II Katarzyny II, Kościuszki, panoramy Warszawy, allegorii Jana Styki p. „Zmartwychwstanie Polski", wreszcie portret Walewskiej. W sympatycznym bardzo dla Polski ciepło i życzliwie napisanym artykutc, aulor slega az do mowy wygłoszonej przez króla Kazimierza na Sejmie z roku 1661, w ktorej przepowiedział upadek Polski o ile nie nastąpi radykalna poprawa stosunków wewnętrznych. Omawiając ostateczny pogrom Polski i je rozbiory oraz powstania wspomina o roli, jaką w tym procesie odegrały trzy mocarstwa zaborcze, o ustanowieniu pzzez Napoleona Królestwa Polskieo i o jego nastepnym zniesieniu Nie brak nawet wzmianki oo Rzeczpospolitej Krakowskiej i oroku 1846 w Galicji. Ze wszystkich wywodów eden jest najcharakterystyczniejszy mianowicie ten, że Rewolucja Frantuska zawdzieczała swe powodzenie zcinteresowaniu, jakie w Niemczech Rosji i Austrii wywołała sprawa polska, z czego wniosek, że Francia obecnie splaca Polsce zacíagnięty dług ploryczny, który winna zwrócić z rocentem
dłe dłższe wzmianki o oczystości dały następujące pisma:
"Jornal do Commercio" pisze o uroczystosci wymieniając wszystkie wybitniejsze osobistości, które w niej uczestniczyły.
"7 Razão", daje faktyczny opis uoczystosci wywieszenia sztadaru polskiego przytaczając glowna tresc pizemowienia p. Warchałowskiego.
"Rio-Jornal" z dnia 31 sierpnia po mieścil fotografje sztandaru polskiego wraz z opisem uroczystości, podreslając w przemówieniu p. Warchaskiego, niektóre ustępy
"A Noite" podaje grupę sfotografowana przed wywieszeniem sztandaru, jakoteż drukuje akt, spisany po
"A Rua" pisze o obchockie poda jac fotografje domu, na którym zo
Gazeta de Noticias"
rafje orupy i Noticias podaje fotocza cale' przemówienie wskiego i akt łaciñski.
waża uroczystość w 1 -go września udaru polskiego za spososzóa sztain
której Brazylja może okazać swa solidarność z Polska
„A Razão" nazywa uznanie niepodległości Polski jednym z najpiekniejszych zdarzeń dziejów spółczesnych.
Revista da Semana" pismo illustro„Revista da Semana pismoirustro tografie grupy i balkonu, na którym widac wywieszony szistrar jpraw zagranicznych, Pawła Claudela, posła sekretarza spraw zagranicznych. Po nadto do opisu uroczystości dodało pismo objaśnienie, thomaczące dlacze go to Orzel Bialy na amarantowym So jest symbole: $n$ narodu polskieg dlaczego i kiedy została do sztanda
ru polskiego dodana litewska Pogon ru polskiego dodana litewska Pogoń
wreszcie Ruski Archanioł Michał. Mowreszcie uskile wedle którego Lech
wa tu o podaniu, wa tu o podanu, wedie
ktory razem $z$ Czechem i Rusem u stawicznie odbywał polowania, od krył Gniazdo czyli Gniezno białych
orłów, co dało pochop do umieszzzeorkow, co dato pochop do umieszcze-
nia ich na choragwi jako symbolu państwa polskiego.
„\# Careta", pismo tygodniowe illustro
wane pomieściła fotografie, grupy.
"O Malho", pismo tygodniowe illu
owane, dało ładną Klisze zlozona trzech
grafij. grafji.
"Fon-Fon" w numerze 36 poświęciło całą stronę obrazkowemu przedstawieniu tej niezwyklej uroczystości, która
zajęła uwagę całego myślącego świata bazylijskiego
"Revisia da Semana" daje bardzo sympatyczną dla nas stronnice, na któ rej powiada to, czego zadne inne pi-
smo brazylijskie jeszcze nie podniosło smo brazylijskie jeszcze nie podniosło mianowicie, że cierpienia Belgı, Serbj Czarnogóry sa niczym w porownanic 150 lat, i że Polska, która nigdy nie wyrzekła się swych praw do wolnośc zjednoczenia i stanowienia o sobie sa mej, zasługuje $w$ pelni na to, aby na przyszlym Kongresie Pokojowym po
siadać już swoich whasnych przedsta siadac juz swoich whaśli. Szkoda, że myśli tej nie podniosło żadne z pism codziennych, poli tycznych, gdyż sprawa to ważna i opinja publiczna w Brazylji powinnaby się do niej już teraz przyzwyczajac
"O Paiz" drukuje piekny artykuł, numerze $z$ dnia 26-go sierpnia
Wychodząc z założenia, że legendar ny feniks posiadał postać orla a odra dzal się po stuleciu żywota $z$ wlasnyci popiołów spłonąwszy uprzednio na sto sie przez siebie samego przygotowa nie polski Bialy Orzel jak ów fonil odradza sie ze strasznoj pożogi wojen odradza się ze strasznej pożogi
nei, która świat caly ogarnęła.
nej, która świat caly ogarnẹta.
Spetnia się patrjotyczna pieśn
Spełnia sié patrjotyczna pieśń So
wińskiego noszaca w 1830 roku mia wińskiego noszaca w 1830 roku mia no polskiej Marsyljanki i po póltora trzenka wolności. Trzeba było przejmutrzenka wolności. Trzeba było przejmu-
jacych jetków Belgji, rozdzierających jących jęków Belgii, rozdzierającyc krzyków Serbji i Czarnogorza na to ażeby rządy europejskie poczuty cięż-
kie wyrzuty sumienia z powodu popelkie wyrzuty sumienia z powodu popel-
nionej na Polsce zbrodni i to w tym samym okresie historji, w którym po czynała się Wielka Rewolucja Franuska.
Przypomina autor wszystkim nam znany fakt, że Polska była w swoim cza sie przedmiotem podziwu, uwielbienia i spółczucia ze strony wszystkich poetów, mężów stanu i polityków; że Księgi Pielgrzymstwa Mickiewicza byly prze
wszystkich czytane i podziwianie slu wszystkich czytane i podziwianie stu-
żac jako źrodło natchnienia dla wielu żăc jako źrodło natchnienia dla wielu
prawdziwych utworów poezji spólczesnej, która tyleż samo niemal uwagi po święcała Polsce, co i wzniosłemu uczu ciu miłości.
Ale mimo to Polska niosla przez cal wiek XIX nałożone jej w końcu XVII wieku kajdany i przeszła jako niewolnica przez próg bieżącego stulecia, któ re dopiero stuleciem zadośćuczynienia sprawiedliwości stać się miało. Europa do tego stopnia była przyzwyczaiła się do brzęku polskich kajdanów, że wtedy nawet, kiedy tworzono male i sztuczzne państewska takie jak Grecję, Bulgarję,

Czarnogóre i Albanje, t i wtedy za
pomniano o nieprzedawninych prawac Polski, która w osobie Jra Sobieskie so uratowała kulture zacodnią od srogiego najazdu tnreckieg Nie rozumie ulturalnym narodzie mola zostać po pehniona tak straszna ztodnia, które skutki mogly trwać prze cale póltor
wieku. Ale też wielkie musiało byc wstrząśnienie, spowodowne wygłoszeniem zasad Wilsona, nato, aby méleżne Polsce, za jeden zoodstawowych warunków przyszlego pxoju europejklaracja powzieta w Wesalu dnia 3-go ipca nie jest niczym inym, jak pu-
licznym przyznaniem si do tego, ze Europa przez póltora weku żyla w po dowodem i rękojmią konpletnego o odzenia moralnego w sosunkach miezynarodowych.
Polska,
swiatu najwybitnieiszy, daje calem diwu godny przykład falości przyviázania do olczzny, trzech państw zaborczyh, którym nie udalo się zabić duszy barodu pomimo rozdarcia go na trzy częst, pomimo sze egu szubienic, więzient, zestań i kon e naszych powstań odywając się, jak wszyscy zresztą, z uwiebieniem o Kościuszce, jakoteż wsportinając o prześladowaniu języka polskiego w.ypędzo nego ze szkoly i urzedil Dlugo byly uszy świata zamknięte $\ddagger$ gluche na glos udręczonej Polski, aź nareszcie nadzedł czas zadośćuczynienia i oto Polska otrzymała od świata zapewnienie swej restauracji politycrnej, ekonomiczwej restauracji politycznej, el

Poza pismami w Rio de Janeiro sprawom odradzającej się Polski poświęcily uwage i inne jeszcze wybitniejsze

- Estado de cule
merze $z$ dnia 2 -go wrreśnia wrzyomialo dwa fakty, świadczace o tum ze Polacy starali sie juz dawno zain eresować Brazylié swoia sprawa. Idzie u o przviazd dwuch Polaków a mia nowicie hrabiego Jasieńskiego i Dre esa „Polskiego Komitetu Pomocy Bra niei" (Comité Polonais de Secours Fra ernels), którzy przybyli do Brazylii marcu 1866 w celu uzyskania pew a pel eych nedzy rodáów i którzy spo kali sie z żvczliwym, przviecié ipo kali się z życzliwym przyięciem i po
arciem swej misii arciem swej misji; nastẹpnie mowa 1865 roku rozpoczęli pierwsze krok celu skierowania emigracji polski ralnej wielkości jednego z tych dol
"A Federação" wychodząca w P
Alegre, podajac telist depesz, y w Porto Alegre do prezydenta, no Peçanka I Pawia Claudela, rzyła go ze swej strony wstępem mó wiaccym, ze wiadomosć o przystąpieniu
Brazylji do deklaracji odbila sie radosnym echem w całym kraju, którego udność zawsze odnosila się sympatycz rie do narodu polskiego. Pismo pod kreśla fakt, że Polacy zmuszeni znosi newole nigdy się z nią nie godzili o
czekując zawsze stosownej chiwili do zrzucenia obcego jarzma. Chwilą tą jes obecna pożoga wojenna w Europie, któ a dała sposobnośc do utworzenia woj ska polskiego walczacego już na po mierzonych. Przewidujac fatalne skutki becnych zapasów paristwa centraln pragną zamydlić Polakom oczy pozor ną niepodleglością i osadzeniem na tro nie polskim jakiègoś Habsburga, wszak że Polacy nie dadza się wywieść w nej, miepodległej $z$ dostępem do mo ra. Pismo kończy złożeniem kolonji polskiej serdecznych życzeń, aby ma zenie to spełnilo się w całości. zeni Dnie Polskie zostaly odpowiednio
zglednione i przez pisma kurytybskie

Kóre pomieszczaly stale wszystkie de
pesze, odnoszace sie zarówno do oby

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

ydawania poświadczeń narodowo ściowych.
Szefem Polskiego Komitetu Cenralnego w Brazylji jest p. Kazimierz Warchałowski.
Proszę, abyś Wasza Eksceiencja zechcial opublikować ten akt i zalecić władzom tego Stanu poszanowania dla niniejszego postanowienia Rządu Federalnego.
Mam honor załączyć wyrazy me go wysokiego szacunku i głębokiego poważania.
$\qquad$

Dnia 7-go września w rocznice ogłoszenia niepodległości Brazylji p. K. Warchałowski, Prezes Polskie go Komitetu Centralnego, wysłał do Dr. Nilo Peçanha, Ministra Spraw Zagranicznych, depeszę następujacej treści.
Mam honor zakomunikować Wasze Ekscelencii, że w tym storycznym dniu
niepodległości brazyl xiej wywiesiłem nepodegtosci brazy szandar na znay holdu dla pelnasz sztandar na zna holdu dla peł-
nego chwaly sztandaru Brazylji proszac Waszą Eksceleucję, aby raczyl wobec wielkiego Obywatela, kierującego obecnie losami Brazylji, być flomaczem jak najgorętszych uczuć podziwu i solidar ności całej kolonji pojskiej, jakoteż przy jąć moje osobiste powinszowania oraz życzenia pomyślności i rozwoju tego szla chetnego kraju.

Kazimierz W
435
W odpowiedzi p. Kazimierz War hałowski otrzymal od dr. Nilo Pe eanha Ministra Spraw Zagranicz nych następującą depeszę:
W imieniu Rządu Brazylijskiego ja koteż w swoim własnym proszę Waszej Ekscelencji o przyjęcie najszczer szych podziękowań za życzenia złożo ne w rocznicę niepodległości Brazylji.

Nilo Peçanha.

> W dalszym ci ągu naplywaja li ty Z różnych miejscowości Bra zylji, wywołane z jednej strony sta nowiskiem zajetym przez Rzad Bra zylijski wobec sprawy polskiej, a drugiej strony zabiegami poczy nionemi przez Polski-Komitet Cen tralny a w szczególności przez je go Prezesa p. Warchałowskiego.
> Panowie: F. Majewski, A. Ciosmak, Józef Wadowski i Józef Kubiak Tres Barras w pismie z dn. 10 września przesylaja zapewnienia zupelnej solidarności jakoteż wyrazy najgłębsolidarnosci jakotez wyrazy najgłę
szej wdziecznosci dla Rzadu Brazy lijskiego i dla Komitetu.
> Panowie: Aleksander Wojciechow ski i Stanisław Lebiedziński z Castro w piśmie $z$ dnia 8 września przesyaja słowa uznania i szacunku dla p. K. Warchalowskiego za lata walki dla dobra Ojczyzny.

Panowie: Teodor Cichewicz, Leonard Kędzierski, Ludwik R. (nieczytelne) Teofil Wasilewski nadesłali z Iraty dnia 13 -go września następującą depesze; Przeczytawszy w „Commercio do Parana", że Kanclerz Rzeczpospoitej uznał Pana urzǫdowym przed stawicielem Polski w Brazylji skła damy wraz z Kolonją Polską powinprzedstawicielem naszej Oiczyzny dla której dobra pracował Pan niezmordowanie Prosze przviać nasz morow Niech żyje Polska żyje Brazylja!

Kolonja Paiol Grande w Rio Gr. do Sul wysłała do dr. Nilo Péça nha depesze nastepujacej treści:
Kolonja polska z municypjum Erechim przejęta żywym zadowoleniem z po wodu wielkodusznego aktu Rządu Bra zylijskiego, uznającego niepodlegiosc ch Ojczyzny, która padła ofiarą am bicji imperjalistycznych, spieszy prze słać Waszej Ekscelencji jako godne-
mu przedstawicielowi narodu szla chetnego, przestrzegającego rzetel nych zasad prawa międzynarodowe go, gorące pozdrowienie i wyrazy wysokiego poważania.

Jan Gauze
J. Słończewski
Wielmożny Panie Warchałowski!
Jak echo przebiega wesoła wiadomość,
ì Rząd Brazylijski na równi z swojemi iż Rzad Brazylijski na równi z swojemi
aljantami uzaje Polske zjednoczonaz z do-
stepem do morza. Ciesza sie synowie teppem do morza. Ciesza sie synowie Polski rozwija skrzydła, a naród bedzie się móşł krzepić duchowo i materjalnie prowadzony przez swoich szczerych proro-
ków. Uznanie i całkowite zaufanie należy ków. Uznanie i całkowite zaufanie należy
Ci się, W-ny Prezesie Polskiego Komitetu Centralnego, za prace na niwie narodo-
wej z tak dobrym skutkiem, Kolonia Polwel z tak dobrym skutkiem, Kolonja pol
ska z Mofra i Rio Negro winszuje Pre-
zesowi tak olbrzymich postepów pracy zesowi tak olbrzymich

## Za Kolonję Polska

## Rio Nẹgro 9-9-1918 roku

Polski Komitet Narodowy w Por to Alegre wysłal następujace de pesze z powodu uznania przez Bra-
zylję niepodległości i Polskiego Komitetu Centralnego

## Dr. We

Polski Komitet Narodowy w Stanie Rio Grande do Sul, zamieszkaly w tej drugiej ukochanej ojczyźnie bra zylijskiej, pośpiesza podziękować w imieniu kolonji polskiej za szlache-
tne uznanie meczeriskiei sprawy naszej drogiej Ojczyzny-Polski.

Józef Żórawski, prezes.
Zupełnie tej samej treści zostala wysłana depesza do dr. Nilo
Pecanha. Pecanha.
Paul Claudel, Ambasador Francusk
w Rio.
Polski Komitet Narodowy w Sta nie Rio Grande do Sul wzruszony ski pospiesza w imieniu kolonji Pol skiej, szczerze podziękować Waszej Ekscelencji za wybitne usługi oddawobec Rządu Brazylijskiego.

## Senador dr. Ruy Barboza.

Polski Komitet Narodowy w Stanie Rio Grande do Sul, zamieszkały w tej drugiej ukochanej ojczyźnie bra zylijskiej, spieszy podziewo Wa zzej Ekscelency wo mieniu kolonji polskiej za usługi oddane sprawie naszej umęczonej Polski. Pamięć imie nia Waszej Ekscelencji nigdy nie wy gaśnie w sercach polskich. Racz przyjać zapewnie
wdziéczności.

## POD SZTANDAREM BIAEEGO OREA.



SILLÉ-LE-GUILLEAUME dnia 27 lipca 1918 roku.
Szanowni Panowie!
Po sześćdziesiectiu-cztero-dniowei podróży iesteśmy nâreszcie w obozie Woisk
Polskich w Sille-le-Guilleaume (czytai: Polskich w Sille--e-Guilleaume czelaif Sink
Legion). Z Rio de Janeir wyiechalism
dial (port Dakar) w 15 dni. Wieżdżajac do portu. okret nasz najechał na żaglowiec francu-
ski i uszkodzit mu cały tyt, za co był zaareszztowany i trzymano nas w porcie 18
dni. W Dakarze miano dać nam konwó lecz później, widzac, ze okret nasz umie lecz poznie, widzac, ze okrer nasz umie
rozbijae drugie i szpic ma dory, dano
nam piec nam pieć armat it wyruszylismyrlsami.
Po wyieżdzie z Dakary, okret nasz u Po wyieżdzie z Dakaru, okret nasz u-
dając zucha, zaczał jeżdzic po całym oceanie, wywiiać rózine nessy-floresy", ȧ na na
reszcie wiechał na mielizne, $z$ której $z$ tru-
dem sie wygramolił. Podróż z Dakaru do w Gibraltarze!... Co za wspaniały widok! Miasto i fort wyslada w nocy jak czaro dziejski zamek w bajce. Na miasto nas
nie wypuszczono, moglismy tylko przygladać sie i podziwiać cuda natury
W Gibraltarze spedziliśmy pi
W Gibraltarze spedziliśmy pieeć dni. Te raz zaczeła sié dopiero naprawde podróz
niebezpieczna: Wyjechało nas razem 26 okretów różnej narodowości i rożnego gatunku. Drugiego dnia po wyjeździe Gibraltaru siedziemy sobie wieczorem na pokładzie i prowadzimy kpiacca rozmowe huk. Biegniemy wszyscy na tył okretu widzimy, a zarazem isłyszemy syk ulatajacej pary z sasiedniego okretu. Co to?..
czyta się na ustach wszystkich. Az czyta sie na ustach wszystkich. Aż do ozkazuje zajać stanowisko przy armatach bedowała iad nam, ze łódź podwodna stor wiskach widzimy, jak wszystkie okrety handlowe rozbiegaja się na wszystkie strony, a wojenne spiesza, na ratunek. Po niejakimś czasie wszystko sie uspokoiło okrety zaczeły znów sie zbierać, lecz my
wszyscy ochotnicy, jako tez i załocz wszyscy ochotnicy, jako też i załoga czu-
walsmy prawie całą noc. Na drugi dzien dowiedzieliśmy sié, że został zatopiony okret portugalski, lecz z ludzi wszyscy
zostali uratowani Czwarte zostali uratowani. Czwartego dnia po po fudniu okret nasz odlaczył sie od floty
sam pomaszerował do Marsylii, a piatego rano uirzeliśmy z niecierpliwosicia ocze kiwane brzegi Francji.
Na okrecie przepędziliśmy jeszcze dzień, a na drugi dzién zabrano nas do fortecy sdzie znów spẹdziliśmy 3 dni i po zaopa rzeniu nas w zapasy żywności odprawiono nas na kolei. W czasie trzydniowego pobytu
w Marsylji zwiedzalismy miasto. Wyglada wspaniale. Jest nadzwyczaj ruchliwe. Wszedzie widać wojsko i wojsko. Koleja je chaliśmy trzy dni. Przejechaliśmy cała
Francie wzdłuż. Po drodze spotykaliśm nancie wzdłłż. Po drodze spotykaliśmy narodowości, jako to: amerykańskie, francuskie, angielskie it. d. Zołnierzy pol-
skich spotkaliśmy dopiero trzeciego dnio Spotykaliśmy całe pociaģi rannych, jadąyych z pola bitwy, jak również i pociagi spieszace z zołnierzami na plac boju. Żołwem na ustach, tak, jakby jechali nie na woine, lecz na zabawe. Bardzo nam sie podobało wojsko amerykańskie: wszyst-
ko zuch w zucha; ubrany przyzwoicie ko zuch w zucha; ubrany przyzwoicie zaopatrzony we wszystko, co tylko po-
trzeba - jest ich juz przeszło milion, a wkrótce bedzie dwa. Bija sie bardzo docuzi wzieli do niewoli 20 tysięcy niemców i 400 armat. Co sie tyczy wojny, to można być zupelnie spokojnym. Niemcom śmierć zapisana. Może już jest bardzo
blizka chwila zupełnego pooromu tei klętej rasy. Obecnie znów ofensywa im sie zupełnie nie udała. Pobici sa na całej
linii. $Z$ naszych woisk brał udział w bitwie pierwszy pułk i świetnie się odznaczył. Ochotników, przybywa coraz więcej. Prawie co dzień przybywa po paruset;
tak z Ameryki, jak również i z innych
Mamy tutaj żołnierzy z Legionu Piłsudzkiego. Przybył obecnie pułkownik a dopr-dowodca legionow galicyiskich oszukali Niemcy i Austriacy Wszys ich straszie mówią koniowcy jest podłym kłamstwem a oni sami są zdrajcami zaprzedanemi Niemcom.
Szcześliwi jesteśmy, że jesteśmy żołnie-
rzami polskiemi. Radość nasza jest w stanie zrozumieć ten, który sama jest w staHarío tym co mogą, a nie jadą, ale stokroć większa tym, co nie tylko sami
ada, lecz jeszcze drugich odmaw
Niech żyje Armja polska.


Wojna Europejska.

## Z FRONTU ZACHODNIEGO

Ruch kolejowy wzdłuź rzeki Mar y w kierunku wschodnim zosta ż zupełnie unormowany
Prasa niemiecka zapowiada o udność cywilna. Dwadzieścia ty sięcy mieszkańców miasta Maubeuge przewieziono da Niemiec Liege, Bruges i Gand zostaly przy gotowane do obrony.
Urzedowe komunikaty francusie donosza o zajeciu miasta Gi becourt, stanowiacego ważna poycje na północno-wschód od I Wo
Wwise trudności
licy miasta St. Gobain gotuja
sie do zaatakowania La Fére o sie do zaa
polucnia.
Wedle wiadomości otrzymanych z frontu zastepy angielskie przybyly już do okolic położonych na polucnie od S. Quentin, gdzie odbywaja sie już zażarte walki w poiżu miasta.
Wajsko gienerała Humberta zaęo vieśs Travecy odległa zaledwie trzy kilometry od La Fére na zachodnim brzegu rzeki Oizy. Z tej pozycji artylerja francuska może już ostrzeliwać jedyne dwie drogi jakie pozostaly obecnie Niemcom do ddwrotu, którego należy sie sko cominuje już nad całym waj siedziwem miasta S. Quentin pólnce, zachód i południe znajdujac sie zaledwie o pięć mil od miasta.
Anglicy zacieśniaja coraz bar dziej pierścień, którym otoczyl miasio Lens.

ZE SPRAW ROSYJSKICH
Wedle wiadomosci otrzymanych w Waszyngtonie, Piotrogród stoi w phmieniach. W wielu punktach miasta odbywaja sie rzezie mieszkańców. W różnych dzielnicach wybuchły zamieszki, pociagające za soba mordy i łupieże.
Wedle wiadomości otrzymanych w Zurychu przez agencje Havasa z Odéssy, miasto pali sié; pastwa płomieni padly juz tysiące domów Setki osób straciło życie. Przyezyny pożaru nie sa do tej pory znane.
„Diło" powiada, że wojsko nie mieckie, znajdujące się na Ukrainie, zostaje zewsząd wycofane i posylane szybko na front za chodni.
Ksiazie Fryderyk Karol Heski orzyial tron finlandzki.
Maksymaliści morduja w dal zym ciagu niewinnych a niemi ych sobie ludzi w wielkiej ilości ofiara ich okrucieństwa padli byl ministrowie: Chwostow, Protopo pow i Makłakow. Potwierdza sie wiadomość, że maksymaliści zamordowali byłą carową Aleksan ree i jej czworo dzieci.
Stany Zjednoczone uznaly dwa nowe państwa, powstałe na gru zach rozlatujacej się Rosji; a mia nowicie Państwo Pólnocnorosyjs kie i Syberje.
Wedle relacji pewnego urżędnika pólnocno - amerykańskiego, który powrócił niedawno z Rosji, żol nierze pozostający na uskugach maksymalistów, sami nie wiedza przeciwko komu maja walczyé, jakko wiek otrzymują rozkazy bicia se. Maksymalisci rekrutuja swe wojsko pod kara smierci po wołujec pod broń chłopców 14 walczenia.
Korespondent „Assaciated Press w Sztokholmie podaje do wiada mości, że maksymaliści wtrącili do wiezienia jedenastu obywateli angielskich, wśród których znaj-
duje sie konsul gieneralny w Mos duje sie konsul gieneralny w Mos
kwie, fakoteż jedenastu obywatel kwie, jakoteż
francuskich.
Wedle komunikatu japońskiego dnia 4 b. m., dnia 31 sierpnia kawabrja japońska dosiẹgła miej scowości Bikin polożonej o 15 ometrow od Wladywostoku

NIEMCY PRZED TRYBUNAEEM
SWIATA.

## Pirno „L'Echo de Paris" donosi

 e rzad francuski jest skłonny po wierzye specjalnej komisji mie ków, zbadanie wszystkich wystep ków, popelnionych przez Niemcy Prawu Narodów.POLSXI ROIITPRT CENTPRLINY W BRAZYLUL.

Do Broni, Polacy
Pod sztandar Białego Orła
Do szeregów Armji Polskiej wal zaacej o wolną i zjednoczoną Polske. Za krzywdy całych pokoleń.
Za krew Ojców i Matek.
Za pohańbione Siostry
Za zniszczone sioła i grody nasze. Na Niemca!
Patrzcie! z całego świata, z da ekiej Ojczyzny Waszyngtona, tundr i tajg syberyjskich, z Rosji bjetej płomieniami rozszalałej re volucji, z dławionej przez Niemców Ckrainy, z legjonów Pilsudzkiego z szeregów armji austrjackiej otwie rajac sobie droge orezzem, z obo on jeńcow wojennych we Francj bronic swierni synowie Polski, by bronić świętego naszego znaku, by nieść go w zwycięskim pochodzie na Wawelu mury, na Zamek war Poszzli
Poszli i nasi bracia z puszez brazylijskich by świadczyć, że nie wy gasla u nas miłość Ojczyzny, że polska krew kraży tu jeszcze w ale Polska ija i tu serca polskie Ale Polska jeszcze w niewoli.
Ale Prusak jeszcze butnie w niej ie rozpiera.
To też jak ziemia dhuga i sze oka, gdzie tylko mowa polska roz miewa - jedno dziś hasło:
Do Broni!
Do Broni!

Jeden dziś okrzyk bojowy:
Na Niemca!
Polska czeka tych, co chea spel nié obowiazek obywatela,i Polaka. Za nimi-slawa! przed nimizwyciestwo!

Nowa partja ochotników tworzy sie w Obozie na Bacachery, pier wszym okretem odjedzie ona do Francji.

## Ogloszenia.

## Za dział ten Redakcja nie odpowiada

## W bardzo ważnej sprawie. <br> Każdy Czech (i członek stowarzyszenia

 proszony jest o nadesłanie swego adresu zechów o ile można w liście poleconym to niezwłocznie do SOCIEDADE TCHEQUE - CURITYBA - PARANA - Rua 5 de Novembro 85.Prosimy braci Polaków o zwrócenie uagi znajomym Czechom na powyższe o

## Do sprzedania.

Mam do sprzedania w spólce z bratem TARTAK PAROWY I MEYN WODNY do mielenia zboża i dwa szakry: jeden eży przy rzece Iguassu; drugi szakier połowa ziemi do zasiewu zboża a połoa lasu z herwa i zabudowaniem gopodarskim oraz sad z pomarańczami, ych. Ze samego $\begin{gathered}\text { jest przeszo } 100 \text { już frodzà- }\end{gathered}$ ocznie $300 \$$, do tego 150 uli pszezól, tóre co roku daja dobra korzyść. Bliższa wiadomość u wlaściciela
IGUASSU, SÃO MATHEUS.

Pawel Owczarzak.

## Swieże nasiona

ogórków, pomidorów,pieprzu, kapusty, bunaku, galarepy, kapusty kedrzerżawei, ka latiorow.
Nożna nabyć w sklepie ANGELO VERCESI - Praça Tiradentes N 38.
POTRZEBA SIODLARZA I CHEOP. CA DO PRAKTYKI w zakładzie rymarskim Braci Glogerów (Gloger Irmãos) Praça Tiradentes - No. 16 Kurytyba.

## WIKTOR HUGO．

## Człowiek Śmiechu

## （Ciąg dalszy）

Skoro cie jeden puscit，natychmiast drugi chwyta．Okret，porwany przez takg mat ku，az̀ dopòk i ostrzejeszy jaki hak podwołay nie rozpruje iego kadluba．Wtedy statek prze－ bity chwilq zatrzymuje sie na miejscu，tylna polowa jego wyskakuje ponad tonie，przód się zanurza，otcl ań dnkończa przerwauego kola． we czasif çego z kolei tyl się zagraża，${ }^{2}$ już
nie pozostaje ani sladu stathu．Tylko na po－ nie pozostaje an！sladu stathu．Tyiko na po－ piany plat，corez szersze zataczają \＆oło，i wkrótee na calej owej przestrzeni bulkoczą tylko tu i owdzie bagble，widocznie $p$
od tehnien zullawionych pod woda．
Na calym Masszy obszarze do najuieboz－ Na calym Manszy obszarze do najuieboz－
pieczniejszych przepraw naleza trzy：podobne pieczniejszyych przepraw nalezaz erzy：podobne
malpy，z których jedna znajduje sie w pobli－ malpy，z ktorych jedna znajduje sier ur pond－
zu slynnej taw！piaszezystej Girdler Sands， druga w okolicy Jersey，pomiedzy Pignonnet i cyplem Noirmontu，oraz niniejzza u wybrze－ za Aurigny．
Miejscowy jaki sternik，znajdujacy sie na
pokladzie Matutiny，bythy natychmiast ostrzegl pokladzie Matutiny，bylby natychmiast ostrzegl
rozbitków o tym nowym niebezpieczeñstwie rozbitkow otym nowy nieberpieczenstwie．
W braku sternika，posiadail zdolnosc prze－ czuwania；w．okoliczanseiach ostatecznych prey－ chodzi nieraz w pomoc wzrok duszy．Wybu－ jałe piany klẹby wylatywaly w powietrze wzdluż wybrzeza，roznoszone daleko przez lapczywe
wichru lupiestwo．Byty to małpie plwociny wichru lupiestwo．Były to matpie plwociny．
Niewiedziec ile juz okrẹtow przepadło bez sladu w tej zasadzce．Nie wiedząc nawet， co，sie tam znajduje takiego，z przeraże－ niem zblizali sig ku miejscu temu rozbi－ ${ }^{\text {Itrowie．}}$
Jak tu oplynagé ten zgubny przylądek？Ani sposobu．
Podobnie jak poprzednio w oczach im z
ciemnosci ciemności wrsteppily Casquety，nastepnie dzwi－
gnagl się Ortach，w obecnej ch czący ku Ortach，w obecacj chwili ujrzeli ster－ cacy ku nim hak Aurigny，caly z jednej wy．
nioslej bryiy．Niby olbrzymy， jeden po drugim．Szereg straszliwych pue． jeden po drugim．Szereg straszliwych puje－
dynkow．

Charybda i Scylla sa dwie tlke，Casque－
ty．Ortach i Aurigny znaiduia ty，Ortach i Aurigny zaajduia ie w liczbie
trzeeh． trzech． Ponawiało się tu to samo．er juz̀ potrzy－
kroé zjawisko zagarnięcia widnlkregu przez rafe skalnaz $z$ cala，wspaniala jidnostajnoscią otchlani．Potyczki oceanu，jak pisy walk ；u Homera，pasiadają to samo poctarzånie się
szczytne． szezytne．
Batwan kazdy，w miare zblizznia się sta－
ttuu，straszziwie tku，straszliwie powiekssal rozmixy przyladika，
juz̃ i tak przesadzone malistym już i tak przesadzone mglistym zludzeniem．
Zmniejszanie sie przestrzeni zdzwato się co－ raz mocniej nieuleczone．Dutyali już nie－ raz mocale nieuleczone．
mal skraju malpiego kola，Piewszy wyci－
nek kregu，ktoryby ich rebwytad zdotal，nie－ nek kregu，ktoryby jch rebwyta zalala，nie－
odwolalaie by ich w otchłańn weagną！．Jesz－ odwolalaie by ich wotchłań weqgnalt Jesz－
cze tylbo jedną taleq więcej，a jizby bylo po cze tylko je
wszystkim．
Nagle orka zustala w tył odpart，jakby przy－
witana uderzeniem witana uderzeniem piésci olbrzyna，Balwan
staną̨ dęba pod statkiem i przevalit sie staną dee ba pod statkiem i przeyahit siè poza
siebie，odrzucając sobie orke
grzbieta ku szerokiej przestrzoni zachlysniętel pianą．Sku－ tkim odsafzenia tego Matutina，als pilka，of－ skoczyia od grožnych wybrzeży．
Naraz znalazla sie znowu na pln
Naraz znalazla sie zunowa na phnym morzu．
Skąze przs bywala ta pnmoc niespodziana？ Skazdze przs bywala ta prmoc niespodziana？
od wichru． Podmuch burzy w okamgnienin calkowicie zonienil kierunek．
Poprzednio fala niemi igrala，becnie przy Poprzednio fala niemi igrala，becnie przy
szła wiatru kolej．Własnỵm przmystem wy wiklali siè z Casquetów，u stop Ortachu sa－ ma toń sprowadzita rozuiazzanie；wobec lawy Aurigny wicher to sprawil．Jednym razem od pólnocnego kierunku przerzucił się ku polu－
dniowi． Po potua
zachodni．
Prad morski to wiatr w wodzie；wiat to prad w powietrau．Obecnie dwie te po－ tegi sprzeciwialy sie sobie wzajemnie i wiatr powzią fantazję wydrzeé zdobyc prą towi． Wybrýzi oceanu wielee ciemne bywaja．$S_{a}$
one niby wiekuistym one niby wiekuist ym，，byc moze＂．Kiedy się
jest na ich lasce，równie ufae is jest na o niei nie należy．Paz onefobia，jaza od rabiają．Ocean bawi sie．Wazsstrie odcienie dzikiego okrucieństwa znajdzesz w toj rozle－ glej i podstepnej toni，ktoraa Jan Bart nazy． wai ，srogim bydleciem＂，Jest to chwytanie w szpony，przeplatane wrzekomym glaskaniem
Niekiedy burza ud razu zalatwia rozbicio，nie
kiedy znowu starannie je opracowywa，rzecby
mczana，ze je wykoñcza：Morzu m（zzna，że je wykończa．Morzu nie brak cza－
su．Wierzą cos o tym rozbitkowie． su．Wierză coś o tym rozbitkowie． nienia owe w męczarniach bywaja zwiastu－ aami ocalenia．Ale wypadki podobne są rzad－ kie．Badz jak badzz，ci，co sp，blizcy zaguby， z pośpiechem chwytają się lada otuchy；wy－ starcza im najmniejsze uspokojenie w groz－ ze ju⿳亠二口欠彡 wyszli z niebozpieczeñstwa；sądząe sie iuz̀ poprzeduio z̀ywcem pogrzebanemi radzi sa mieé sie za wskrzeszonych．Gorączkowo czepiaja sie tego，co do nich jesscze nie na－
leży；wszystko，czym leży；wszystko，czym im zla dola zagrakata，
juž siè wyezerpato，rzecz to widoczna；wyz juz się wyczerpato，rzecz to widoczna；wyz
naja się byé zaspokojonemi，mają sié juz̀ za ocalonyck，$z$ reszty zaśs kwitują Boga．Nie na－ lešy się jednak zbytecznie śpieszyéc w podo－ bnyn zalatwianiu rachunków z swiatem niez－ nanym．
Pomi
Pomieniony wicher rozpoezal mityńcem sza－
lonym．Rozbitkowie miewajal tylko aburo lonym．Rozbitkowie miewaja／tyliko gburowa
tych sprzymierzeñców．Matutina zustala gwat townie porwana za wszystkie reszty lin swo ich i żagli，i powloczona，jakby trup ciągnio ny za wlosy．Wydało sie to fodobne do yych ulaskawień，udżielanych przez Tyberyu
sża za cene gwattu．Wicher mietosil których ocalal．$Z$ wściekłościa wyswiadcza im przystuge？Byt to ratunek bez milosierdzia Czerep statku，w tym zbawczym potar．
giwaniu，prawie sie do reszty porozstrzasat Pociski gradu，grube i twarde kañce od grardlacza，éwiczyly statek．Za każ－ dym jego przechyleniem siè gatki te＿lodowe Orka，prawie pomiedzy dwiema wh kupy ku， cila niemal ksztalt swój wlasciwy，pośród nieu－ stajacego przelewu balwanow i rozbryzgiwa－ dia się szumowisk piany．
Kaz̀dy czepiał sie tego，co znalazł：Po kà̀－ dym nowym zalewie dziwiono sie，jesli nie bra－
kło nikogo．Wiela mialc twarz przez drzazgi szczatkòw statku wichrem nie Na ．
trwale．Wzezscie，rozpacz posiada pięsci wy－ sie zacisnac prowntrachu dziecinoa rêka potrafi Trwoga zamienia w kleszcze palce olbrzyma． Mode dziewcze w przerazeniu zdotatoby ró－ siẹ，trzvmali paluski wpić w zelazo．Przyczepiali duak kaz̀dy bâwan przynosil im z sobą po－
grożke zmiecenia grozzke zmiecenia．
Nagie doznali

XIV．
Niespodziane złagodzenie zagadki．
Naraz orkan osiadl w．miejscu
Nie bylo jù pedu w powietrzu，ani od po chodu，ani nawat zrikad．Zamilkty rozwo za－ czone traby przestworu．Nawałnica w jedne chwill znikła z nieba，bez poprzedniego zla godnienia，bez najmniejszego przejscia，i ta chlañ wpadła．Niepodobna juz̀ bylo nawet wo dzieć，gdzie się podziala．Miejsce kul zajely grube polatujace platy．Wreszcie na dobre nieg awoloa pajac poczạl． Nigdzie juz̀ kalwanów．Morze wyrównało Nie，jak szyba
Nagle te opadniecia własciwe bywaja na trycznego p！ynu，wszystko do uciszenia wrae nawt fala，która w burzach zwyczajnych zwfkle na dlugo jeszcze zachowuje wzburze juz̀ nigazie pozostalosci calkiem．Najmnıejsze jaz nigzzie pozostalości gniewu．Na podobien chwili zasypiać siẹ zdaje，co niemal klam stwo zadaje wszetkim prawom statyki，ale nis dziwi bynajmniej wytrownech zeglarzy； owiem wiedzą dobrze，iz＂od morza wszyst kiego
ł㷠y．
Zia
zolwiek to miewa równiez̀ miejsce，jak zaijek rzadko bardzo，w nawalnicach zwy－ nego Jersey，wicher po go lipca 1869，w okolicy eństwa nagle przeszedl do najzupelniejzze W kilka chwil orka mizala juz tylko Kizzad wkolo siebie tuń najzupelniej uspioną． Jednocześnie，przez dziwne ostatecznego－kre możebne się stalo rozróžiô posikienstwo，nie siebie．To，co poprzednic，skutkiem podrzutów jec̨azy chmur zeteoryézaych warstwami
 splynely $\mathrm{weqtae;}$ malisiadawe widnokregu zarysy ks ńczonosci ze statek．
（Ciag dalszy nastappi）
 chrypkę i wszelkie inne choroby kanałów oddechowych i płuc．
SKEAD GEÓWNY：Apteka Polska，ul．Aquidabam 62．－Apteka Progresso，ul． 15 de Novembro 5.

— KURYTYBA－－PARANA

## Ksiegarnda Polska

Kazimierza Warchalowskiego

Sprzedaż hurtowna i detaliczna wszelkich materjałón piśmiennych．Ksiazzzi szkolne，polskie i brazylijskie．Wie！ki wybór ksiażek powieściowych polskich，portugalskich，francuskich i angielskich． WYKONUJA SIE WSZELKIE DRUKI OŻDOBNE I TANIO，JAK RÓWNIEŻ ROBOTY INTROLIGATORSKIE ADRES：CAIXA POSTAL H－CURITYBA PARANA－BRAZIL

## ，，POLAK＂（Le Polonais）

Z dniem 1－go Maja zaczelo wychodzié w Paryżu nowe pismo polskie p．t．„POLAK＂z mie－ siẹcnym dodatkiem＂SKARBIEC＂；„POLAK＂wychodzi trzy razy na tydzień：w poniedzialki，stody i piettki，„SKARBIEC＂zas wychodzi na początku każdego miesiąca．Psmo to pomieszcza caly sze－
reg bardzo ciekawych i $i$ ważnych wiadomości odnoszących sie do spraw polskich zarówno w kraju reg bardzo ciekawych i waznych wiadomosci odnoszących sié do spraw polskich zarówno w kraju
jak i zagranica．Poniewãz obecnie stosunki ze starym krajem są calkowicie przerwane i krajo－ jowych pism polskich ootrzymać nie można，przeto „POLAK＂oddaje powažne uslugi tym wszyst－ kim，którzy pragna wiedzieé，co sie dzieje w Polsce y chwilach tak dla Ojezyzny naszej ważnych
i donioslych．Prenumerata wynosi 20 franków rocznie．Adres Redakcji2 11 bis，Ave．Kleber，Paris， i donioslych．Prenumerata wynosi 20 franków rocznie．Adres Redakcjii 11 bis，
France．－Prenumerata może byé opłacana w Redakcji „Polaka w Brazylji＂

## FABRYKA－OBUWIA HTENREYKA DULTINSKIEGD

Poleca szanownej publiczności swojé wyroby．
Posiada zawsze na składzie doskonałe obuwie dla pań，panów i dzieci． －CENY PRZYSTĘPNE
Avenida Fabrica mossme Porto Alegre

## Herwa marki „T U PY＂

Wyrobu Onufrego Flizikowskiego w Araukarji．

Zeacznie lepsza od innych gatunków herwy a takze od herbaty chińskiej．Dosko－ nała w smaku，zdrowa na żoladek，pomaga przy trawieniu；jest niezrównanym srodkiem pokarmowym，zalecana zwlaszcza dla niewiast karmiących．Od herwy zielonej jest o wiele simacrniejsza；ludziom pijącym ją stale zastępuje wiele napojów，nawet kawę i trunki．Zapach， smak i barwe zatrzymuje ona trwale．

Do aabycia w większej ilości wprost we fabryce，detalicznie zaśs dostaé možna poszczególne paczki w sklepach p．p．Domańskiego i Józefa Brzezińskiego w Kurytybie． Líczy się na poparcie kupców，ktorzy powinni tọ herwe hurtownie zamawiać i po kelonjach rozpowszechniać，

## REUMATOL

leczy bóle reumatyczne－dzielny sredek prze－ ciw gosćcowı，nerwobólom，oraz wszelkim invym CIERPIENIOM MIESSNIOWYM．
Cena flakonu $1 \$ 500$.
APTEKA POLSKA
Ulica Aquidabam N 62 －Kurytyba

