Contents:
1. When Were Made Punches of Gdańsk's Shilling (szeląg) Dated 1549 ...
2. The Collection of Bojanczyk in Museum in Płaszów
3. The Faída
4. New Counterfeits
5. Money Counterfeiting in Polish Penal Law
6. The Account of II PTN Congress
7. The Register of Gdańsk's Medals
8. Tricity News

The Column of Curiosities:
I. The test 2-Zloty Coin (dwuzłotówka) Dated 1989
II. The Ancient Three - Grosz Coin (trojak) of the Duchy of Warsaw
    Dated 1811 and Punched on 5 Austrian Kreuzers From 1800

Summary in English:

There is a new theory about an origin of an unique Gdańsk's Shilling dated 1549 in this article. In the previous issue of GZN (No 20) Jacek Tylicki presumed that discussed coin is the shilling of Zygmunt Stary from 1546 and its obverse was minted by mistake with the date 1549. The authors of the present article try to prove their opinion that this coin was minted on purpose.

The next article presents the collection of more than 150 borynteki. These coins come from the find in Płaszów in 1968 and represent rules of two Polish kings : Zygmunt III and Jan Kazimierz.

Two following articles refer to the another interesting find in Tczew (the golden coin of Roman Empire) and the new counterfeits which recently have appeared in Tricity and all over the country.

The article "Money Counterfeiting ..." concentrates on the problem of money counterfeiting in Poland. The author of this publication gives detailed definitions of the offence against Polish and foreign currency, securities and documents. Several penal proceedings and punishments provided in Polish penal law are also presented in this article. You can learn from this publication about fines and another penalties which Polish penal law provides for money counterfeiting. For instance imprisonment is the penalty for counterfeiting of Polish and foreign currency.

The register of Gdańsk's medals and news from Tricity bring this issue of GZN to an end.

Aleksander M. Kuźmin and Pawel Bohdanowicz are the authors of articles presented in the current "Column of Curiosities". The test 2-zloty coin from 1989 is described and illustrated in the supplement No 3 of this column. The supplement No 4 refers to the ancient three - grosz coin of the Duchy of Warsaw dated 1811 and punched on 3 Austrian kreuzers from 1800. There are also detailed photos of this interesting and rare coin.

Translated by KARO
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne
Pismo ukazuje się od 1988 roku

Redaguje:
Aleksander M. Kuźmin

Współpraca:
Aleksandra Szymańska
Mirosława Frąckowiak
Henryk Kościński
Paweł Bohdanowicz

Zdjęcia:
Alfons Klejna

Cyfrowa obróbka zdjęć:
Paweł Bohdanowicz

Wydawca:
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Oddział w Gdańsku

Adres wydawcy:
80-958 Gdańsk ul. Mariacka 25/26
tel. (058) 31-50-32

Adres redakcji:
81-601 Gdynia ul. Apolonia 38
tel. (058) 21-43-67


GDYNIA, wrzesień 1995 r.
W NUMERZE:

Kiedy powstały stemple do szeląga gdańskiego z datą 1549 i napisem "SIGIS. DEI. GRAE. POLO"
Al. M. Kazimierz str. 3
P. Bohdanowicz

Zapiski honorowych w Muzeum w Poznaniu
W. Niemczyk str. 8

ZNALEZISKA
Al. M. Kazimierz str. 10
P. Bohdanowicz str. 12

Nowe filiżanki
P. Rogoziński str. 13

Falaawianie pierwszy w świecie polskiego prawa karnego
M. Frąckowiak str. 18

Sprawozdanie z II Zjazdu PTN
Al. M. Kazimierz str. 17
P. Bohdanowicz str. 22

Rejestr medalii polskich
M. Frąckowiak str. 18

Z. Trójmiasta
P. Bohdanowicz str. 22

Z. Oświęcimia Gdańskiego PTN
A. E. MA str. 23

DZIAŁ OSOBŁOŚCI
Przebieg 2 złote z 1893 roku
P. Bohdanowicz str. 3

Tryumf Kniaźa Warszawskiego z 1811 roku
Al. M. Kazimierz str. 4

Uchenie na 3 krajobrazach austriackich z 1800 roku
Al. M. Kazimierz str. 3

KIEDY POWSTAŁY STEMPLE DO SZELĄGA GDAŃSKIEGO Z DATĄ 1549 I NAPISEM SIGIS. DEI- GRAE. POLO

Autorzy niniejszego artykułu składają Zapiski honorowe w Muzeum w Poznaniu. W. Niemczyk.

HISTORIA

Jednym z najbardziej znanych znaków monet cechu to znak "SIGIS. DEI. GRAE. POLO". W 1549 roku, na gdański szeląg, wzmocniono ten znak z datą 1549. Była to pierwsza w Europie praktyka stosowania dat w monety.

WYNIKI

Jednym z najbardziej znanych znaków monet cechu to znak "SIGIS. DEI. GRAE. POLO". W 1549 roku, na gdański szeląg, wzmocniono ten znak z datą 1549. Była to pierwsza w Europie praktyka stosowania dat w monety.

ZERÓWKI

Jednym z najbardziej znanych znaków monet cechu to znak "SIGIS. DEI. GRAE. POLO". W 1549 roku, na gdański szeląg, wzmocniono ten znak z datą 1549. Była to pierwsza w Europie praktyka stosowania dat w monety.

WYŚWIEŻENIE

Jednym z najbardziej znanych znaków monet cechu to znak "SIGIS. DEI. GRAE. POLO". W 1549 roku, na gdański szeląg, wzmocniono ten znak z datą 1549. Była to pierwsza w Europie praktyka stosowania dat w monety.

ZAKLADANIE

Jednym z najbardziej znanych znaków monet cechu to znak "SIGIS. DEI. GRAE. POLO". W 1549 roku, na gdański szeląg, wzmocniono ten znak z datą 1549. Była to pierwsza w Europie praktyka stosowania dat w monety.

WYŁĄCZANIE

Jednym z najbardziej znanych znaków monet cechu to znak "SIGIS. DEI. GRAE. POLO". W 1549 roku, na gdański szeląg, wzmocniono ten znak z datą 1549. Była to pierwsza w Europie praktyka stosowania dat w monety.

ZARZĄDZANIE

Jednym z najbardziej znanych znaków monet cechu to znak "SIGIS. DEI. GRAE. POLO". W 1549 roku, na gdański szeląg, wzmocniono ten znak z datą 1549. Była to pierwsza w Europie praktyka stosowania dat w monety.

WYŁĄCZANIE

Jednym z najbardziej znanych znaków monet cechu to znak "SIGIS. DEI. GRAE. POLO". W 1549 roku, na gdański szeląg, wzmocniono ten znak z datą 1549. Była to pierwsza w Europie praktyka stosowania dat w monety.
Z powyższych założeń wynika, że jeżeli dwa różne stemple zostały wykonane w tym samym roku to ich odbitki będą wykazywać wiele podobieństw w kształcie liter i cyfr. Jeżeli zamiast jednego z nich powstali o kilka lat wcześniej niż drugi, to podobieństwo będąc nieznaczne lub też nie będzie ich widać. Porównując kształty poszczególnych znaków trudno jeszcze panać, że różnice w kształtach poszczególnych liter mogą wynikać także z różnych styl uderzenia punkcji w stemple i stempla w kwadr., ze skorośnienia monet, zabiegów konserwatorskich itp.


**Porównanie rw. badanego szeląga i rw. szeląga z datą 1546**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Wykluczono</th>
<th>Możliwe</th>
<th>Prawdopodobne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>+</strong></td>
<td>wykluczono</td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>M</strong></td>
<td>wykluczono</td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>O</strong></td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>N</strong></td>
<td>wykluczono</td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>E</strong></td>
<td>wykluczono</td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C</strong></td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I</strong></td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A</strong></td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1</strong></td>
<td>wykluczono</td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5</strong></td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4</strong></td>
<td>wykluczono</td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>6/9</strong></td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>korona</td>
<td>wykluczono</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>krzyże</td>
<td>wykluczono</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Wykluczono** 9 znaków

** Możliwe** 10 znaków

**Prawdopodobne** 0 znaków

**Porównanie rw. badanego szeląga i rw. szeląga Zygmunta Augusta z datą 1549**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Możliwe</th>
<th>Prawdopodobne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>•</strong></td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>M</strong></td>
<td>prawdopodobne</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>O</strong></td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>N</strong></td>
<td>prawdopodobne</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>E</strong></td>
<td>prawdopodobne</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I</strong></td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A</strong></td>
<td>możliwe</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Wykluczono** 1 znak

** Możliwe** 2 znaki

**Prawdopodobne** 7 znaków

*Tylko w przypadku liter A wystąpiła wyróżniona różnica między awersem a rewersem badanego szeląga. Prawdopodobnie różnica wynikała z różnicy w technice wykonywania stempla awersu. Na podstawie porównawczych zapisów znaków szelągu z lat 1549, 1547, 1549. Z lekkich porównawczych zapisów w Bibliotece PAN (tu przyłączamy tylko kilka przykładów), wynika, że prawie na pewno oba stemple badanego szeląga zostały wykonane w 1549 roku. Blędne wydaje się przyznanie, że momenta pewności w wyniku odbicia cyfry 1, czyli że oba stemple pochodzą z roku 1549. Mało prawdopodobne jest również bywały powikłanestemple rewersu z roku 1549 z stemplem awersu z roku 1547 lub wcześniejszego. Pozostałe wątpliwości, że badany szeląg nie pociągnął w wyniku pomiarów, lecz został wyeliminowany doświadczeniem. Ten w początkach nowożytnych wzmocnionych wydaje się jedynym wnioskiem możliwym do przypisania równych wyników przeprowadzonych porównań. Badany szeląg można uznać za późniejszą monetę Zygmunta Starego lub też po próbie na awers, Zygmunta Augusta, z niewidoczną legendar. Napis SIGIS DEI GRA REX POLON. Może oznaczać również do Zygmunta Augusta. Wypada przypomnieć, że szelągi gdańskie bite w drugiej połowie roku 1573 noszą napis SIGIS DEI GRA REX POLONI. Można to nikt nie wiedzieć, że w 1573 roku zaczęto używać niewidocznego napisu SIGIS DEI GRA REX POLONI, nie uznając, że choćby w Zygmunta Augusta, być może, gdy w roku 1549 rozpoczęto na nowo bite szelągi w mennicy gdańskiej, unieszkodliwiały na ich napis SIGIS DEI GRA REX POLONI. Pozostaje wątpliwość, czy w Zygmunta Augusta, być może, gdy w roku 1549 rozpoczęto na nowo bite szelągi w mennicy gdańskiej, unieszkodliwiały na ich napis SIGIS DEI GRA REX POLONI...*
ZESPÓŁ BORATYNEK Z MUSEUM W PRZASNYSKU


Budzi wątpliwości obecność wśród dostarczonych monet polgrosza dla Prus Południowych (tenorów Polski zajętych przez Prusy w wyniku rozbiórki z 1797 roku, który przesuwał się dopiero po roku 1750 Brak w nim bardzo pospolitych szelągów miedzianych Augustus III Sasa. Dlatego mało prawdopodobne wydawać się, by wspomniany polgrosz z 1797 roku mógł pochodzić z tego znaleziska. Przyjęciem więc, że został on odkryty po roku 1968 i nie pochodzi ze skarbu. Podobnych zastrzeżeń nie budzi 3 monety Zygmunta III, których opisy załączam:

Zygmunta III Waza (1587 - 1632)

1. Tenor lubrencki 1630 r., K2, Kop. 7933, 1/4, ulmanny.
2. Szeląg litewski, 1620 r., odwroceno, R5, Kop. 3473.
3. Szeląg rzymski, 1622, R6, Kop. 8170.

Jan Kazimierz (1648 - 1668)

4. Szeląg koronny, 1661, ?? - 2 szt.
5. Szeląg koronny, 1663, N. 449 - 3 szt.
7. Szeląg koronny, 1663, ?? - 2 szt.
8. Szeląg koronny, 1664, N. 52 - 9 szt.
10. Szeląg koronny, 1665, N. 55 - 4 szt.
11. Szeląg koronny, 1665, ?? - 1 szt.

15. Szeląg koronny 1670, N. 78, - 2 szt.
16. Szeląg litewski, 1660, N. 84, - 1 szt.
17. Szeląg litewski, 1661, N. 88, - 2 szt.
18. Szeląg litewski, 1661, N. 89, - 3 szt.
20. Szeląg litewski, 1663, N. 100, - 1 szt.
22. Szeląg litewski, 1664, N. 103, - 1 szt.
27. Szeląg litewski, 1665, N. 115, - 2 szt.
29. Szeląg litewski, 1666, N. 118, - 3 szt.
30. Szeląg litewski, 1666, N. 120, - 6 szt.
31. Szeląg litewski, 1666, N. 144, - 1 szt.
32. Szeląg litewski, 1666, N. 144, - 1 szt.
33. Szeląg litewski, 1666, N. 152, - 1 szt.
34. Szeląg litewski, 1666, N. 153, - 1 szt.
35. Szeląg litewski, 1666, N. 154, - 1 szt.
36. Szeląg litewski, 1666, N. 157, - 1 szt.
37. Szeląg litewski, 1666, N. 157, - 1 szt.
38. Szeląg litewski, 1666, N. 157, - 1 szt.
39. Szeląg litewski, 1666, N. 157, - 1 szt.
40. Szeląg litewski, 1666, N. 157, - 1 szt.
41. Szeląg litewski, 1666, N. 157, - 1 szt.
42. Szeląg koronny lub litewski, zupełna zatarty, ?? - 1 szt.
43. Półgrosz dla Prus Południowych, 1797, Kop. 9278, - prawdopodobnie dołączony do zespołu po 1968 roku / nie pochodzi ze skarbu /.

Wymienione w poz. 1 - 42 monety reprezentują dwa namówparow: Zygmunta III / 3 monety i Jana Kazimierza / Wraz z fałszywymi / 150 monet / Polgrosz Fryderyka Wilhelma III z 1797 roku, opisany w pozycji 43 z powodów wymienionych w niniejszym opracowaniu, został pominięty w dalszych rozwiązaniach, w których przyjęto, że opracowywana tu część skarbu z Przasnysza, zawiera 153 monety i nie odbywa się swego składu od podstawowej części znaleziska, opublikowanej w 1973 roku. Monety Zygmunta III / 3 szt. / stanowią nieznaną domieszkę w badanym zespole, przy czym dwie z nich należą do rzadko spotykanych ształgów z bito na rzadkości R5 i R6. Wśród boratynek rzadkości nie odnotowano, poza ciekawymi fałszywymi z epoki, z

GWADSKIE ZESZTYTY NUMIZMATYCZNE NR 21, wrześn 1965r.
których najciekawsza jest moneta, opisana w pozycji 40. Wśród 150 honetynek / 100% /, szezli litewskie występowaly w ilości 81 szt. / 54% /, koronne - 39 szt. / 26% /, koronne falszywe - 11 szt. / 7% /, a litewskie falszywe - 7 szt. / 5% /.

Pozostałe 12 szt. / 8% /, bardzo stare, nie zostały rozpoznane. Nie udało się nawet określić, czy są to szezli koronne, czy litewskie.

Wojciech Niemirycz

Odszukania:
1) Skarż przysnyski w części opublikowanej w 1973 roku obejmował 17,391 monet. Numer odmian monet z tamtego opracowania zostały utrzymane w następnych moich publikacjach, związanych z horatynami / odmian 3 /.

ZNALEZISKA

TCZEW

W czasie prac ogrodowych na dziale w okolicyach Tczewa znaleziono złotą monetę Cesarstwa Rzymskiego. A oto opis znalezionej monety:

Avv.

Papierie cesarza w lewo w diademie na głowie, w otoku napis:

D N LIBIVSSE - VERVS P F AVG

/Dominus Noster LIBIVS SEVERVS Perpetum Felix AVGvst/

Rvv.

Postać stojąca na wprost z prawą nogą wspania na...?; w prawej ręce trzyma berło w kształcie krzyża, w lewej...?; po bokach litery R - V(?); w otoku napis:

VICTORI - AVGGGO

U dołu w odcinku: COMOB

Waga: 3, Srednica O 209 mm

W czasie panowania Libiusza Severa w Cesarstwie Zachodnim cyzne były mennice w Arel, Mediolanum (znaczące swoje monety złote literami COMOB), Rzym oraz w Ravennie (znaczące swoje monety m.in. litrami RV).

Znaleziona moneta jest solidusem Libiusza Severa panującego w latach 461-465. Moneta notowana jest m.in. w katalogu: David R. Sear, ROMAN COINS pod nr. 4358.

Znalezisko tego typu nie jest zjawiskiem odosobnionym, rejestr skarbów a także pojedyńczych znalezisk złotych monet cesarstwa rzymskiego z V-VI wieku podaje Andrzej Kurnisz w "Znaleziska złotych monet rzymskich na terenie południowego Bałtyku (Polska)". Czytelników zainteresowanych szczególnie tego typu znaleziskami a także rolą solituzów w ówczesnym czasie na terenie naszych ziem i kierunków ich napływów, odsyłając do pracy Jana Iluka "Ekonomio-historia aspekty cyrkulacji złota w późnym cesarstwie rzymskim" w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988.
W 20 NR GZN na stronie 16/17 publikowany był rysunek złotnika (?) z 1957 roku z herbem Gdańska. Nie potrafiąc zidentyfikować go zwróciłem się z prośbą do PT Czytelników o pomoc. W odpowiedzi nadszedł mi list od Pana Jacka Tylickiego z Torunia, którego zdaniem publikowany złotnik jest "plombą celną, potwierdzającą wniesienie opłaty dla miasta, umieszczanej na workach i pakach z towarami. Podobne plomby znajdowane były w korytach Radun podczas spustu wody w 1982 roku."

![Rysunek znalezionej plomby publikowany w 20 nr GZN](image)

A może ktoś z Czytelników posiada podobną plombę ale bardziej czytelną? Być może może zna jakieś inne znaleściane czynne złotnictwa.

Aleksander M. Kuźmin

**NOWE FALSYFIKATY**

W ostatnim czasie na rynku trojakim znane zauważyłem następujące odlewane falsyfikaty numizmatyczne nie ujęte w zestawieniu z 20 numeru GZN:

**Galicya i Lodomeria**
- grosz 1784
- (jest to falsyfikat wykonany dawno, jednak w naszym sklepie miał na cling, że do niedawna nie został zauważony)

**WMGdańsk - okres napoleoński**
- grosz 1809
- grosz 1812
- grosz 1812
- srebro

**WMGdańsk - dwudziestolecie międzywojenne**
- 2 fenig 1926 odwrotka

**PRÓBNE 2 ZŁOTE Z 1989 ROKU**

![Próbkowy 2 złote z 1989 roku](image)

**METAL:** aluminium
**MASA:** 0.744 g
**ŚREDNICA:** 17.95 ± 18 mm
**OŚ:** ↑↑
**OBROża:** zębówkowane
**Stan:** 1

**DZIAŁ** Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne
**OSOBLIWOŚCI**

**Nr 3** 1995r.
DZIAŁ Numizmatyka
OSOBLIWOCI

TROJAK KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO Z 1811
ROKU ODBITY NA 3 KRAJCARACH
AUSTRIACKICH Z 1800 ROKU

Pawel Bohdanowicz

Metal: miedz
Masa: 6.5 g
Średnica: 26 mm
Oś: ↑↑
Obroże: ozdobne
Stan: III / III−
Aw: Pod koroną tarcza z herbami polskimi i saskimi, otoczona gałązkami palmowymi.

Rw: Napis strefowy

3 / GROSZE / 1811 / L.S.

(I.S. - inicjały intendenta mennicy warszawskiej Jana Stockmana 1810-1811)

Z lewej (heraldycznie) strony, u dołu dość dobrze widoczne fragmenty piór skrzydła orła, berło oraz ostatnie dwie cyfry daty "90" 3-krajarków.

Tę samą prawdopodobnie monetę opisał przed laty pan Tadeusz Grudziński (p. BN 4 / 1981, str. 76.), lecz nie została wówczas opublikowana jej fotografia.

Powszechnie znane są 3-groszówki Księstwa Warszawskiego przebijane z pruskich monet 1/4 talara. Nie są one zbyt rzadkie (w współczesnych katalogach ich rzadkość została oceniona zbyt wysoko), bowiem około 20% spotykanych 3-groszówek stanowią monety przebite. Znacznie rzadziej są grosze wybite na 1/4 talara. Takie bilomorze grosze należy uznać za monety próbne, gdyż wartość krążusa zawartego w nich przewyższał nominal, więc nie mogły być wprowadzone do obiegu. W obrębie Zamościu (1813 r.) przebito 6-krajarków austriackie na obieczone szóstki (jedyny miedziany szóstki w całej historii polskiego mennictwa). Nie nie wskazuje jednak na to, aby w mennicy warszawskiej planowo przebijano miedziane monety austriackie na monety Księstwa Warszawskiego. Trzeba bowiem pamiętać, że 3-krajarków były lżejsze od warszawskich trojaków, a więc trojak przebit z 3-krajarków miał wagę nieznacznie niż z przepisami. O ile w przypadku monet obliczeniowych waga nie miała zasadniczego znaczenia (były to właściwie monety zasięgające o tyle regularnie, że trojaki niemięty nie mogły wahać mniejszej, niż to zostało ustanowione).

Przedstawiona moneta powstała więc najprawdopodobniej przez przypadki. Między krążki przygotowane do wybicia trojaków doszła się w jakiś sposób 3-krajarków i po odbiciu na niej stemplu trojaków doszła się do obiegu jako trojak. Nie zmienia to faktu, że jak wszystkie monety wybite na nieprawidłowym krążku, jest to ciekawy i rzadki numizmat.

Aleksander M. Kuźniar
P. Bohdanowicz
Sprawdzności tekstu obcego prawa, a w razie potrzeby powołując biegłych. Jak z powyższego wynika, Gabinet pieniądza w rozumieniu Kodeksu Karnaego nie odnosi się do falsfikowania wszystkich przedmiotów określonych pośrednio w zmianie "糗食".

Działanie przestępne polega na "podobniu" lub "przebaniu" pieniądza. W nauce prawa ustalił się ogólna definicja, iż przez "podobnictwo" rozumiane się taki przedmiot, który jest w obu przypadkach w pełni i w sposób niezmienny, a "przebaniu" jest dokonanie podobne, w którym przedmiot podobny do inny jest w obu przypadkach w pełni i w sposób niezmienny.

Zatem obecnie podstawowy w tej materii przepis art. 227 par. 1 k.k. brzmi: "Proces podobieństwa, a jednocześnie prawo, jakie ten podobny pieniądz, może otrzymać, w sposób przysięgowy, uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej lub zawierający obowiązkowy podpis kierującego kapitałem, jeżeli wskazany w zysku w stwierdzeniu, w którym jest wątpliwość, że pieniądz, jego środka płatniczego, a także dokumentu, uprawniającego do otrzymania pieniędzy, jest podobny, a wtedy podobny pieniądz, może otrzymać, w sposób przysięgowy, uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej lub zawierający obowiązkowy podpis kierującego kapitałem, jeżeli wskazany w zysku w stwierdzeniu, w którym jest wątpliwość, że pieniądz, jego środka płatniczego, a także dokumentu, uprawniającego do otrzymania pieniędzy, jest podobny.

Gabinet pieniądza w rozumieniu Kodeksu Karnaego nie odnosi się do falsfikowania wszystkich przedmiotów określonych pośrednio w zmianie "糗食". Działanie przestępne polega na "podobniu" lub "przebaniu" pieniądza. W nauce prawa ustalił się ogólna definicja, iż przez "podobnictwo" rozumiane się taki przedmiot, który jest w obu przypadkach w pełni i w sposób niezmienny, a "przebaniu" jest dokonanie podobne, w którym przedmiot podobny do inny jest w obu przypadkach w pełni i w sposób niezmienny.
Sprawozdanie z II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

W dniach 25-28 maja 1995 r. w Częstochowie odbył się II Zjazd PTN. Program Zjazdu był bardzo bogaty. 25.05 - czwartek - spotkanie kolekcjonerów, giełda, aukcja. 26.05 - piątek - zwiedzanie wystawy z okazji 150-LECIA ZRÓDŁA NUMIZMATYCZNEGO W POLSCE oraz zwiedzanie Klasztoru i Muzeum na Jasnej Górze. 27.05 - sobota - siedziba - wycieczka autokarowa z wizytą w Orlicach i Gnieźnie. W sobotę 27.05 odbyły się główne wizyty zorganizowane przez Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Numizmatyczne. Po podgiataniu gości otworzył Zjazd oraz po wręczeniu wyróżnień, odznak i medali rozpoczęło się jubileuszowe Sesja Towarzystwa Numizmatycznego z okazji 150-lecia zorganizowanego ruchu numizmatycznego w Polsce. Referaty na Sesji wygłosili:

- Ryszard Kiersnowski - "Nauka i praca - 150-LECIA DEJSTWANIA NUMIZMATYKÓW POLSKICH"
- Jan Jaromir - "Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie"
- Jan Jaromir - "Towarzystwo Numizmatyczne w Poznaniu"
- Jan Borowiak - "Towarzystwo Numizmatyczne Wiesławkiewicz"
- Wanda Niewińska - "Towarzystwo Numizmatyczne w Budapeszcie"

Przed spotkaniem otwartym został uruchomiony między innymi przez Adama Zającznego oraz Władysława Siedleckiego.

n/Oddzialu otrzymali: Antoni Ziolkowski, Jerzy Pieniążek, Miłosz Frącekowisk i Aleksander Kuźni. Godzi się przypomnieć w tym miejscu, ze jedną z pierwszych osób w kraju uhonorowanych tym wyróżnieniem była Pani Pieczys Aleksandra Szymańska.

Aleksander M. Kuźmin

REJESTR MEDALI GDAŃSKICH (cd.)


99. 1975 Głowa Merkurego, z poniżej napis: III FESTIWAL MODY GDANSK 1975. R. Emblemat Narodowy i napis: JARMARK DOMINIKANSKI 75, lany, Piotr Solecki, tomab w odniesieni srebra o 77 i w odniesieni rdzewo-złocienem 0 74.

100. 1975 XXX LAT II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR WŁADYSŁAWA PNIESKIEGO W GDANSKU. R. Portret, głowa zwróconia lekko w lewo napis: DR WŁ. PNIESKI 0 60, tomab.

101. 1975 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDANSKU, z lewej strony głowa zwróconia lekko w lewo R. NAGRODA IM. STEFANA ZEROMSKIEGO, lany, Piotr Sołeck, 89x69 prostokąt o lekko wyróżniony bocach.


103. 1975 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA MUSZCZNA GDANSK. R. XXX - wstęga z nutami, powyżej herb Gdańska, weta ratusza i szepty kamienic. Lany, 120x102 kształt niezregulowany.

104. 1975 ZA ZASŁUGI DLA STOCZNI POLNOCEJ w tie dziób statku i sreba okrętowa, R. Zatrzy gdański i kamienic, z jako ludzkie odcie dziób stoczniowców i statki. Lany, Piotr Sołecki 0 74.

105. 1975 ZA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNA STOCZNIA POLNOCEJ - GDANSK, dwa dziobę statków i trzy paki kwiałów. R. PROLETARIUSZ WZSOKICH KRAJOW ŁĄCZCIE SIĘ - PZPR, dwa splocenie wstęga, lany Piotr Sołecki, O 73 w odniesieni srebra i brązu. Medale zanotowane są w przeszytej dwuoprawie z pleksiGO.


st conjectura geograficzna. R. Statek, powyżej N/S GRYF, poniżej emblemat Polskich Linii Oceanicznych, GSR, Tadeusz Gajor, O 59, tombak. PAN - Biblioteka Gdańska 1714.


119. 1976. XII ZJAZD PTOiTr /Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne/ GDANSK. R. W środku w kartuszu drzewko trzykrotne przywieszane do palika, powyżej herb Gdańska, w oku: KLINIKA ORTOPEDYCZNA AM /Akademii Medycznej w GDANSKU, lary, O 76,6 PAN - Biblioteka Gdańska 1718.


Miłosz Frąckowiak
Z TRÓJMIASTA


***

Pawel Bohdanowicz

Z ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTN

W dniu 9.09.95 r. w goszczeniu muzeum Architektoniczne w Gdańsku odbyło się kolejne zebranie Gdańskiego Oddziału PTN. Na zebraniu, Pani Roma Włodarczyk kustosz Kunstterminarium Muzeum Numizmatyczne w Malborku, wygłosiła bardzo interesujący odczyt pod tytułem: "Medale Prus Królewskich w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku". Odczyt ilustrowany był przeciennicami oraz około 30 medalami, specjalnie na ten cel wyposaźonym. Stanowisko Autores odczytu, z bogatych zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku. Wśród prezentowanych medal podziwiać można było medalu takich mówców jak Jan Hoh (Starszy i Młodszy), Sebastian Didier, Samuel Ammon, Władysław i innych.

Klub Oficerski Marynarki Wojennej na Oksywie; "75 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM" oraz "ODZNAKI WOJSKA POLSKIEGO" - Muzeum Architektoniczne w Gdańsku; "POLSKIE GUZIKI WOJSKOWE", "PIECZENIE KOMISJI WERUNKOWYCH LEGIONÓW POLSKICH JÓZEFU PILSUDSKIEGO" - Klub Oficerski w Gdańsku.

Wszystkie eksponaty prezentowane na wystawach pochodzą ze zbiorów Autora.

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Gdańsku serdecznie zaprasza na odczyt Pana Jerzego Litwina pod tytułem: "Medale jako obiekty datujące statki". Odczyt odbywa się w Muzeum Architektonicznym w dniu 7.11.95 r.

W biurze Muzeum Architektonicznego w Gdańsku czynna jest wystawa autorstwa Pana Konstantego Siekierskiego pod tytułem: "1000 LATA ZEMIEDZIE W MEDALIERSTwie!". Na wystawie Autor prezentuje przede wszystkim medal w zbożowych zbiorach.

ALEMKA

W składzie dzisiejszej 70 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni, zwrócono się do wszystkich koleżeń-kolekcjonerów o nadanie wadlom i możliwości obecnych fotografii na wszelkich zdarzeń dotyczących Cenić wadlom przynależy przynależy na adres REDAKCJI.
AUKCJA
MONET, BANKNOTÓW
I MEDALI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
NUMIZMATYCZNEGO

WARSZAWA, 9 grudnia 1995 r
W SIEDZIBIE ZG PTN, ul. Jezuicka 6
Przyjmowanie walorów do 14 X 1995 r.
Zgłaszanie walorów - poniedziałki i piątki w godzinach 900 - 1200
w Biurze ZG PTN ul. Jezuicka 6. lub inaczej w/g uzgodnienia tel. 31-39-28

KSIĄDZ DOKTORANT

JAN JANUSZ KOŁECKI
RZECZPOZNAWCA

* OCENA I WYCEHA
wyrobów z. metali szlachetnych
ze szczególnym uwzględnieniem
sztuki sakralnej i numizmatów

* WYKŁADY

* KONSULTACJE

85-097 BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 25/36; tel. 21-03-19