**Miasto Rzeszów**

Rzeszów to miasto w Polsce, ośrodek administracyjny województwa podkarpackiego. Miasto położone jest nad brzegiem rzeki Wisłok. Rzeszów to starożytne miasto, którego początki sięgają XIV wieku. Wtedy to Królestwo Polskie zdobyło staroruskie miasto Riaszew, które w tym czasie znajdowało się na lewym brzegu rzeki. Według archeologów i wykopalisk, staroruskie miasto istniało w tym miejscu od około XII wieku.

Architektura historycznego centrum miasta to budownictwo XIX - początku XX wieku w stylu klasycyzmu, secesji, neogotyku, modernizmu i art deco. Najstarszym zachowanym budynkiem jest gotycki kościół parafialny św. Wojciecha i Stanisława (1430).

Historia Rzeszowa rozpoczęła się w 1354 roku, kiedy to Kazimierz Wielki (król Polski) nadał osadzie prawa miejskie. Już wtedy w mieście wybudowano pierwszy kościół i szkoły. Miasto zaczęło się szybko rozrastać i rozwijać. W XVI wieku wybudowano tu ratusz, zamek i klasztor. W 1638 roku Rzeszów stał się własnością rodziny Lubomirskich i stał się ważnym ośrodkiem handlowym południowo-wschodniej Polski.  
  
W XVIII wieku Rzeszów stał się częścią imperium Habsburgów, stając się stolicą całego regionu. W 1845 r. Rzeszów stał się wolnym miastem, co dało impuls do jego dalszego rozwoju. Już w 1858 roku do Rzeszowa doprowadzono linię kolejową, a w 1888 roku pojawiły się pierwsze linie telefoniczne. Nieco później zaczęły powstawać fabryki i młyny.

Koniec monarchii austriackiej podsycił rosnący ruch na rzecz niepodległości Polski. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rzeszów nadal zyskiwał na znaczeniu. Miasto rozwijało się dynamicznie aż do II wojny światowej. Podczas wojny naziści utworzyli w Rzeszowie getto, które funkcjonowało do lipca 1942 roku. Miasto zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną w sierpniu 1944 roku.  
  
W sierpniu 1944 r. Rzeszów stał się centrum administracyjnym regionu. Po wojnie wybudowano i zmodernizowano tu fabryki, lotnisko i instytucje edukacyjne. Rzeszów stał się głównym ośrodkiem transportowym południowo-wschodniej Polski.

Rzeszów zabytki  
Główne zabytki Rzeszowa to zamek o tej samej nazwie, stary ratusz na rynku, kościół św. Wojciecha i pałac Lubomirskich. Znajdują się tu także dwa teatry i duże muzeum.

Rynek jest centralnym placem miasta. Jest domem dla wielu sklepów i kawiarni oraz miejscem wielu wydarzeń kulturalnych. Obecny wygląd rynku powstał w połowie XIX wieku po pożarze. Dominującym budynkiem rynku jest ratusz. W XVII wieku na jego wieży znajdował się dzwon, który uderzeniem oznajmiał początek i koniec handlu.

Zamek Rzeszowski to jedna z głównych atrakcji miasta, zbudowana w latach 1902-1906 na miejscu dawnego Zamku Lubomirskich. Obecnie mieści się w nim sąd, a do 1981 roku było to więzienie. Pierwsza twierdza obronna powstała w tym miejscu już w XVI wieku. Stary zamek został zburzony na początku XX wieku ze względu na jego zły stan.

Kościół św. Wojtecha i Stanisława to fara znajdująca się w centrum Starego Miasta u zbiegu ulic 3 Maja i Kościuszki. Jest to najstarsza budowla w Rzeszowie, której historia sięga powstania w 1363 roku. Kościół ma trzy nawy, gotyckie prezbiterium i barokową nawę główną. Obok kościoła znajduje się barokowa dzwonnica o wysokości 30,5 metra, przykryta kopułą i zwieńczona iglicą z aniołem. Wnętrze kościoła pochodzi z XVIII wieku.

Stara Synagoga to synagoga znajdująca się przy ulicy Bożniczej 4. Obecnie jest jedną z najstarszych zachowanych synagog w województwie podkarpackim. Została zbudowana w 1610 roku. Budynek synagogi ma kształt kwadratu w stylu renesansowym. W północno-wschodnim narożniku znajduje się niewielka baszta zwieńczona gzymsem, która jest obecnie jedynym śladem obronności miasta.  
  
Po stronie zachodniej zachowała się piętrowa przybudówka z połowy XIX wieku, pierwotnie zwieńczona attyką i płytami. W jej wnętrzu na parterze znajdował się prostokątny przedsionek, a nad nim na parterze babiniec.

Letni Pałac Lubomirskich to dawna, późnobarokowa rezydencja z elementami rokokowymi, znajdująca się przy alei Lubomirskich w Rzeszowie, w bezpośrednim sąsiedztwie zamku. Wzniesiona została w latach 90. XVII wieku na terenie dawnej winnicy.

Stary Cmentarz jest najstarszą zachowaną nekropolią miasta. Powierzchnia cmentarza wynosi 3,65 ha. Położony jest między ulicą Rynkową a rzeką Wisłok. Szacuje się, że pochowano tu około 40 tysięcy osób