#  

※ Foświęcona sprawom Białegostoku
 WYCHODZI NA KAZ̈DA NIEDZIELE.

## O, Chryste!!

(9) Chryste! zwróc swe dobre oczy

Na wierne ludy u nóg twych placzace...
I podnieś ku nim - w cierniowej koronie
Blade swe czolo krwią ociekajace...
O-jakże smutne boskie Twe zrenice
I pelne cichej bezdennej miłości
Dla tych placzacych co u twego krzyża Zebrza litości...

O, Chryste! dobre swoje dlonie
Poléż na glowy ich - nizko zchylone-
I ulecz ból ich i rany krwawiace -
I daj im obronę...
Tyś cierpial męki na krzyżu rozpięty
I umieraleś w przeogromnym trudzie
Lecz zważ - o, Chryste! w ciszy swego serca -
Tyś Bóg my ludzie. .
BraozQarizating


Czytelnikom i Przynaciotom
Gazety Białostockiej


## Rada Narodowa w zaborze pruskim.

Od czasów ostatniego rozbioru Polski w 1795 r řąd pruski stale i systematycznie dażył i daży do zupelnego zniszczenia polskich dzielnic, jakie
mu sie dostały w podziale. Z poczatku, kied mu sie dostały w podziale. Z poczatku, kiedy
świez̃a jeszeze była pamięc o potęze Rzeczyposwieża jeszcze była pamiéc o poted dze Rzeczypo
spolitej, kiedy iw wojsku i ludzie zyła jeszcze mysl Kosciuszki, Kołłątaja, Staszica o potrzebie uwłaszczenia włoscian, kiedy mozna sie, było jeszcze obawiac, ze powalony olbrzym zerwie sie i szalonym wysitkiem rozpaczy odeprze przemo najeźdzców, Prusacy postepowali bardzo oglednie.
Zaprowadzajac wszedzie fad i porzadek, urzadzaZaprowadzajac wszedzie fad i porzadek, urzadza-
jąc szlacheckim dobrom hypoteki, na .które dajac szlacheckim dobrom hypoteki, na które da
wano znaczne požyczki, zachowujac sie grzecz nie i powsciagliwie, starali sie zyskać sympatje ludności świeźo przyłạczonych prowincji, co im sie w znacznej mierze udato. W przeciwieństwie do tego, wiecej bezwzględne postępowanie dwuch nnych zwyciezcow, szczegomiej austrjakow, sprawiło, ze wólnym upadku ducha mówita to pua saków najlepiej."
Sielanka ta jednak trwała stosunkowo niedługo. Po upadku Napoleona, kiedy na kongre-
sie Wiedens sie Wiedeńskim w 1815 roku nastapił ostatni do dzis trwajacy podział ziem polskich pomiędzy trzema zaborczemi państwami, kiedy zawarte miedzy niemi "swiette przymierze" na dłuższy
czas usuneto powody do zmian granicznych, fala germanizacji odwiecznym pedem znowu uderzyła o wschodni brzeg - o polskie pod pruskiem panowaniem ziemie - chcąc je zalać, zatopié, rozpuscic polski pierwiastek w niemieckiem morzu. Wiedleńcom w nabywaniu polskiej ziemi i zagospodarowaniu sie na niej; olbrzymie dobra, po czesci królewszczyzny, po czessci skonfiskowane, oddawano niemieckim magnatom, którzy natychmiast sprowadzali cara miemiecka administracje; w miastach dla obstugi masy Niemców - urzędników przybysze, kupcy niemieccy, poczeli otwierać wtedy Niemcy poczuli sie panami na polskiej zuiemi, juz̀ wtedy poczuli sie panami na polskiej zie nośc i ogłada, ale stosunkowo było ich jeszcze niewielu.
Dopiero po szczésíwej wojnie z Francja, kiedy dzieki zagarnietym miljardom podniósł niemiecki przemysł i handel, a ludności coraz przybywało, kiedy niemcom zrobiło sie za ciasno
w ich pierwotnych granicach, upojenie wem wy wołało nadmierna bute, zatrabiono do ataku na ziemie „odwiecznie niemieckie" a zamieszkałe przez spokojna, nieporadna, polska ludnośc. - poszły na wschod trumy niemieckich włocian, którym rzad i specjalne przez niego popieane towarzystwa dostarczaja na bardzo dogodskich obywateli; poszły chmary urzedników, złakomione specjalnemi "kresowemi* dodatkami do pensji; poszli fabrykanci, znajdujacy taniego i potulnego robotnika. A odwieczni dziedzice ziemi
Piastów, Mieczysławów, Bolesławów rozbici, zone-
bieni, zdemoralizowani widokiem łatwego zarobku, petni jakiejs staroszlacheckiej lekkomyslnosci us-
tepowali przybyszom z miast, z wiosek krok za tepowali przybyszom zaz zatrzymali się nad przepaściạ... Miasta wielkopolskie na pół zniemczon
wiencem wiosek czysto niemieckich! wieñcem wiosek czysto niemieckich!

Na szczescie jednak w sercach naszych bra-
wielkopolskich nie znikła zupełnie miłośc 0 czyzny, nie umilkły nasze wielkie tradycje. Z ludu powstała inteligencja, swiatte duchowienstwo rzu ciły sie do pracy u podstaw... Krzewiono oświate, tworzono spółki rolne, zarobkowe, kooperaty wy, banki, otwierano sklepy prywatne, spółkowe;
kształcono fachowych rzemiesíników, majstrow, kształcono fachowych rzemiessinikow, majstrow,
instruktorow - i postaé rzeczy mocno zmieniła sie na niekorzysć Niemców. Opinja publiczna nietylko pietnowała rozmaitych sprzedawczyków, ale rzuciła piekne i skateczne hasło "swój do swego." Nakazała Polakom kupować i dawać zarobki tylko swoim wymagajac jednocześnie, aby
Polacy-kupcy i rzemieslnicy dawali dobry towar po przystepnej cenie, nie nadużywając tego hasla po przystepnej cenie, nie nobotego predkiego zbogacenia sie.
Wkrótce tez̃ fala niemiecka, która dotychczas napotykała tylko słaby niezorganizowany odpór, natrafiła na mur potężny, w którym jej oły. Banki polskie odkupuja ziemie od polskich gły. Banki polskie odkupuja ziemie od polskich
i niemieckich właścicieli, którzy sie jej chca lub musza pozbyé i rozsprzedaja ja polskim włościanom; dobrobyt tych ostatnich dzieki rozmaitym spôkom rolniczym i kooperatywom wzrasta tak, że nie sa zmuszani przez biede do wyzbywania sie swych zagród; rzemieślnik i kupiec polski,
który dotad z powodu niezamożności zamieszkiktory dotad z powodu niezamoznosci zamieszki-
wał przedmiescia, wkracza do srodka miasta, rozwija interes na szersza skale i kupuje domy w sródmieściu

Wszystko to w sercu niemieckiego szowinisty budzi jeszcze większa, zawziętośc i gniew; przeforsowuje wię on w sejmie pruskim "ustawe kagańcowa" i ustawe o wywłaszczeniu, o których mọwiliśmy w poprzednim numerze nasze
gazety. gazety.

Ale Polacy nie traca ducha! Ich praca narodowospołeczna kręgi, że aby rozmaite kółka i tryby tej maszyny nie przeszkadzary sobie nawzajem potrzeba ja, zorgaaiizować, trzeba jakiej's naczelnej instytucji, ktorraby uważnie śledziła za całym biegiem spraw polskich, mogła usuwá złe, kierowac dobrem, pil
0 nowe.

Społeczeństwo polskie w zaborze pruskim już oddawna odczuwało potrzebe takiej centrali; potrzebie tej nareszcie stało sie zadosć, gdẏ "Rada Narodowa," skłładająca się z 9 delegatów "komitetu centralnego wyborczego, z 5 delegatów Koła polskiego w sejmie pruskim i tyluż delegatów Koła polskiego w parlamencie Rzeszy Niewazania spraw społeczno-gospodarskich i kultu-ralno-oswiatowych, powoływac obywateli doświadczonych w tych. dziedzinach, ktorzy maja równe
tylko sprawy z dziedziny polityeznej podlegają kompetencji samej Rady
Dla naszych braci
Dia naszych braci z nad Warty ustanowieczenie. Ogniskujac w jednej narodowej instytucji wszystkie fundusze, które maja służyé do pomnożenia naszego narodowego posiadania, jednoczac sie Z nią duchem i siłami pod jednolitem
kierownictwem, bracia nasi z Poznańskiego tem kierownictwem, bracia nasi z Poznanskiego tem
skuteczniej beda walczye z naporem niemieckim. Oby tylko warcholstwo oddzielnych jednostek i gr
jej zadań Karol Orenda.

## l prasy rossjskiej.

Jeden Z najswiatlejszych patrjotow rosyj skich ks. Eugeniusz Trubeckoj Zamiescit w gaze
cie Ruskaja Motwa artykut: „Nacjonalisci i kwestj wsehodnia" tresci mniej wiecej następujacej. ,W ostatnich dniach jestesmy swiadkami ykłego widowiska.

Widzimy prawice i nacjonalistów na cz wyprawy przeciwko "biurokracji", poniewȧ̇ pro
wadzi ona niedość czynna polityke na Blizkim wadzi ona niedose czynna polytye, szezyzny na "korzysé Austrji, ktorej oddawane s na pożarcie Serbja i Czarnogórze
prawicowców i inacjonalistojow tal opinja publiczn prawicowców i nacjonalistow tak, jak niegdys wicowców, robi za wszystko kozłem ofiarnym rokracje, "nawet za wasne grzechy.. Ksiaze wodzl, ze Rosja z przesilenia bamaze zoze potežy związelk bałk chodzi wzmocniona, ze pe prysie Rosji w przyłosci twierdza prze ciw Austrji, ale, że w czasie obecnym Rosja zmuszona wyrzec sie pewnych, bardzo pożąda nych dla niej rzeczy, a mianowicie Rosja je
zbawiona możnosci ustalenia swej władzy sninach, zmuszona jest do pógodzenia sie z rzeniem Albanji i oddania jej Skutari. kie te ustepstwa na rzecz Austrji, sa, zdanie Trubeckoja, rezultatem polityki nacjonalistyc nej. Tylko nacjonalistom zawdzięcza Austrja w trzech czwartych slowiańska, stanow
dla niej niebezpieczeństwo; nic podobnego by dla niej niebezpieczeństwo; nic podobnego by ni było, gdyby Austrja w swej polieky jedynie na swych niemieckich i wegie opierac podynie na Mogłaby Rosja zupełnie si z Austrja nie liczyé, gdyby polityka nacjona styczna nie zrobiła z Polakow i Ukraińców naj gorszych jej wrogów i najwierniejszybh podda
nych Austrji. Bezsensowne drażnienie Polakó i Ukrainców w Rosji stworzyło tę siłe, dzięki kto rej Austrja uwaža za možliwa walke z Rosja. P lacy i Ukraincy stanowia w Austrji główny kon tyngens partji wojennej. Dużo pisano i czytan o przygotowaniach Polaków w Austrji do wojn
z Rosja, o. ćwiczeniach wojskowych młodzieź z Rosja,
polskié, éwiczeniach wojskowych młodzié
demonstracjach przeciwko polskiej, o demonstracjach przeciwko konsul
rosyjskiemu. „A kto wzniecit tą nienawiśsé?" p
$\frac{\text { Nr. } 15(22)}{\text { G A Z E T A B I A £ O S T O C K A }}$
ks. Trubeckoj?-od czego zależy ten wrogi nastrój? od, "blędow dyplomatycznych", czy też od chełm-
skich innych "patrjotycznych wystąpień naszej tylko dzięki wysiłkom nacjonalistów i prawicowców tak wzrosła potegga Austrji, która dziś zastępuje Czarnogórcom drogé do Skutari, a Rosji do Bo-
sforu i Dardanelów. Od Rosji też tylko zależy sforu i Dardanelow. od Rosji też tylko zależy
bez wojny zniszczyć potege Austrji: ,nie należy bez wojny zniszczyé potege Austrji: "nie należy wytwarzac sztuch od siebie i nie doprowadzać do tej rozpaczy „ktora zmusza ich do tego, ze wola Niemców niż" Rosję". Dalej autor dowodzi, że przy obecnem położeniu Rosji wszelkie próby osiągnięcia czegos wiecej na Wschodzie grozi wojna z Niemcami, Austrja i Chinami, a wiec jakie-
kolwiek byłyby szanse Rosji w takiej wojnie, nie kolwiek byłyby szanse Rosji w takiej wojnie, nie
możebne jest ryzykować jej dla Skutari; pociamozebne jest ryzykowac jej dla Skutari; pocią-
gnąc ku sobie wszystkie narody slowiańskie, stac się ich srodkiem ciazzenia - to obecnie głowne zadanie Rosji, ale tu whaśnie ujawnia się głęboki związek pomiedzy polityka zewnetrzną i wewnętrzną „Rozstrzygnieccie kwestji polskiej, przezwyciézenie antagonizmu polsko-rosyjskiego-to klucz do posiadania ciesnin i" do rozwiazania całej kwestji
Blizkiego Wschodu"., Nacjonalisci nie chca: zrozumieć, pisze autor, "ze Austrja trzyma sie waśnia plemion słowiańskich, że pojednanie polskorosyjskie -- to jej koniec". Nacjonalizm rosyjski
to najważniejsze oparcie Niemców przeciwko Roto najważniejsze oparcie Niemców przeciwko Rosji. Za podstawowe zadanie polityki rosyjskiej dy Rosja stanie sie w calym znaczeniu mocarstwem słowiańskiem.
", o jakim zaś "wszechsłowiańskiem" zjednoczeniu może być mowa, czytamy dalej "dopóki
Polacy uważani sa u nas za obywateli" drugiej klasy? A zatem, żeby zrzucić ostatnie pozostalosci jarzma niemieckiego Rosja powinna przedewreszcie przekonać się o zupelnem bezwarunkowem wyłaczeniu sie nawzajem rosyjskiego nacjo-
nalizmu i patriotyzmu". nalizmu i patrjotyzmu".

## Na obczyżnie. <br> (Fantazja)

Wiatr huczał, wył, kłęby sniegu porywał If gore, łamał gałezie drzew, zataczał się, smagał, orykał i znów gdzies ulatywał..

W małej chacie, stojącej na końcu wsi, migało światełko. W ciasnej, zimnej izbie, na twar-
dej ławie leżał mezzczyzna. Ręce założył pod głowzrok pałajacy utkwił w przestrzeñ...
Dziwne rzeczy sie z nim działy .. Myślał, że serce już zastygło, pamięć stężała a tu go coś
męczy, dławi, dusi, straszna, nieludzka tęsknota porywa... Wyrwac się stąd.... uciec do siebie, do swoich, choć na godzin pare, choé z daleka zobaczyc.... raz jeszcze: jeden tylko raz.. A potem niech sie co chce dzieje.
"Nigdy" - cóz to za straszne, okropnel.... i za
co? za co nad nim
co? za co nad nim i nad tyloma innemi wisi to straszne, przeklęte "nigdy. "Nigdy" nie wrócić,
nie całować tej swietej, drogiej ziemi, nie nie całować tej swietej, drogiej ziemi, nie by é
wśród swoich! Tesknić i ciernjeć - to tylko powsrod swoich! Tessnic i cierpiec - to tylko po Ach zapomniec! Boże daj zapomnienie, za bierz serce, dusze, pamięć, wszystko co
pozwól skamienieć, pozwól zapomniec!!!

Mały biały domek z ogródkiem, ganek, obrośniety winem i śliczne dwie płaczace brzozy pod
oknami, a dalej gościniec, szmaragdowa talka oknami, a dalej gosciniec, SZmaragdowa taka
i ciemny, stary sosnowy las. Szumi... tak cicho szumi... mówia, drzewa, opowiadają stare dzieje, raduja sié słońcu, polom, kwiatom... Ach, jak on sie upajał tym szumem, rzewnym, swojskim szumem,.. duzo zonwalji tam byıo, skromnych, bia tych, niewinnych
cudnie pachniały!

Jasno, promiennie, slicznie.
A potem... potem coś się stało, coś przelecia ło nad małym dworkiem, jak anioł ognisty. wało... zburzyło... jego uniosło... Cos wielkiego swietego, pełnego wiary i nadziei... a dalejm, nie
pamieta... a teraz pamieta... a teraz.
prawda? Jak to dawno, strasznie, rozpaczliwi dawno!!

Co się teraz tam dzieje?.
Czy warto było poświęcić zycie? za co? po po
dzy ci, młodzi, dzico?.. jedno jedyne życie!!.. Czy ci, młodzi, dzi-
siejsi też tak czują?.. Co będzie poźniej w przyszłości? Jaką ona Przayszłość... jak to dziwnie brzmi, wszystko będzie bez niego, on już nie żyje, on - "nigdy"...
Iść, iść, uciekać... cos piersi ciśnie, w gardle dławi Iś, iść, uciekać... coś piersi ciśnie, w gardle dławi - zmora jakaś dusi .. ciéżka, straszna tesknota... iść aby dalej
ne... tam na zachód!..
nę... Zerwał sie z posł
krokiem wyszedł... Chmury Cięzkim chwiejnym krokiem wyszedł... Chmury pedzily po niebie,
wiatr wyl, chłód przejmował... oczy bolały od białego, strasznie białego, chłodnego, obcego sniegu... Szedł... szedł dalej coraz dalej... nie myślał... nie czuł.. cóś go pchało, peedziło, szedł bezwie dnie... aby dalej, aby preedzej... tam... na zachod. wał włosy...

A tam, gdzies, rzewnie szumiał las i cudnie hniały konwalje.
Nagle na śniegu coś zamajaczyło, coś dziwnego. . postać jakas, ciemna, zgarbiona postać
kobieca, a obok coś czego kształtów, rysów rozróżnić jeszcze nie można było... ale coś od czego szedł cichy, łagodny, różowy blask jutrzenki.

Postać kobieca sie zbliżyła, była stara, zgar biona... szła wolno, cię̨̌ko, jakby szaty, które mia wypłakare pelne troki tlwiła w wygnańca
"Kto ty?" - zapytał...
"Jam przeszłość, przeszłość straszna, krwawa... myśmy pokrewni duchem, cierpienie i tesk-
nota nas łaczy... nie płacz... nie tęsknij... nie ża wa...
nota
łuj...
od tego lekkiego, różowego obłoczka, coś go ciągneło... neciło, chciał reke wyciagnać, schwytac, choé dotknąc... piersi bolały... oczy paliły... taki ciezzar w nogach i straszne, bezmierne wyczerpanie... A snieg biały skrzyłsie... necił... Łzy wielkie,
perliste toczyły sie po twarzy... wolno, cièzko perliste toczyły sie po twarzy... wolno, ciężko
usunał sie na chłodne, miekkie posłanie... głos dziwnej kobiety brzmial cicho, lekko, jak rozkoszne, senne marzenie...
"Nie płacz... nie tęsknij... nie żałuj... widzisz ten lekki, mdławy obłoczek przy mnie - to przyszłość... Oprowadzam ja po świecie... gdzieśmy nie były... czegosmy nie widzialy... i guche wiezzienia
i taki kwieciste i drzewa szubienic, lochy podziemne, kopalnie dalekie, krzyki rozpaczy, ciche bóle i wiare w przyszłosé, a kaźda cjężza łza krzywdy, każdy wielki czyn, wzniosła miłość dodaje jasny promyczek do przyszłosici!! A gdy obejdziemy uz̀ wszystko, gdy przyszłość wchłonie w siebie Wszystkie bóle, rozpacze, nadzieje, wielkie czyny,
gorace umiłowania i straszne tesknoty - wyłoni sie $z \mathrm{zmgly}$ - i stanie wolna, cudna... jasna... promienna i szczęśliwa.
Nie żałuj... i tys dał jeden promyczek przyszłości - i tyś jej czastka... Z takich, jak ty ona stworzona... z tęsknot utkana... miłością przepojona...

Nie żałuj... nie płacz...
Wiatr huczał... szumiał... miotal włosami wygnańca, zasypywat białym puchem sniegu... a ten leżał cichy, usmiechniety... szczésliwy... gasnacy wzrok skierowal na zachód, a ręce wyciągnięt hciały coś objąc... przytulić... przygarnaç.

A tam gdzieś cicho szumiał las i cudnie pachniały konwalje...
J. S.

## KALENDARZYK MIESIECCZNY

"GAZETY BIAもOSTOCKIEJ" (Ciạg dalszy).

## Kwiecien

Dzień za dniem czasu mknie upustem, Post trwa... Miast miesa i wẹdlinki, Surowa, Panie, masz kapust
ik $i$ jarzynki..
Nic to nie szkodzi: $z$ wiekszyy gustem
Do wielkanocnej staniesz szynki
I przy prosieciu smacznem, tuustem Rozjasnisz wyraz smutnej minki. A i to $z$ waz, ze zarcie $z$ wierzat Zostawia zawsze w nas złe slady, Bo w naszem wnẹtrzu robi nierzad, Co potem muszá leczyć bady... 1 m mniej w nas jest kanibalizmu, Tem mniej miec bedziem artrytyzmu (Ciag.g dalszy nastapi).

## Piorko.

(Dokończenie).

- Biedny Zygmusiu. ty tego nie rób, nie wy cieńczaj sie.

Aha, mamo, łatwo to powiedzieć, a spro buj no mniej pracować, to roczek dłuzej, - smu tnie mówił Zygmuś, zwiesiwszy głowe nad szklan ką piwa.
y, rok dłużej to bagatela. Zdrowie najważniej sze...
chce 1 ja, mamo, nieraz to mysle, ale coz, ych ye rodzicom ciężarem, tenco musze spie szyć, żeby czas ten skrócić.

- Papo schowal oczy pod obrus, a mama zekła:
- Dlaczegóz nie piszesz o tem? Czy tak dobrze postepowac $z$ rodzicami? Fe, Zygmusiu, mam nadzieje, że poprawisz się na przyszłość.

Ach, mamo, jak tego pragnẹ! Nie raz juz̀ hciałem pisać, ale myśle sobie: mateczka sie zmartwi, papko może na razie nie ma..

Poczciwe dziecko - wyszeptała p. Zagór ska, całujac go w czoło

- Nie, mamo, tylko wchodze w położenie.

No, no, to nasza rzecz, a za upór będe sie gniewała: jeszcze nas stać na twoją edukacje.

- Tylko bądź człowiekiem - ciągnęła gła dzaç syna po głowie.
- Zygmusiu, na Boga, ależ ty tysiejeszı...
- Powiadaja, że ludzie łysieja od pracy, al ja myśle, że to od wody, bo mamy strasznie p dłą, twardą wode.-A zresztą przy mameczce odrosną...

Wziął panią Zagórska za obie ręce i cało wal je z miłoscia.

- Ach, ten świat teraźniejszy, z temi nau-kami!-oburzała się pani Zagórska.
- Ehe, Joasiu, nie to, co u nas na wsi-odrzekł p. Zagórski i uśmiechnął się zlekka.

17. E-he-he... - westchnạł ciężko Zygmuś i w zadumie świdrowal oczyma postá Helenki, która zaczeła sprzatać ze stołu. Gdy stawiała przed nim świeżo odkorkowana butelke piwa brzedie prawa reka podniosła mu sie i skieowała kui niej. Lewa tymczasem ściskała dłoń p. Zagórskiej.

Biedne ty dziecko - szeptała, składajac pocałunek na czole syna. - I smutno pewno nie raz-nad książka?

I jak jeszcze, mamo! Jedyne zbawienie to korporacja. To matka dla tych, co nie mają takich matek jak..

I pocałował p. Zagórska w rękę.

- Oho, fater zdrzemnąt - przerwał po chwili ironicznie, spojrzał na ojca, który rzeczywiście oparł głowe o poręcz fotelu i przymkną̨ powieki. Jásiu, Jasiu, ty spisz? Jasiu, co z tobą? Wszak Zygmuś jest! - wołała zgorszona p. Zagorska.

Pan Zagórski otworzył oczy, westchnął cięzko i mruknat:

Mów, mów, Zygmuncie, ja słyszę i jestem ciekaw tego... bo znałem jednego z Twojej korporacji, co wrecz przeciwne robił na mnie wrażenie i ot, myślę sobie, że, hm... mów, mów..

- Dobrze, tylko ciszej, ojcze, nie prawdaż? zartował Zygmuś.
. Fe, wstydż się Jasiu, Zygmuś może po-
- Hm... hm... mów Zygmuncie, my starzy z przyjemnością stuchamy nowin ze świata jak on tam... waszego. Bo tu na wsi cicho... Znów oparł głowe o poręcz i przymknął powieki.

Meinetwegen! - rzekł Zygmuś półgłosem machnął ręka.

Pociągnạł dobrego hausta, wstał i zaczął rozpakowywać walize.

- Ależ Zygmusiu! Helenka rozpakuje... jetes tak strudzony...

Po chwili weszła Helenka i wzięła się do walizy.

Mamo, a może mama da kawki filiżankę?
O, mój Boże, zupełnie zapomniałam... a jakże, jest, jest... Helenko, że i ty też głowe stracitas... biegnij prędko po kawe!

Hclenka wybiegła natychmiast, a miejsce koo walizy zajął Zygmus.

Ot, widzi mama, to są nasze czapeczki..

- Nero, idź won! - krzyknẹa p. Zagórska na psa, który zacząt bardzo ciekawie zaglądać do walizy.

Nero spuścił ogon i grzeczrie posunął się do kanapy

- To są nasze czapeczki, które noszą fuksy. czasem, za pewne zasługi, dają czapeczki tego samego formatu, lecz kolorowe...

Zagórska, obracajac w rece czapeczke , Agrafka? Mama tė To moje grod korporacyjne!...

- Ależ, nie wiedziałam, Zygmusiu-bo zkąd ze ja moge wiedzieć-tłomaczyła sie cicho matka - To moje godło - mówił z dumą. - Jal otrzymam barwy, to ten znak schowam na pa miątke. Tymczasem w tej czapeczce musze zaw sze chodzić, a broń Boże, zgubić ten znaczek!

Matka delikatnie położyła czapeczke na krzesło.

W wypadkach wyjatkowych moge nosi kapelusik, w którym przyjechałem... Widziała nama?
ieć w ziec w chwili przywitania... Tak czekałam Cię. - Ale piorko, piórko, mamo, piórko z Wie dnia!... Dostałam na pamiątke.... I mama nie spo strzegła? - zdziwionym głosem zawołał Zygmuś.

Matka w pokorze milczała.
atrzy sie - to talizman.
I zmierzył ku kanapie, lecz nagle stanał jak ryty i krzykną rozpaczliwie:

- Piórko, piórko moje!!-i jak szalony rzu1 się na Nerona.
- Pan Zagórski skoczył na równe nogi i tat czy w przestrachu, pani Zagórska stała blada jak martwa, bo odrazu zrozumiała całe nieszczęs jakie spotkało Zygmusia

Przestraszony krzykiem, a więcej jeszeze aglym skokiem Zygmusia, Nero zeskoczył z ka napy i w złodziejskich susach popędzil na dzie dziniec. trzymając w pysku strzepy piórka Wiednia

- Piórko, piórko moje! do piorunów-wrzesz zał Zygmuś i pogonił za nim.
- Trzymaj, łap, ratuj! Piórko, piórko! krzyczał.

Trzymaj, łap, na Boga!-wołała p. Zagórka i biegła za synem.

A przestraszony Nero zmykał coraz prędzej. aj Maryska, Magda, Antek, kto żyje, trzy sił starczozpaczliwje krzyczała p, Zagorska, sif starczyło biegnạc za synem, który jak szalo pedził i wrzeszczal:

Str.' 232. GAZETA BIA£OSTOCKA.

Myśliwi pozostali w polu.
I powstało widowisko. Stary Żuczek, znaacy sie już na strategji, zatrzymał sie na chwile ący sie juz na strategji, zatrzy mal się na chwile, mierzył koło, które zataczał uciekajacy Nero, nagle skoczył na przełaj, a dopadłszy Nerona, wyrwał mu ze szczegki piorko, chrapną z zadowolenia zaczał dymać. W chwile potem piórko przeSzło Znów do Nerona. - Zuczek warknạl ze zlosci skoczyl i złapał zebami za wystajaca ze szczęk Nerona czésć piórka. Drugiej połowy Neron nie puszczał. Trzymając w zębach każdy swa czéść zdobyczy i podniósłszy groźnie łby do góry, stanęli naprzeciwko siebie i zaczeli warczeć. Dwa inne dały za wygrana i, usiadłszy opodal z wy suniętemi jezzykami, spokojnie czekaly, kto zwycięžy.

Myśliwi tymczasem juz̀ nadbiegli. Czasu nie było. Nero szarpnął i każdy z nich został wła ścicielem polowy wiedeńskiego piórka. Powstała znowu gonitwa. Trwala jednak nie dlugo, bo Zu czek pierwszy wypluną swa zdobycz i pobieg w stronę kuchni, a za nim i dwa pozostale. Nere posiedział chwilke, a gdy ujrzał, że wymachując rekami, biegnie do niego tylu ludzi z Zygmusiem na czele, wyplunał też swa cześć i znikł w ogro dzie.

Oślinione, zabłocone i zwinięte dwa kawalki piórka z Wiednia spoczęly na dziedzińcu zagórskim.

Zygmuś podbiegł, podniósł z ziemi jedną po łówke, spojrzał i, wy ciągnạwszy w rozpaczy ręce do gory, zawołał:

Boże, Boże!.... piórko, piórko moje!
Opanowała nim wściekłosćc. Więc podażžł szybkim krokiem do ganku, na którym stał zataczając się od śmiechu p. Zagórski i krzyknạł:

- Papo, fuzji, zabije...

Kogo?- zapytal ojciec, wciąz śmiejąc się?

- Nerona! tego... psiakrew...

Dziecinnisz sie-odrzekł spokojnie p. Zagorski

Ja sie, dziecinnię? Co? Papo wie co to za piorko?...-zawołał zirytowany Zygmus.

Błaznujesz, ot, co ci powiem... -Prosze ojca... i zmierzył p. Zagorskiego

- Jesteśs większy błazen, niż byłes -- ro

Pracownia kapeluszy damskich
㴖, E M I L J"㕱
Białystok ul. Instytutowa d. Borowskiego Zawiadamia W. W, Panie, że z dniem 1-go marca-1913 r. rozwija swą działalność na sezon

Nr. 15 (22).
zumiesz!... Chciał coś jeszcze powiedziéc, lecz ustach chwile sluchała, w końcu, zwracająesie ujrzawszy zbliżająca się małżonke, splunął, machnął ręką i poszedł w strone stajni.

- Zygmusiu, Zygmusiu, mój ty drogi.. jakiż ty nieszczęśliwy! Mój Boże, co ja ci na to pora-dze?-jęczała pani Zagórska, obejmujace syna za głowe, którą całowała niemal za każdym słowem. - Mamo, mamo, to coś okropnego... Dwie ście rubli kosztuje! - z Wiednia.

Dwieście rubli! 0, Matko Przenajświę-
tsza!-rozpaczała p. Zagórska

- A, tak mamo, takich ptakow tylko kilka
swiecie... Piorka takie to ogromna rzadkose
Ja musze mieć całe piórko!
- Może się da skleić? - cicho spytała matka
- Mama głupstwa gada... - ofuknął Zy-
gmuś.--Ja całe mieć musze
- Gdziez̀ dostaniesz?
- Podobno jest jeszcze kilka..
- Dwieście rubli!

Niema rady, mameczko, dla mnie to bardzo droga pamiątka - pieszczotliwie przemówi Zygmus, całując matke to w jedną, to w drugą rękę.-Mnie tak tu boli - i, wskazując ręką na serce, osunął się na ławkę i zwiesił w dół głowę.
gdy wsrod ciszy, przerywanej częstem szczekaniem psów we wsi poblizkiej, skrzeczeniem żab i darciem się derkacza na łąkach, kogut północ oznajmił, do słabo oświetlonego pokoju Zygmusia, cicho, na palcach wsuneła sie Helenka $i$, postawiwszy szklanke $z$ wodą na stoliku, siadła przy nim na łóżku.

- Masz!... - szepnęła.

On drzemiącem już okiem spojrzał i, biorac ją za ręke, rzekł zcicha

- Jakaś ty dobra, Heleńciu!

Bo ujrzał na jej głowie swój zielony kapelusz, z boku którego sterczało zielono-niebieskie piórko wyrwane przed godzina z ogona najprzystojniejszego koguta na Zagórach:

Po chwili zapytał:

- Czy juź wszyscy śpiạ?

Helenka, zbližyła się do drzwi, z palcem na


## APTEKA

®OSW ALDA GESSNERA®
B I A Ł Y S T O K, UL I C A L I P O W A
Świeże wody mineralne naturalı
Swieże wody mineralne naturalne.
Syrop z ziồ alpejskich (Alpenkräutersaft) od kaszlu dla dzieci. Płyn i proszek zapobiegajacy poceniu i odparzeniu ciała - oraz

## Przegląd polityczny całego świata，

## KORESPONDENGJE．

Wies Klepacze，par．Niewodnickiej

## Zdobycie Skutari

Skutari（Skodar）zostalo zdobyte przez Czar nogórców，którzy nie ulękli sie grožby całej pra gorze odegrało w wojnie bałkańskiej najciekawsz role．Ono rozpoczeło wojne z Turcja，co nazwać
možna ṡmiało czynem wielkiego bohaterstwa，bo można smiało czynem wielkiego bohaterstwa，bo
przecież nikt nie mógł przewidzieć losów wojny． przecież nikt nie mógł przewidzieć losów wojny．
Ono też zakończyło również bohaterskim czynem szereg krwawych walk z Turcja． tuacje miedzynarodową？Prasa europejska różnie o ten mówi．Jedni twierdza，że Austrja rozpo－ cznie teraz kroki samodzielne i dlatego wystap z konferencji ambasadorów w Londynie，aby miec wolne rẹce．Wyniknie ztąd wojna，która może
nawet ogarnać cała Europe．．．Inni twierdza，że nawet ogarnac cata Europę．．．Inni twierdza，ze Dopóki miasto nie było wzięte przez Czarnogór－
cow król Mikołaj opieral sie wszelkim namowom ców król Mikołaj opieral sie wszelkim namowom
do zdjecia obleżenia．Zaproponowane przez mo do zdjęcia obleżenia．Zaproponowane przez mo－
carstwa odszkodowanie uwazali Czarnogórcy za carstwa odszkodowanie uwazal czarnogorcy za wany zrodza sie oni tatwiej na pewne ustepstwa

## Ustawa przeciwpolska

W sejmie pruskim została przyjeta w trze－ cim ezytaniu ustawa，na mocy której sejm uch w W．Ks．Poznańskiem i Prusach Zachodnich．

## W BeIgji．

W parlamencie bielgijskim potepiono strajk powszerhny wszystkiemi głosami，przeciw głoson

Ameryka i Japonja．
Znów Zaczynaja mówić o wojnie amerykan－ sko－japoñskiej．W Japonji wywołał całą burze projekt ustawy wniesiony do sejmu kalifornijskie go，we nabwanie ziemi w Kalifornii byc zabr nione nabywanie ziemi w Kalifornji．

7．wielka radościa wy czytałem w jednym z nu－ nerów Gazety Biatostockiej o uchwaleniu zamknie－ cia przez gospodarzy Białegostoczku monopolu
piwiarni．U nas，w Klepaczach，inaczej sie dzie－ piwiarm．nas，w Klepaczach，inaczej sie dzie－
je，bo oto gospodarz Franciszek Jaromski，nie－ dawno otworzył karczme w swym własnym domu． A jednak pare lat temu było inaczej－Klepacza－ nie rowniez postanowili zniesc karczme，w swojej wsi．Stosowna uchwała była zatwierdzona przez gubernatora i w czerwcu r． 1910 karczma została
zamknieta．Czy nasi gospodarze zapomnieli już tej uchwale？Czy moze karczma，istnienie któ－ rej uznane było wówczas za bardzo szkodliwe， teraz przyniesie nam pożytek？Obudźcie sie，br
cia！

We czwartek 4 b ．m．Starosielce． rodze między Starosielcami，a wsia Klepacze drewnianego krzyża przechodnie zauwažyli nore Po bliższem przyjrzeniu sie，w norze ujrzano szma－ psy wygrzebali zakopane dziecko i poszarpali je Przestepczyni dotychczas nie wykryto．
S．Tkaczyński．

Grodno， 9 （22）kwietnia 1913
12 kwietnia nowy policmajster grodzieński A．Szkieniew dokonał przegladu dorożkarzy gro－
zieńskich．Zwrócił uwage，że ci czesto kłóa sie na ulicy，a siedzạc na kožle palạ papierosy． stepnie poliomajster nakazal dorozk karzom zacho wywać sie przyzwoicie i grzecznie wzgledem pu bliczności．Zwrócił uwage na ubranie，które za zwyczaj bywa nader brudne i podarte．Ogłosił，ż za niespelnianie przepisów obowiazzujacych będzie
karał srogo，poczawszy od aresztu az do pozba－ karał srogo，poczawszy od aresztu aż do pozba
wienia praw jeżdżenia dorożka． 5 kwietnia samochód ładunkowy，nadzwyczaj szybko pedzacy ul．Mostowa wpadł na włosciani－
na ze wsi Dębowej．Nieszczęsliwy otrzymat sil－ ne obrażenia głowy i piersi．W stanie nieprzy－
tomnym odwieziono go do szpitala．Automobile tomnym odwieziono go do szpitala．Automobile
forteczne prawie bez przerwy mkna po mie－ forteczne prawie bez przerwy mkna po mie－
scie jak szalone i żadne przepisy zarzadu miej－ biegu，a ofiar Z każdym dniem wciąz przybywa 5 kwietnia około godz． 7 wiecz．nad miastem

## ZARZADWODOCIAGOOW

## NA WARUNKACH ULGOWYCH．

## Drukowane egzemplarze warunków można otrzymać codzie UI．Niemiecka，d．Luksenburga．

GAZETABIAもOSTOCKA．

6 kwietnia po pierwszych lekcjach młodzież
szkolna została zwolniona na nach szkolna została zwolniona na nadchodzace swięta miejskiej． 24 kwietnia odbędzie sie posiedzenie Rad miejskie

Grodno 10 kwietnia r．b．
We czwartek d 18 kwietnia w grodzieńskim teatrze miejskim $-w o$ ，Muza odegra 4 －aktow sztuke ze spiewami i tańcami＂Krakowskie $\underset{N}{ } P$ chy．＂

KALENDARZYK TYGODNIOWY 14 kwietnia．Niedziela．Zmartwychwstanie Panskie．Św．Wa－－
leriusza． 1814 m ．Odjazd Napoleona 1 na wyspe Elbe． 1831 r．
Dwernicki．przechodzi do Galicii i składa broñ． 15 kwietnia．Poniedziałek．Św．Anastazego m． 1512 r. Zwycie．$^{\text {ztw }}$ ztwo nad Tatarami pod Wisniowcem na Wołyniu． 1576 r ．Wjazd
Stefana Batorego do Krakowa． 16 kwietnia．Wtorek．Św，Marcelina． 1656 r．Stefan Czarniecki
odbiera Szwedom Warszawe 1848 r．Bitwa pod Ksiazzem w W． odbiera Szwedom Warszawe 1848 r．Bitwa pod Ksiazzem w W．
s ．Poznańskiem z Prusakami． 17 kwietnia．Ṡroda．Św．Aniceta p．m． 1611 r．Umarł w Warsza wie krôl Zygmunt II．
 w Warszawie Jagiellonke 1684 r r．Jan Sobieski obrany krolem
19 kwietnia．Piatek．+ Stw．Tymona m． 1704 r．Konfederacij
Warszawska ogłasza bezkrolewie． 1757 r．Załozenie snpitelas． Warszawska ogłasza bezkrolewie． 1757 r．Załozenie
Jana Bozego przy ul．Bonifraterskiej w Warszawie．
20 kwietnia．Sobota．$\dagger$ Sw．Sulpicijusza m． 1791 r．Konstytuc 8 maja．

## Kronika miejscowa．

－Asekuracja robotników．Kurjer Litewski do－ nosi：＂Ministerjum handlu i przemysłu powiado－
miło starszego inspektora fabrycznego gubernji wileńskiej，ze pierwszy zjazd pełnomocników wła ścicieli zakładów przemysłowych dla powołania komitetu，który ma opracować projekt statutu
Północno－Zachodniego Towarzystwa asekuracji ro－ botniczej，bedzie zwołany w Wilnie，nie zaś w Bia łymstoku，jak o to starali sie fabrykanci biało－ stocey．
para guazd ten guberna wileńska deleguje petnomocników，witebska－4，grodzieńska－11，ko składajacy sie z 35 pelnomocnikow wybierze ko składajaçy sié z 35 pełnomocników wybierze ko－ kiem mieście będą się odbywać następne zebra－ nia zjazdu
ny inspektar otwarcia zjazdu powiadomi fabrycz ny inspektor okregowy okregu warszawskiego． wy odbeda sie w każdej z wyżej wspomnianych wy odbeda się w każdej z wyżej wspomnianych
gubernji zebrania fabrykantów．Na tych zebra－ niach każdy właściciel zakładu przemysłowego korzysta z liczby głosów，zależnej od wyplaco－ nej w r．poprzednim－1911 robotnikom sumy，sta－ nowiacej płace zarobkowa，a mianowicie：do 10 tysiecy rb．-1 głos，do 30 tysięcy－ 2 głosy，do
50 tysięcy 3 głosy，do 7.0 tysięcy -4 głosy，do

100 tysięcy 亏 głosów，a następnie za każde 25 ty－ sięcy dołacza sie 1 głos，przyczem jedna osoba ni oze miec więcej 10 głosów．
o czasie otwarcia zebrań gubernjalnych ma a powiadomic w －Polewani
przeszłym posiedzeniu Rady miejskiej komisj sprawie polewania Rady miejskiej komisja dała ogród miejski w ogludu w d． 8 b．m．oglą miejscu．Według opinii Komisii（byli obecni radni p．p．：Burzyński dr．Ostromęcki，Piekarski，oraz czonek zarzadu miejskiego p．Gliński i inżyn． p．p．：Kałuba i lljin），całkowite polewanie ogrodu w tym roku nie da sie uskutecznić z przyczyn formalnej natury，poniewaz̀ koszt przeprowadze nia przez wszystkie aleje rur wodociagowych be dzie dość znaczny－mniej－wieecej 1000 rb．，a wy
asygnowanie takiej sumy musi przejść przez Ra de i powinno byé zatwierdzonem przez whadze gubernjalna，a co zatem idzie może być uskute znione dopiero za pare miesiect．Skutkiem ta－ kiej zwłoki trzeba by było ogród zamkną́ w le cie na jakiś czas，aby przeprowadzić roboty wo dociagowe，co jest rzecza，zupełnie niepożàdana naszej publicznosici do ogrodu．
－Nadzwyczajne posiedzenie Rady miejskiej．W srode $10 \mathrm{~b} . \mathrm{m}$ ．odbyło się nadzwyczajne posiedze nie Rady miejskiei．Przed rozpoczęciem posie
 w odpowiedzi na telegram mieszkańców．Białego－ stoku，wysłany 21 lutego r．b．Z p
uszu $300-\mathrm{lecia}$ Domu Romanowów．

Później przystapiono do rozważania kwest， oceny placow miejskich，przeznaczonych na sprze
daż，jak równiez i i tych，które sa przeznaczone na wykupienie，a obecnie znajdują się w posiadaniu osób prywatnych，płacacych miastu czynsz．Po krótkiej dyskusji，w której wziell udział radni Wejnrejch，Dawidowski，Siemionów，Dr．Ostrome－
cki，Piekarski，i Łajkowski，Rada zaaprobowała cki，Piekarski，i Łajkowski，Rada zaaprobowała
ceny ustanowione przez Zarzad miejski，po czem rozpoczeto wybory do komisji miejskich．Do Do ko－ misji finansowo－rewizyjnej wybrani zostałi radni E．Dawidowski，A．Dawidiuk，H．Rymiński，M．Sa－ wicki，W．Kościa，S．Wejnrejch，K．Samborski i Fr．Malinowski．Do komisji sanitarnej：J．Knaup
J．Kitszel，P．Burzyński，J．Mruk，H．Noskiewicz J．Kitszel，P．Burzyński，J．Mruk，H．Noskiewicz
i Dr．Ostromecki．Posiedzenie zostało zamknie－ te 0 godz． 9 m .20.

Radny A．Łajkowski zakomunikował nam， ze zbudowanej przez niego studni artezyjskie w obrębie nowej rzezni miejskiej mozna otrzyma na dobe od 10 do 12 tysiecy wiader mody，co a nadto wystarczy dla potrzeb rzeźni．

Kradzieże．W sobote 6 b ．m．w fillji „bu－ znej＂macedonskiej przy ul．Surazskiej schwycil dwa pudetka cukierkow i poczat zmy
kać ulicą．To zauważył stróz nocny i chciał przy－ trzymać go，lecz ten zdołał zemknaç．
－We wsi Gryniewicze，odległej o 5 wiorst od Białegostoku，w niedziele 7 kwietnia，złodziej skradli u jednego gospodarza 6 pudów mąk a u drugiego dwie szynki．Nazajutrz mąka zna a u drugiego dwie szyn
leziona została na polu．
d r． 1870 do chwili obecnej szpital pozosta wal pod whadza powiatowa i gubernjalna Rad do spraw wewnetrznych．Chorymi opiekowały sip najpierw szary tki，pózniej zás elżbictanki． szą kasą pożyczkową założoną w r． 1715 była ka sa zwana „Zakładka na sprzeżaj w Pabjanicach． dla włościan klucza pabjanickiego．Twórcạ te kasy był ks．Jordan．
Niėznych były kasy zakładane naszych spółłek pie nięznych były kasy zakładane przez Andrzeja lia
mojskiego w r． 1765 we wsi Elżbiccinie，należ！ cej do klucza Bieżnińskiego．
Dalej Michał Siwiedziñski
Dalej Michał Swiedziński założył w r． 1779
Kase powszechna＂dla włosian „Kase powszechną＂dla włoscian klucza Staro－ $\stackrel{=}{=}$ Nauczanie powszechne w Płockiem．Gazeta Warszawska pisze：，Zapoczatkowana w gub．Phoc－ kiej akcja utworzenia sieci szkolnej，ułatwiajacej
zaprowadzenie nauczania powszechnego，rozwija sie wyjatkowo pomysilnie．Za przykładem gm Grudusko poszła gm Makolin，ktora pierwsza w pow．płockim uchwaliła na zebraniu gminnem
zaprowadzenie powszechnego nauczania w gminie zaprowadiając składke szkolną wysokości 2800 rb ． i przeznaczając na potrzeby szkolnictwa $1 / 3 \mathrm{czy}$ stych zysków z kasy gminnej pożyczkowo－osz－ czednościowej．Gmina Makolin ma 7994 mieszkań－ ców，w tem dzieci w wieku szkolnym 719．W pmi－ nie istnieje 6 szkół．Uchwalono powiekszyé ilość
szkół do 14 ．Morgów w gminie opłacajacych skład－ ke 15457 ．Składka szkolna została powiększona na 9,7 kop．ma odbyć sie szereg narad Oprócz tego ma odbyć sie szereg narad w sprawie nauczania powszechnego w miastach powiatowych gub．plockiej w icechanowie，Prza snyszu，Mławie，Sierpcu i Rypinie．
 przedsiębiorców z Łodzi przybyło do Gąbina z specjalista，który badał zródło wszechstronnie i stwierdził obecnośc ropy．Plac zakupiono od włościanina za 1000 rb ．W celu eksploatowania ma powstać T－wo akeyjne．
$=$ Rzekomy pogrom w Mławie．Korespondent and wtorzona przez pisma rosyjskie jakoby w Mławie w 1 dzień W．N．zdarzył sie pogrom żydów，otóz czuje się w obowiązku wiadomość te sprosto－

Rzecz sie tak miała
Szedł jakis＇pijak，zatoczył się i popchnał zyda，zebrali się zaraz jego współwyznawcy i na－ padli na pijanego．Jednocześnie posłali po straz̀ ziemska，zandarmów i policje，która wezwała woj－ sko．W pół godziny cisza nastała，aresztowano tylko pijanego．Gdy wieść o tem doszła do ko－
sciola，gdzie odbywało sie nabożeństwo，ksiadz ścioła，gdzie odbywało sie nabożeństwo，ksiadz
z kazalnicy wezwał pobożnych，żeby sie do bójki z kazainicy wezwał poboznych，zeby $\begin{aligned} & \text { nie mieszali．Jakoź po wyjsciu z koścła ludzie }\end{aligned}$ zachowali się najzupełniej spokojnie．Żydzi jed－ nak nie zadowolili sie wezwaniem policji i woj－ ska，lecz podali skarge do gubernatora na na－ czelnika powiatu，＂̇̇e nie bronił ich od napaści
i że trzymał z Polakami．＂Z̀ydzi nie sa zadowo－
eni z tutejszego naczelnika powiatu，bo wiadomo，这 on na wszelkie z ich strony zabiegi pozostaje
oryczenie zas，ze handel z rąk
objawiaja w rozmaity sposób．
Losy listów na poczcie
Warszawska donosi．W piatek godziny 10 wieczorem，stróz głownej poczty miej－ skiej，Kujawa，zamiatajace w podwórzu，zauważy
iz jeden z urzednikow poczty załatwia jakies czynnosci pocztowe．．．w ustepie na podworzu
 niósł do pomecnika naczelnika poczty，p．Marko－ wa．Okazało się，że w paczce było 150 listów nadesłanych z Ameryki．Zarządzono natychmiast energiczne sledztwo，ktore do obecnej chwili nie dało jeszcze pewnych wynikow．Istnieje domnie manie，iz urzednik，zabrawszy pewna ilośc listów ienia wnich czegos cennego，odyż powszechnie wiadomo，że w listach z za oceanu bywaja nie kiedy przesyłane pieniadze，przekazy na okazi ciela lub＂szyfkarty，＂które mozna spienięzyc Czynności tej widocznie stróź Kujawa nie dat do kończyć ，sumiennemu urzędnikowi．＂
Smutny jest los listów，odbieranych przez poczt warszawska，a adresatom nigdy nie doreczanych $=$ Współdzielczość w Poznańskiem．Z 279 spó łek，należạcych do Zwiaazku spółek zarobkowych
i gospodarczych， 78 ma siedzibe w Prusach Zacho i gospodarczych， 78 ma siedzibe w Prusach Zacho－
dnich，a 201 W Wielkiem Ksiestwie Poznañskiem anich，a 201 w Wielkiem Ksiestwie Poznaniem W tej liczbie jest：spółelk
poreka 182，z ograniczona 97
Sporek niepożyczkowych jest 87 ，a mianowi－ cie：„Robotników＂ 55 ，spółek ziemskich 23，„kup－ ców＂ 3 oraz 7 różnych

Wszystkie inne spółki w ogólnej liczbie 92
sa pozyczkowe． Ze spółek tych ma siedzibe na wsi： 31 spó－ łek w Prusach Zachodnich， 29 spółek w Wielkiem znajduja się w miastach．
Pobierane odsetkı od pożyczek wynosza od 4 i pół do 7 proc．，placone zas procenty od whła
dów wynosza od 3 do 5 i pół proc． Jak widzimy，spótki pożyczkowe w Poznań－ skiem sa postawione o wiele racjonalniej niz
u nas．Tam najczésciej spotykana dywidend wynosi $6-7$ proc．（u nas $1-3$ proc．）；tam odset ki pobierane od pozzyezek wahaja się od 4 i pó do 7 proc．，u nas najniższy procent pobierany od pożyezek wydawanych przez Tow．pożyczkowo oszczednościowe wynosi $6-7$ proc．，a są i taki ＂kooperatywy，＂ktore Zdzieraja 12 proc． Tam niema pogoni za wkładami，od ktorych phaci sie od 3 do 5 pót proc．；u nas płaci sie nawet po $7=8$ proc．
Wszystkie 279 spółek poznańskich licza Wszystkie

4，161 członków．
W końcu zaznaczyć należy，że wr． 1873 by ły tylko 43 spółki，liczace 7,600 członków；rozwo zwyczaj szybko
＝Nauka jezyka złodziejskiego．Goowny zarzad
wiezienny otrzymat od－niektorych zarzadów wie
ennych propozycje utworzenia kurséw mjezyka ozycja dozo dia dozorcow wieziennych．Pre orcow więziennych urzadzone beda obowiąko we kursy jezyka złodziejskiego．Nadto główn， ezyka złodziejskiego．＂Podajac te wiadomos Kurjer Polski dodaje：„Bardzo slusznie．Trzeba nać język ludzi，z ktorymi się obcuje，względem ktorych ma sie obowiazki．Okazuje sie，ze nie－ tore jezyki ，inorodcze＂sa nietylko tolerowane， le nawet otaczane opieka，

Rewizje kościołów w Moskwie．Naczelnik ddziału departamentu wyznań obcych，Tiażelni－ yé przy chrzczeniu dzieci z małżeństw miesza－ ych w kościele św．Piotra i Pawła nie było．Nie nalazł również Tiażelnikow żadnych uchyleń się d prawa w działalności duchownego katolickiego， zinach w jezzku rosyjskim．

## Katastrofa automobilowa

Automobil，któ ym jechali syn i corka znanej tancerki lzadory Dunkan spadł z mostu do Sekwany．Dzieci uto
el，a wraz z nimi ich wychowawezyni． $=$ Köłka rolnicze w Wielgomłynach．W Wiel gomłynach w gub．piotrkowskiej istnieje kółko
rolnicze liczące około 200 członkow．Zarzad kół－ a urzadza co miesiac pokazy i pooawedki spro－ wadza instruktorów specjalistów，posiredniczy w nabywaniu nawozów，nasion，narzędzi，dzrewek owocowych；nadto posiada wspólne narzędzia rol－ nicze oraz maszyny do wyrobow cementowych： achowki 1 cogly
w wa w zagony，ustepujac orce płaskiej，pojawiaja
się coraz więcej ogrodki owocowe przy domach
wiejskich．
Od lat paru funkcjonuje tutaj wzorowo pro－ wadzona ochronka dia dzieci wiejskich，mieszcza－ nie powstaje strà 0oniowa na buy nie powstaje straż ogniowa，na założenie ktorej
T－wo pożyczkowo－oszczednościowe zaofiarowało z zysków swoich kwote 100 rb ．
ano pozyczkowo－oszezędnosciowe zakonczy swoje rachunki za rok ubiegty czystym zy tórym sumie 496 rb ．T－wo ．iczy 432 cztonkow， iada kapitału zakładowe pozyczer $30-23$ rbs re，po pasowego 162 rb .67 kop ．oraz specjalnego 168 rb ． kop． ks．Milewski，proboszcz ktory niejedna godzínę czasu im poświęca i jest ich dusza．

## DO SPRZEDANIA <br> Po cenie umiarkowanej

## plac $z$ sadem owocowym

## Przy ul．Kaflowej i Inwalidnej．

## DOWIEDZ

u p．F．TARASEWICZA

Zadanie 31．Ułożył＂Omega．＂ Kropki zastapićć literami i utworzyć Kropki zastapić literami i utworzyé
wyrazy jednakowo czytane poziomo wyrazy je
i pionowo．
Znaczenie wyrazów:

1）Cesarz rzymski
3）Wyspa na morzu Egejskiem
4) Rowy około obozu.

5）Inaczej wał．
Zadanie 32．Ułożył St．Kitszel
Z nizej przytoczonych liter，ułożyć sześc wy razów tak，ażeby poczatkowe litery
a końcowe nazwisko króla 101 olskiego
aaaaaabeecffhijkmnnoprr ssstety．Znaczenie wyrazów

Tytuł panów w Persji．2．Rodzaj tkaniny jedwabnej．3．Imie męskie．4）Inaczej zupetne bankructwo．5）Jednostka natezzenia prąu ele－ trycznego．6）Przyrzạd do biegania po śniegu Rozwiazanie zadania 27，zamieszczonego 10 （17）Gazety Biatostockie
M
DOK
KANI
BRWINOW
MONIUSZKO
MISSURI
ORZEE
SKI

Rozwiazanie zadania 28，zamieszczonego №． 10 （17）Gazety Białostockiej．

4 osoby dostały po jabłku，a 5－ta osoba do stała jabłko wraz z koszem．

Dobre rozwiazanie zadania 24，nadesłali：

Dobre rozwiazanie zadania 28 nadesłali：
1）„Figa z Knyszyna．＂2）St．Kuligowski．3）A．Srzedziń－
lewnik．Nagrode（nadesłane pocztówki）wylosowal ＂Podbipięta＂．
Prosimy o pofatygowanie się po nie do Re dakcji．

ODPOWIEDZI REDAKCJ ＂Działu zadan．
W－ny Henio Grabowski．W arytmograf wkradło siẹ kilka błẹdow W－na＂Chlopka．＂Zadania nie mozemy umiescić，poniewaz sa． W－ny Pawel－Gawel．P
$\qquad$ Uostockiej，：przysylane nie na obrazkowych pocztow wkach，beda uwazane za nieprawidłowe． Na pocztowri prosimy
oplaconygh nie prayjmujemy．

W－ny W Jurewicz．Słonim．No 13 （20）wysylamy powtór
nie．W－ny G．Jozzwikiewicz．Warszawa．Za zyczenia i list ser
Tożone fiary w
Złozone ofiary w Redakcji．
Zamiast rozsyania kart wizytowych dia biednych．F．Zimniak -3 rb Pracownia sukien i kostjumów
Z．SAWICKIEJ
Ulica Monopolowa，dom Sanika
Przyjmuje obstalunki na roboty od najskro
Wykonanie akuratne i cleganckie CENY UMIARKOWANE

## OO SPRZEDANI OOM Z PLACEM

Białystok，ul．Staroszosowa d．Sawickich．
O warunkach można się dowiedzieć
u．p．Jana Kucharskiego
przy ulicy Kaflowej dom własny．
0 WyIIdjefila na cake lato（od 1 maja praślu po miesza
nia kompletnie umeblowane．
1） 3 pokoje
kuchnia－ogród ．． 120 rb 2） 4 pokoje－kuchnia ogród studnia 200 rb
ADRES：Supraśl grodzieńska W－na Drowa Wojnic
 Lekarz－Dentysta
M．Dawidowski
ul．Mikołajewska，vis－a－vis Aleksandrowskiej d．Menkesa． Plombowanie i usuwanie zebbw bez bolu，Zlote korony，zeby
sztuczne $z$ podniebieniem kauczukowem i bez podniebienia．

DO SPRZEDANIA
plac z dwoma frontami
（dwa domy，stodola，chlewy，ogród warzy－ wny，sad owocowy）．
Biatystok，ul．Poleska d．K．PANKIEWICZA

## WHLHELM ALBRECHT



## D－r Waśniewski

asyst．d－ra med．NEUGEBAUERA w Warszawie．
Akuszerja i choroby kobiece．


## KUPPI DOII

w zacisznem，spokojnem miejscu
OFERTY PROSZE SKLADAĆ
w Redakeji GAZETY BIAŁOSTOCKIEJ pod „DOM＂
Zakad ovotuicy 3 dziesieciny ogrodu owocowego， 4 oranżerje，plan－ tacja krzew jagodowych，szkotki i t．p．Wiado－ gub．Orenb．lub zarzadzający K．Czaplewski w Brze－ sciu－Lit．Firma egzyst． 35 lat．

## ABRAMSKI

ul Mikołajewska，d．Barenbauma．
Powrócił z dłuższego pobytu w Ameryce（New－
Wstawia szozeki łukowe，kto
Plomby zote i gray sa bez podniebienia．
Plomby zfote i porcelanowe．Usuwa zeby bez bolu．

## wsZyscyznawey zosmywasi fie vile <br> "Patefonami"

Graja bez igly czysto, głośno i naturalnie. Uprasza siẹ przekonanie w magazynie

## Z. M. Rybickiego, ul. Niemiecka, № 12. <br> Magazyr posiada na skadazie duyyy wybor wzzelkicego rodzaju instrumentów. <br> Przyjmuje sie do przeróbki: <br> FORTEPJANY I PJANINA. Przy magazynie znajduje sie dwuch stroi ieli na każde zawołanie

MAGAZYN CHRZEŚCIJAŃSKI Przy ulicy Niemieckiej, vis-à-vis Kościoła POLECA

# wielki wybór bielizny 

męzkiej i damskiej, trykoty, krawaty, jak również różnego rodzaju towar galanteryjny
Przyjmuje obstalunki do szycia, znaczenia bielizny, wyszywania monogramów it. p. roboty. <br> \title{
Specjalny bazar bielizny
} <br> \title{
Specjalny bazar bielizny
}
~ CENY STALE

## M. SAMITOWSKA.

Uttrzymuje Magazyn obuwia: Damskiego, Męzkiego i Dziecinnego PRZY ULICY LIPOWEJ, DOM EPSZTEJNA, vis-a-vis SOBORU. Magazyn poleca własne wyroby, tak z krajowego jak i z zagranicznego materjału. BUTY (cizmy) z hamburskiej skóry, takiez̀ same cholewy z szagrynowej skóry. Ciżmy z sakawej skory lekkie, nie piekạce. Cižmy z chromowej skóry lekkie. BUTY MYSLIWSKIE i do gospodarstwa z warszawskiego juchtu, cena stosownie do długości cholew. BUTYLETNIEDO GOSPODARSTWA Z chromo-hamburskiej skóry dla wojskowych: piechotne, ułańskie, huzarskie, mianowicie: warszawskiego juchtu, szagrynowe, chroanowe, z franeuskiege-kozła, Z anerykańskiego groszkowego i z paryskiego gtadkiego lakieru.
Uprasza się o nadsyłanie dokładnej wiadomościo stanie nogi, braniu miary, wieku osoby i jakiej formy ma byé obuwie zrobione: szerokiej, średniej, śpiczastej. Przy braniu miary należy zachować następujace uwagi: pasek z mocnego papieru (dwa centimetry szeroki), albo też płócienna werszkowa lub centimetrowa miara i takowa dosyć mocno ścisnąwsy noge notowac linje. Oprócz tego stope w skarpetce postawić na papierze ivw okolo obrysować ołówkiem. Dobrze jest przysłac także stare obuwie na miaré, wraz ze stosownem objaśnieniem.

Osoby, biorace obuwie z mojej pracowni, winne tylko nadesłać numera starego obuwia, to na miare wystarczy. Numera te sa wypisane wewnatrz od góry. Przy nadsyłaníu miarek od kilku osób, naleźy każda podpisać imieniem i nazwiskiem, a to celem uniknieccia pomyłek.

UPRASZA SIE 0 WYR AŹZNY I DOKEADNY ADRES.
Przyjmuje obstalunki za zaliczeniem pocztowem.

- Objaśnienia dla zdjęcia samemu miary (lepiej jeżeli ktoś drugi zdejmuje miare z prawej nogi bez naddawania). 1. Długość nogi od srodkowej strony połowy pięty do końca duzego palca i obrysowana stope w skarpetce. 2. Szerokość w palcach. 3. Szerokość w podbiciu. "4. Szerokgśé przez piete. 5. Szerokość w kostce. 6. Szerokośé w łydce. 7. Wysokość obcasów. 8. Długość cholew.

