## Cena 5 kop.

ROK IV.
Bialystok, dnia 19 kwietnia (2 maja) 1915 roku.

# HWM MUMWM <br> Pismo tygodniowe poświęcone sprawom Bialegostoku i Ziemi Grodzieńskiej. 

Prenumerata
.GAZETY BIAK0STOCKIEJ*


Redakcja i Administracja Biatystok, ul. Instytutowa, d. Jana Knaupa. OTWARTA CODZIENNIE od 11 rano do 1 po pol. i 5-8 wiecz. W dni swiąteczne od 11-2 p. p.

## CENA OGKOSZEN

Przed tekstem wiersz petitu 30 kop.
Po tekście W tekście wiersz garmontu 60 . Ogłoszenia drobne po 2 k . za wyraz. Przy powtórzeniu odpowiednie ustepstwo. Dla poszukujacych pracy połowe.

Wszystkim, którzy raczyli wziąc udział w odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku drogich nam zwłok

## 

## ks. Wilhelma Szwarca,

KANONIKA HONOROWEGO KAPITUŁY WILEŃSKIEJ, DZIEKANA i PROBOSZCZA BIAŁOSTOCKIEGO, w szczególności zaś wielebnemu duchowieństwu miejscowemu i zamiejscowemu, uczniom jego i uczennicom, chórowi, bractwu kościelnemu oraz wszystkim parafjanom - serdeczne "Bóg zapłać" składa pozostała w głębokim żalu:

Rodzina.

Wszystkim, którzy raczyli wziąc udział w pogrzebie

## Konstanty Kosiński

 dawniej ,,H. Rudziński i H. Sojko" Białystok, ul. Instytutowa, d. Jana Knaupa Sprzedaż wydawnictw perjodycznych. Przyjmowanie prenumeraty iogłoszeń.
## Guliemia W. FIJALKOWSKIEGO

Poleca znane ze swej dobroci wyroby oraz przyjmuje wszelkie zamówienia w zaw szczególności zaś znajomym i życzliwym, składa swoje podziękowanie.

RODZINA.

Choroszezt, ks. M. Sarosieka, M. Sawickiego, ks. Shorosorowicza (Juchnowiec), T. Straszewicza, ks. . Swila (Dobrzyniewo), A. Wdrojkowskiego.
dyłowskiego (Goniadz), E. Zed przeszli p. p.: W. KoDo Komisji Rewizyjnej prze Na kandydatów cia, Zarzadu powołano pp: K. Goławskiego, Marj do Zarzadu powor in Ostromeckiego.
Kosciankerany Zarzad na stanowisko prezesa po wołał p. Tadeusza Straszewicza, na wice-preze wotw. ks. Maksymiljana Sarosieka i D-ra Czestawi Notowicza. Skarbnikiem zostat p. p. Marjan Ko 0bowiazki sekretarzy petnic béd
rycinski i Witold Towarzystwa rozciaggaé się bedzie a caly powiat białostocki i w tym to cel
na cały powoano przedstawicieli prowincji.
Pierwsza czynnoscia T.wa było wydanie odewy do społeczeństwa polskiego. Odezwe te, nentem na uwadze fakt, iz jest ona cennym do.
chwili, przytaczamy na innym miejscu.
Wezwanie do społeczeństwa dało ezultonkow zadawalające. Dienieżnych przeszło $2,000 \mathrm{rb}$. Scii zebrało of iar pieniéznyeh prés w możności, zmie-
słych cyfr podać nie jesteśmy slych cyfr podac miem niemal co chwila. Poważ niaja sie jednnrazowe ofiary wpłyneły od Biato
niejsze je stockiego Oddziału Wileńskiego Ba Ku Kruzensztern go, od p. Sawickich, od Baronowej Kruzensztern god p. Gerhard z Zabłudowia, od p. Łuszczew
od skich i od majattzu Dolic na zebraniu ogólnym Robotników
w dniu 24 marca zadeklarowało dla T-wa P. O. W w dniu 24 marca 300 . Prócz tego tóz sãmo T-wo zamiast wieńca na grőb s. p.

## owało rb. 50.

Włościanie parafji Juchnowieckiej zadeklarowali na rzecz T-wa 1300 pudów ziemniaków tym zastrzeżeniem, aby 1000 pudów przeznaczono da włościan Królestwa Polskiego na zasiew. chetry czyn paralan
ajwyższego uznania.
Członkowie Zarzadu T-wa stwierdzaja nader sympatyczny objaw wzmozonej ofiarności na rzecz nieszcześsliwych wspóbraci, poszkodowanych przez wojne, wśród sfer najmniej zamaznych Liezne ralk wypadki, że ludzie wprost biedn, © Objaw ten axjaç,y, składaja swe ostatnie ge jest on podnieta jest niezmiernie dla T-wa do dalszych wysilków i świadczy zaradia 1 -wa do
zem, że żyje duch polski i wzmaga sie uczucie patryjotyzmu wsrod najszerszych
społeczeñstwa.

Prace Zarzad T-wa rozdzielit pomieday so
informacyina da zbierania wiadomosi o pocje informacyjna dla zbierania trzebujacych pomocy, sekcje rozdawnictwa, sekcje wyszukiwania praterjalnych Z-wa oraz sekcje Iekarska.

Najbardziej ozzywiona działalność wykazała dotychczas sekcja żywnościowa. Sekcja ta zacych ciła sie z pomoca dla najbardziej potrzebują cych ueiekinierów, ktorzy gromadnie przebyway wien nośe natychmiastowego poratowania 115 rodzin
pieniézne i produkty ożywcze. Sekcja wyszukiwania najszerszego ogółu o naszym posrednictwem dan na zajecia wszelkiego odzaju. Sekcja zbierania ofiar wkrotce przystecz do urzadzenia w Białymstoku kek wojny. Polakow poszkodowanych wskutek wo jy. Biuro T-wa P. O. Wiego Banku Handlowego i kim Oddziale Wilenskiego godz. 5 -ej do 8 -ej po jest czynne
południu.

Gdy wszyscy przejma, sie wzniosłemi celami Gowarzystwa - nie zbraknie chetnych do praty i nie bedzie ono cierpieć na brak zasolachetniejsze jalnych, co paralizuje zazwo swif swat $A . \dot{R}$
wysiłki.

## Z prasy polskiej.

Odradzamy się dziś z mocna wiara w słusz ność gloszonych przez nas hasel, których obecnie nie zdola przytłumić i zabić żaden Wrogi, żaden protest, żadna intryga. Wstepujac w nowy okres pracy oznajmiamy, że jak dotychczas będziemy:
bronić
bronić przedewszystkiem spraw polskich przeciw zachłanności żywiołów wrogich,
stac na straży interesów materjalnych narodu, przyczyniajac się, w miare możności,
rozwoju handlu i przemysku polskiego, odpierac wszelkie ciosy, jakie spadaja
nawolywać
nej, do wytworze solidarnej akcji obron dałaby nam mozna tej mocy ducha, która araby nam możność z godnością i w spowykazywó przyzıosci
ma prawo do iz jestesmy narodem, któ. prom samodzielnego bytu;
nie pozwolimy nikomu tych najświetszych
waszych podawac w wątpliwosc bedziemy wyznawcami jednej wielkie 1. "Part Ojczyzny"
bedziemy wyrazicielami najistotniejszych potrzeb naszego miasta i calej okolicy.
Jedynie powyższemi wskazaniami kierujac sie, przystępujemy do pracy tak dzis niewymownie trudnej i odpowiedzialnej, przeŚwiadczeni, iż Wy, Czytelnicy, nie odmówicie nam swego poparcia i pomocy.

M

Składki i ofiary pieniężne przyjmuje biur
tetu w Wileñskim Banku Handlowym dziennie w godzinach od 5-8 po poludniu, członkowie Komitetu.

## Prezes Straszewicz <br> Sekretarz W. Wuszazavosi

## Z NOTATNIKA

## ODEZWR.

Od Komitetu Białostockiego Oddziału Polskiego Towarsystwa Pomocy Ofiarom Wojny.
Srożaca się od ośmiu miesięcy bezprzykład na w dziejach świata wojna ze wszystkiemi je śliwą ziemię Polska.
znacznej przestrzeni kóa graju nuja niepodzieinie na w perzyne kritnące wsie i miasta, obracajac w pustynię piękna, bogata, iludna, kraine, niweczac prace, zabiegi wielu pokoleń, pozbawiajac nietyl ko mienia, ale dachu nad głowa setki, tysiące a nawet miljony nieszezésliwych.

Tragedja zaiste jest straszna: gdy przemożna cześć braci naszych, bedaca w sile wieku i pełni sił meskich, wydarta ogniskom rodzinnym, hojnie spłaca danine krwi w imie jaśniejszej przyszłości, ich rodzicom. żonom i dzieciom, wyzutym z mie du i nędzy ostatecznej.

W tej strasznej did
bowiązek niesienia pomocy staje naszego dobie o nym, jako nieodzowny nakaz serca, sumienia poczucia obywatelskiego. Wszyscy, ktorzy dotad nie staliśmy sie bezpośredniemi ofiarami tego nieszczésia, powinniśmy wyteżyć wszystkie nasze siły, cała energje;-0tworzyé hojnie spichrze naszej zamożności, zasoby naszej pracy, aby nie rodakom, ale w jaknajkrótszym czasie odbudować wszystko, co tak bezlitośnie zniszczonem zostało aby nie dać na zatracenie tej naszej ziemi uko chanej.

Święty ten obowiazzek zrozumiano wszędzie, gdzie kiełkuje myśl polska, gdzie bije serce polskie. To też powstało mnóstwo towarzystw i zrzeSzen, dązacycy $w$ ten lub inny sposób do osią
gniecia wzmiankowanego celu.

Obecnie z prawdziwa ra
obecnie z prawdziwa radościa, zawiadomić kim otwarty został Oddział Piotrogródzkiegostoc. warzystwa niesienia pomocy Polakom-ofiarom wojny, wzywając wszystkich, ktorzy nie zapomnieli wielkiego przykazania miłości bliźniego, któ rym drogie jest imię Polski i Polaka, aby spieSzyli zapisywac sie w poczet członkow Towarzy.
stwa, aby hojnie znosili wielka, a obowiązek święty.

## Wiadomości polityczne i wojenne.

Gazeta Berlińska powiadamia, iz marynarka niemiecka zniszozyła 111 nieprzyjacielskich parowców pojem zowniki na 32,500 ton, oraz 8 łodzi podwodnych do zakładania min i kilka mniejszych, nie licza, statków, zatrzymanych w po

Dziennik rumuński Adwersul twierdził, ze akcja sforsowania Dardanellów odroczona zostaka na szesc tygodn ana wysadzone w odpowiedniej koalicyjne nie zostana, wysadzo Twierdzenie to osile na lad poło bezpodstawnym, gdyż, jak donosza, urzedownie z Aten, armja angielsko-francuska juz wyladowała na pólwyspie Galipoli, jednoczesnie zas flota sprzymierzona rozpocze
bombardowanie pozycji tureckich.
bombardowanie pozycji ture

Życie zbiegów galicyjskich w Wiedniu jest godne pożałowania. Szykany i obelgi w skep, mó handlach i na ulicach, spotykajace osoby, mo wiace po polsku, sa tam
Na licznych kamienicach dzielnicy XX wisza wa liąz tablice z napisem: „żydom i Polakom loka lów nie wynajmujemy".
Różne miasta Austrji, w tej liczbie Grac, odmówiły przyjmowania zbiegów z Galicji i Bu kowiny wskutek braku zapasów zy wnosci dają je biednej ludności.

Przed paru tygodniami w Londynie na bar dzo licznym zebraniu członkow izby gmin, uczonych, kupcow i przemysłowców utworzono lige antyniemiecka, która postawiła sobie hasło naste pujące: Ani niemieckie towary, anne niemieckie wplywy nie mogé tolero wane w państwie angielskiem.
ane w państwie angielskiem.

Rzad rumuński zdecydował rozpoczać ukła dy z Wiedniem co do odstapienia Rumunji Sied miogrodu, a w razie odmow

Sztab Wodza Naczelnego w d 5 b. m ogło sił obszerny komunikat o zwyciestwach armji ro zyaczenie dla dalszego rozwoju wypadków wojen nych.

W okręgu kijowskim wyższe władze woj skowe zabroniły drukowania książek i gazet w żargonie.

W Niemczech powstai związek pomocy miastom Prus Wschodnich, ktore ucierpiały wskutek wojny, Każde miasto niemieckie zobowiazało sie wojny, Každe miasto okreslonemu miastu Prus Wschodnich. Tak Charlottenburg organizuje pomoc dla Dzial
dowa i Albergii, Magdeburg dla Jańsborka i t. d.

## 2 kroniki załobnej.

## S.p. ks. Wilhelm Szwarc.

Ciéżka, strate poniósł Białystok przed trzema tygodniami, bo oto po c-kzmarł w wieku lat 78 townem zapaleniu płuc-zzmar inatostocki, kanonik honorowy Kapituły wileńskiej, ks. W. Szware S. p. ks. W. Szwarc urodził sie w r. 1837. Nauki pobierał w szkole szlacheckiejum wileńskiego. W roku 1858 wstappir do cony na kapłana i mianoW r. 1861 zostat wyswieccony na kaples farnym wany na posades wikar jostal proboszczem parafji i kapelanem wojskowym. W r. 1870 powołano go na urzad prefekta instytutu i szkoty realnej w Białymstoku. Od r. 1880 spełniał obowiazzki dziekana białostockiego. W r. 1885 mianowany zostad kanonikiem honorowym roku 1900 na stanowisku dziekana i proboszcza bia łostockiego oraz kapelana instytutu. W roku 191 s. p. ks. W. Szwarc obchodził 50 -letni jubileus pracy kapłańskie,
Działalność zmarlego była bardzo owocna Jako kapelan umiał pozyskac serca már Kochali go te亢̇ uczniowie i tłumnie garnelli sie po otuchę w chwilach troski. Niemniej kochali swego dziekana parafjanie, którym zawsze lubił pomaga sow i czynem.
Dzięki staraniom i zabiegom zmarłego uzyskano pozwolenie na budowe kosciola Rén Również wie, ktory zosta i niestrudzonej energji ks. Szwara powstała piękna świątynia w Blałymstoku, jedna z najwspanialszych w całej djecezji.
na Z najwsin dniu pogrzebu ks. W. Szwarca sklepy polskie były zamkniete. Za trumna sze załobnym tysieeczny tłum parafjan. W pochodzzie zà szkolna wzielo udział z gractwo. Przybyt specjalny delegat kapituły wii bractwo. Przybyt specjany poseł ks. Maciejewicz.

## Ś.p. dr. Hipolit Praga.

Dnia 10 (23) kwietnia r. b. zmarł w wieku lat 82 doktor Hipolit Praga. w r. S.p. dr. H. Praga ukończył wydział chirurgiczny akademji wojskowej. Jako lekarz wojskowy brał udzial w kampanji Krymskiej, nastepnie zas w ciagu lat kilkunastu zajmował posade lekarza wileńskiego okregu wojskowego. W r. na stałe w Białymstoku. Wybrany na czion górą lat. dy miejskiej, piastował te godnose nowego kościoła wrat wiałymstoku. Czynnie wspierał ochronke, "Żłobek" i złożył poważniejszạ kwotę na budowe dom dla tegoż.

W ciagu ostatnich paru lat z powodu choro by i podeszłego wieku zarzucił praktyke lekarska. bardzo dobra pamięć.

## Kronika miejscowa.

* Zebrania. Dnia \& (2i) marea odbyło się o jemnej pomocy rzemieślnikow. $Z$ ego T-wa wza sprawozdan stawito się 83. Po zatwierdzeniu Tprawozdania za rok 1914, z ktorego widzimy y, iz laznego 621 r. 25 . stycznia r. b. kapitału zetowe go- 7192 rb .1 k . ( W r. ub -461 r . 25 k ..), obro odbyfy sie oybory do zarządu i komisji rewizyj-
nej nej D Do Zarzadu Zostali wadu in komisji pewizyj-
kowski, Koles pp: E. Zdroj-
 wicz, Huppertes, Bartel iarczyk, Werdowski.
Sanidtt i Parkiewsicz Rewizyjnej - p p: Zdanowicz
Na propozycie
skiego wyasygnowano po 30 rb -wa $p$. E. Zdrojkowtej ludnosei Krolestwa Polskiego rzecz zubożaerwonego Krzyza.
sie ogolne zebranie członkow mieisco r. b. odbyło wileñskjego T-branie ezłonkow miejscowego oddzia Oddział białostocki posian katolickich.
 ${ }^{\text {zelaznego }}$ - 1041 r . 65 k k. ( w r. ab. -914 r . 90 k ) obrotowego - 7018 r. 2 k . (w r. . 914 r .9 k .) 40 leop.).
 1879 r .45 k , miex nyyeh slłfadelk członlo wskich 37 kop., od p. Romañskiej-30 domu - 244 rubli kow, majacych wieceej nizz 50 lat, - 18 rb czonksiazzectzki czfonkowskie - 12 rb. 60 kop.
-877 rbdano wr r. ub.: zapomog chorym czon 40 . na opał i oswietlenie kancol zmarłych czł. -2 zoror, urzapzenie ogøølnego zebrania - 17 r . 60 k k., na sij sekretarzowi- 148 rb., na -33 r. 85 k., pen-
 ydatki drobne - 49 r. 20 kop.

Pasiadane przez odaział lapitaty, które doychezas były ulolkawane w oddziale miejscowym ostockim $T$-wie kredydowego oraz w 2 -im bia cofać z tych instytucji i umiesciéc w Banku Pañ-
stwal stwal
dawnych. Do korzadu wybrano ponownie cyłonków dawnych. Do komisji rewizyjnej pownołano nowego Ezanaa ks. W. Ryzega.
ks. J. An Andruasek zariadu, gorliwie poparty prze na rzecz zubozizałej ludnosicie wyasygnowào przez 300 , te sume miejscoowemu oddzialowi polskijekazo puay pomocy ofiarom wojny.
rownieztonkow, powołanych do armji czynnej, jalk Rosij, postanowiono no nie wyikresslaé z listy cerfon
kow až do ulkona Rodzinom członkow wojny.
da wydawane wzfonkow poległych na wojnie berzy utracili na wojnie zdolnosé de pracy, otray
mywace mywaé beqda zapomogi zwykfe w ciagu trzech
miesiecy. miesiecy.
 ul. Warszawskiej (Aleksandidrowskiejij) zebranienie reez ne czfonkows Białostockiego Stowarzyszenia Spo ywczego.
ego i sekretarza dzny: 1) Wyborr przewodnicz
 twierdzenie budzuetu na r. 19115, podziałt strat iz $i$ zy
skow. 3) Wybory
 nie długow b. członkow Stowyjnej. 5) Rozpatrze wnioski.
 Wasilkowska, d. Zylberdyka, ogolne zebranie człton
kow 2-go liało kow
zebraniu
bedaa omocke omione kwa Kredytowego.
kwestij nastewe 1) Wybor przewodniczactije nastepujace: sprawozdania za r. 1914. 3) Zatwierdzenie budzeni na r. 1915. 4) Opracowanie pszepisów dla przyj mowania wpłat. ${ }^{5)}$ Nadanie niektorych praw zaPawła Sobieszczañskie 6) Rozpatrzenie podania członkow rady oraz dwóch i cztonko Wybory dwóch Sami sie reklamuia. Zydzi prow zarządu.
 czynow wwych wspotwyznawcow, bioracych watz W obecnej wojnie. Stworzyli w tym celu speejalne
wydawnictwo, pod tytuli Wydawnictwo, pod tytufem: ,Zydzzi na woojniee, cuskina, angielskim, woskimku resyjskim, franczynów kilku żydów, pismo to stara sie Na moey Klame catej zydowszczyznie zawziecie dowic re e są to fakty własciwe ich ogołowi.

Dale jeszaze w tym wzgledzie poszedi cowy zydowski organ Gotos Bietostoka. Poczał on dow za ich jor 9 . m. wychwalad sanitarjuszy-zy poswiecenie, jakkie okazali w was bohaterstwo 1 Białystok latawcow niemieckich w dniu 7 da na a w . No 99 dodał, iz̀ ,wedlug zalkoniunikowanych mu informacji, we właściwych sferach powstała dy... medostawienia tych sanitarjuszy do nagro - Cała ta auto-relzego

W chwili krytycznei pomac jest humorystyezna rom napadu latawcow niemieckich na Biatysta niosły bardzo liczne jednostki z zoosrod chrześcijan, lecz wymieniáa ich tu nie bedziemy, sprawilibysimy im bowiem w ten sposob przykrosc. Spie
szyli oni z pomoca nie dla tes syal oni z pomoca nie dla tego, by otrzymac me-
dal S-go Jerzego, lecz dlatego, ze tak im nakaydal go Jerzego, lecz dlatego, ze tak im nakazy-
wała ich etyka chrzescijijańska, ich sumi * Napady niemieckie na Biatystok. W ciag. ru ostatnich niemieckie na Biatystok. W ciagu pa-
zuw waty aywały sie od czasu do czasu nad Białymstokiem rzucaty bomby, ktore nie wyrzadzały zazwy czajj
prawie zadnych szlod cy uraadzili na bezbronne miasto napwitnia Niemna większą skale. Dnia tego ulazapad powietrzny stem cała flotylla aeroplanow wo liczbie nad miait pelkaleezyly portery setki bomb, ktore zabily 13 polkaleezyly 34 osoby. W dwóch miejseach od wybuchu bomb powstai pozar, ktorry strawit 9 do-
mow,

Ar. 1 (76)
GAZETA BIAまOSTOCKA

Dnia 12 (25) kwietnia o godz. $3^{1 / 2}$ rano nad miastem unosił sie olbrzymi sterowiec , zeppelin" i rzucał bomby. Ogołem, rzucił 6 ciezzich aicie lizejszych bomb, ktore szzkod wielkich nie nascie liejeszych bomb, ktore szanazie na puste wyrzadzity, gdyz spadyy przewazt
miejsca. Z ludzi nie ucierpiał nikt.
${ }^{2}{ }^{\text {miejsca. Przyjazd biskupa. W sobote d. } 11 \text { (24) b.m }}$ przybył do Białegostoku J. E biskup sejnenski,
 w asystencji miejscowego duchowieństwa. Kazanie podczas sumy wy włosił ks. Stanisław Hałko
iego sasowo mianowany został ks. Stanistockiego czasowo maciejewicz, magister sw. Teologji, kanonilk honorowy wileñski i mohylewski oraz poseł do Dumy.

Dorozki biatostockie - to prawdziwy obraz nedzy i rozpaczy. Krzywe, niewygodne, obdarte wstret bierze, gdy sie patrzy na te przejawy ,kulwstret siece, spficznie białostockiej. Zdawałoby sie, ze nie znajdzie sie taki odwazny, ktoryby zdecy-
dowal sie wsiasie do , dorozki biatostockiej" bez dował sie wsiaśc do, dorožki białostockiej be
naraženia sié na pottuczenie kości i zaniesienie narażenia sie na pottuczenie kości i zaniesienie
do domu najrozmaitszych zarazzkow. Odwazin ta cy znajduja sie jednak, bo coż ma poczaçe ten nie sie z jednej częéci miasta do drugieJ, a stan jego zdrowia i brukow bialostockich nie pozwala mu na odbycie tego kursu pieszo? Kilka znośniejszye pod wzgledem czystości dorozèlk zjawia się wo so boty, gdy dydzi swietuja. Nie bedziemy sie tu
obecnie zastanawiali nad tem, dlaczeqo dorozkarze chrzescijanie tak zaniedbuja to dosé popłatne zajeccie i w więksej liezbie ukazuja się jedynie w soboty, lecz zapytamy ojcow masta, czy nie jest w ich mocy zmuszenie whaścicieli dorozek do utrzymywania ich w stanie odrobine znośniejszym Twierdzimy, ze dorożki białostockie poza swa liwyeh. Wzywamy ojeow miasta do jaknajrych lejszego zajecia sie ta kwestia, bo, co nie daj Bo lejszego zajeccia sie tal kwestja, bo, co nie daj strasznej konieczności przejechania siè dorożka
bialostocke.

## Ziemia Grodzieniska.

$\times$ We wsi Pasynki parafifi zabłudowskiej, pow. białostockiego, w.d. 9 (2) b. m. o godzinie
8 ej rano $z$ niewiadomej. przyczyny wybuchł po ar. Sploneło 29 stodoff.
 w kolonji Bacieczki, pow. białostockiego, wszczaił
sie z przyczyny niewiadomej pozar, ktory strawit sie z przyczyny niewiadomej pozar, ktory strawit
doszzzetnie wszystkie zabudowania gospodarsklie, za wyjątkiem domow gospodarzy Feliksa i Jozefa Filonczulkw.
XW Staresielcach, pow. białostockiego, zmarła
nied awno starustra niedawno staruszka Zofja Swiderska, majaca okoto 100 lat. Staruszka pozostawita po sobie: 2 sy-
nôw, 4 córki, 16 wnulzow i
 realuej Czarnecki jechat pociaggiem stuzbowym ze
Starosiele do Biategostoku. Przed sygnatem po Starosielc do Biategostoku. Przed sygnalem po
ciag zatrżymał sie; wtedy Cz. wyszed z wagonu z zamiarem udania sié w dalsza, droge pieszo. W tej chwili spadła obok niego bomba i ze stra szliwym hukiem wybuchła. Odłamkami poecisku Cz . został pokaleczony, przyczem otrzymał 8 rai od których nasteppego dnia zakoficzył zycie. $\times$ W Goniadzu, pow. białostockiego, powstaje
datsiat
polskiego Towarzystwa pomocy ofiarom oddziat polskiego owarzystwa pomocy of aron wojny. Wierpiało okoto 15 domów oraz kościot.

## Kronika ogölna.

- Straty w Krolestwie Polskiem z powodu wojny. Wobec zwrócenia sie, ambasadora Stanow
Zjednoczonych do Centralnego Komitetu Obywatelskiego o podanie wysokosci strat poniesionych przez krolestwo Polskie wskutek wojny, obliczenia trat tych do dnia a stycznia 1915 roku. Podobnego obliczenia dokonano juz̀ w Belgji wzieto je pod uwage w akcji pomocy dla tego kraju, powzietej przez Amerykan. W Krolestwie, zarówno jak w Belgji, nie dopóki wojna trwa jeszcze
rzez C K osuma stra przez C. K. O., suma strat, poniesionych przez
ludność Krolestwa Polskiego, wynosi ogolem rb. $1,014,668,000$. Z sumy tej na straty bezpośrednie przypada $698,768,000$ rubli, pośrednie zaś $315,901,000 \mathrm{rb}$.
Na ogólny obszar kraju, wynoszacy 111,554 wiorst kwadratowy ch, wojska nieprzyjacielskie $\theta$
kupowaly $84,000 \mathrm{w}$. kw., co stanowi z gora 75 proc. kupowaly $84,000 \mathrm{w}$. kw., co stanowi z gora 75 proc.
Na tym obszarze znajduje się 27,000 wsi i 10,000 folwarków, które w większym, lub mniejszym stopniu uległy zniszczeniu,
- Praca zamiast jałmużny. Centralny Komitet Obywatelski wprowadza obecnie stanoweza reforme w sprawie niesienia pomocy ludności dotknietej wskutek kleski wojny i dla warstw udnose, mie posiadajacej zasnych zasobow za
mierza nieść pomoc przez dostarczanie pracy. Z wiosna C. K. 0 zamierza przystapić do robót jako to: sypania wałow, kopania rowów i kanałow. Prócz tego wznowiona bedzie organizacja róznorodnych warsztatów rzemieślniczych. Roboty ta kie dadza zarobek ludności nietylko prostej i fa chowej, lecz cheacej pracować inteligencji.
- Agencja prasy polskiej we Włoszech. Dnia 1 go marca powstała w Medjolanie "A gencja pra
sy polskiej" w celu informowania społeczeństwa i prasy włoskiej o stanie sprawy polskiej i stosunku Polaków do obecnej wojny.
Agencja wydawaé bedzie zależnie od groma dzacego sie materjału organ swój p. t. „Ecco del la Stampa Polacca", ktory obok aktualnych infor macji, zaczerpnietych z prasy polskiej z pod niczego znaczenia

Ponadto agencja zamierza ogłosic $w$ formie broszur szereg artykułów, traktujacych szerzej poszczególne zagadnienia źycia polskiego.

- Prawa szkół polskich Z Piotrogrodu do nosza, że kwestjel nadania praw szkolom polskim zdecydowano przychylnie. Nietylko maturzyści polskich szkól srednich uzyskać maja prawo wstępu do wyższych zakładow naukowych, jak uniwersytety, politechniki, instytuty i t. $\mathfrak{p}$. oraz prawa wojskowe, lecz i uczniowie klas innych, mianowicie IV i VI po zdaniu egzaminu w obec. ności delegatów okregu szkolnego, korzystać ma ją z praw wojskowych, uczniow aptekarskich, wstępu do seminarjów duchownych oraz mieć możność korzystania ze skróconych egzaminów przy zdobywaniu patentów nauczycielskich i t. p.
- Gdzie sprzedaja jeszcze wódke? Dla wielu będzie może nowościa stwierdzony fakt przez specjalna, ankiete ministerjum skarbu, że absolutna trzeźwość urzeczy wistniona została nie we wszystkich miastach Rosji. W niektórych jak np. w Tule, Ufie i innych w restauracjach pierwszorzędnych podaja nietylko piwo i wino, lecz również i wódkę.

W ciagu tygodnia świąt chrześcijańskich i żydowskich sklepy w Witebsku sprzedały około 20,000 wiader win rozmaitych, czyli średnio po 4 flaszki na jednego mieszkańca Witebska, liczac w tem nawet niemowleta.

- Skutki przymusowej trzeźwości. Na posiedzeniu rosyjskiego T-wa ochrony zdrowia publi, cznego, członek piotrogrodzkiej rady miejskiej, Mendelson, odczytał referat na temat: „Rezultaty przymusowej trzeźwośei". Referent wykazał na podstawie danych liczbowych, że choroby umysłowe zmniejszyły sie znacznie; jeszcze więcej spadła liczba samobójstw, ran zadanych w stanie nietrzeźwymiburd pijackich. Liczba pijanych, za trzymywanych w policji, spadła 070 do 90 proc. Dalej referent stwierdzil, ze w ciagu drugiej połowy ub. r. zmniejszyły się obroty lombardów, natomiast ogromnie wzrosły wkłady w oszczędnościowych kasach państwowych. Np. w ciągu dwóch pierwszych miesięcy b. r. do piotrogrodzkich kas oszczednościowych wpłynełło $1^{1} / 2$ miljona rb. więcej, niż w ciagu pierwszych dwóch mie sięcy r. ub. W całem zaś państwie przyrost wkładów oszczędnościowych wyiósł 100 mil. rubli.
- Ilość wiéziniów w Rosji. Według danych wydziału statystycznego głownego zarządu wię
ziennego w miejscach więzienia w Państwie w ciasgu półrocza roku bieżacego było aresztantów wszystkich kategorji przeszło 171,000 ludzi.

W ciagu półrocza 1913 roku liczba ludności wieziennej wynosiła 197,000-zmniejszyła się w ten sposób w ciągu dwóch lat o 26,000 .

## 00 folministracji.

Pierwszy numer wznowiunej "Gazety Białostockiej" roześlemy wszystkim "naszym dotychczasowym prenumeratorom.

Prosimy o łaskawe, możliwie jaknajrychlejsze, wnoszenie przedpłaty na gazetę, co da nam możność uregulowania nakładu.

Prenumer torzy, którzy zmienili miejsce zamieszkania, zechcą wskazać nowe adresy:

Wszystkim, którzy w roku 1914 opłacili "Gazetę Białostocką" za dłuższy przeciąg czasu, aniżeli 4 miesiące, wysyłać będziemy pismo w dalszym ciagu.

Wi Białymstoku pojedyńcze egzemplarze Gazety Biatostockiej nabywać można:

1. U wszystkich sprzedawców gazet, przybranych w czapki zielone
2. W sklepie A Brzostowskiego, przy kościele.
3. W ksiegarni J. Klimkiewiczowej, naprzecíw kościoła.
4. W ksiegarni A. Czapskiej, ul. Słowiańska.
5. W sklepie spożywczym A. Wasile wskiego, ul. Romanowska, obok fabryki T-wa "A. Wieczorek".
6. W sklepie spożywczym A. Siedleckiego, ul. Brzeska.
7. W sklepie spożywczym E. Grygorczyk, ul. Stołypińska.
8. W sklepie spożywczym A. Aleksandrowicza, ul. Gogolewska.

## Jest do sprrzedania PIANINO <br> ZAGRANICZNE.

 CENA BARDZO DOSTEPNA.Adres: S. Jurjewiczowa, ul. Żukowska, d. W. Pawłowskiego.

Pierwszy w Białymstoku magazyn gumowych, powozowych i rymarsko tapicerskich towarow
Stanisława Homana

## ul. Bazarna, naprzeciwko kościoła.

Poleca znane ze swej trwałości wyroby gumowe fabr. T-wa Rosyjsko-Amerykańskiej Manufaktury Gumowej pod firma "Treugolnik". Gotowe uprzęzeoraz wszelkie towary w zakres rymarstwa wchodzace.

