## Cena 5 kop.

| Prenumerata <br> .GAZETY BIAKOSTOCKIEJ" <br> z przesyłka, i odnoszeniem do domu. <br> Rocznie <br> Pólrocznie <br> Kwartalnie <br> Numer p jedyńczy <br> Za granica. | Redakcja i Administracja <br> Białystok, ul. Instytutowa, <br> d. Jana Knaupa. <br> otwarta codziennie <br> od 11 do 1 po pol. i od 5 do 8 wiecz. W dni swiateczne od 11 do 2 po pol. | CENAOGKOSZEN. <br> Przed tekstem wiersz petitu 40 kop. <br> Po tekście $\quad \pi \quad 20$ <br> W tekście wiersz garmontu 60 <br> Ogłoszenia drobne po 3 k . za wyraz. <br> Przy powtórzeniu odpowiednie ustepstwo. <br> Zmiana adresu 20 kop . |
| :---: | :---: | :---: |
| „Sprzedaż wydawnictw perjodycznych, przyjmowanie prenumeraty i ogłoszeń |  |  |
| w Biały <br> ee zbliżającego się półrocza CENYOREDAKCYJNE. | nty <br> ej „A. RUDZIŃSKI i A. SO u, ulica Instytutowa, dom JA leca swe usługi w przyjmow pisma polskie. | AUPA, numeraty na wszelkie czasoZałatwianie szybkie i akuratne. |
| Dnia 8 (21) czerwca 1915 r. w "Palace-teatrze" odbędzie się tylko jeden koncert znanej śpiewaczki Wiktorji Kaweckiej, <br> Primadonny Warszawskich Teatrów Rzadowych i Piotrogrodzkiego "Paiace-teatru", przy współudziale znanego muzyka na balalajce S. B. Trojanowskiego, <br> artysty opery Rosyjskiej K. M. KRUGŁOWSKIEGO, oraz pianisty A. RYWKINA. <br> …- Początek 0 godz 8-ej wiecz. $\qquad$ <br> Bilety weześniej nabywać można w kinematografie "Cały Świat", ul. Lipowa, od godz. 11 rano do 2 p.p. i od 6 do 11 wiecz. w d. koncertu od godz. 11 rano do 3 pp. i od 6 wiecz. do końca koncertu. |  |  |

## Pomoc wsi i pomoc miasta ofiarom wojny.

Kiedy w czasie ostatniego cofania się naszych wojsk z Prus Wschodnich Niemcy weszli w granice gub. Suwalskiej i Łomżyńskiej, dziesiạtki tysięcy mieszkańców tych ziem, uchodzạc przed wrogiem, przeszli Narew i Bobre, szukajac schronienia w powiatach Białostockim i Sokólskim.

Na przyjecie tylu gości, którzy uciekali z cahym doojtkiem, końmi i całym swym ruchomym
majątkiem, nasza wieś nie była wcale przygotowana. Nie prowadzono żadnej akcji ratunkowej, nie zwoływano zebrań, nie tworzono komitetów, a jednak nikt z gości nie zaznał głodu ani chłodu: wieś przyjęła nieoczekiwanych i nieproszonych, jak swoich najdroższych, najbliższyoh. Wieś, ta nasza szara, słomiana wieś, która na swoich barkach niesie ciėżar wojny, której synowie, bracia, ojcowie zapełniaja okopy, wstrzymując dziki napór furji teutońskiej,-ta wies zdała tak świetny egzamin uspołecznienia, ze my, inteligenci, z uznaniem i podziwem schylamy czoło przed wielkościa i szlachetnością tej ofiary. Wieś wchłonęła dziesiątki tysięcy zbiegów, dzielace sie z nieszczesnemi strawa dla ludzi, pasza dia dobytku; przytem uczyniła to tak szlachetnie, z takim po-

Str. 58.
czuciem delikatności, że każdy z nieszczęsnych czuł sié jak w rodzinie. Słyszałem, gdy mówio-
no: „Oni nie przepili, w karty nie przegrali, im żalowac porze prali, jakże To, co czynili i czynia mieszkańcy naszych powiatów, to czynia wloscianie na przestrzeni cazawdzięcza ochrone od ostatecznej zguby. 0 ogole obywateli ziemskich nie moge nic napisac. Styszałem tylko od wielu uciekinierów, iż niektorzy z nich zadali poświadczenia z gmin,
ze sa rzeczy wiscie ofiarami wojny, a bez tego od
mawiali pomocy. 0 mieszkańcach miast i wogole inteligencjii
stosunku do akcij W stosunku do akcji ratunkowej, wiem przewazPrzy porownywaniu jed nie myslę. nej pomocy przez jedna i i druga klase okyzywamimowoli nasuwa sie uwaga klase obywateli, gencja nasza wraz z obywatelstwem ziemskim fiarowujac chetnie swoja prace i datki pienięzne W najmniejszej nawet czessci nie chce wyrzec sie swego komfortu i wygód, w jakich zyje. O ile pomoc miasta i inteligencji byłaby skuteczniejsza, nie i dał w nim przytułek dla jednegoje mieszkadla rodziny tych nieszczessiników, którzy wszystko stracili! Przeciez mamy jeszcze i stołowe pokoje salony it. p. stojace czesto pustkami pomieszzenia.

Niechże przykład naszych kmiotków, którzy jedna izbą i jedna miska potrafili podzielić sié kieszenie, ale i domy posiadaja, otworzy nietylko bogactw posiadają, aniżeli, nasi spadkobiercy enjo piastowych. Wowczas rozpaczliwe jeremjady nazych wielkich po stolicach zagranicznych okaża się mniej potrzebne. S. Zalcman-Kivatowsti

$$
\triangle T
$$

## podróz z Weģier do Warszawy czasie wojny.

Piękne było moje lato na Wegrzech. Upalne ciche i pełne wypoczynku dla duszy. wśrod zielo nych polanek gorskich, pod sklepieniem kwitna cych akacji, na ściežkach, na które zbiegaj Wic poza błekitem nieba inadosnym kwiatem nym zyciem przyrody nie istniało Az naraz wstrząsająca wieść: Wojna!
Wiki pesza, w której, choć tego nie mówia dzien niki peszteńskie, idzie głównie o Polske. wschod, Rosjanie bronia tego krwawem pra na ziemj, przez ktory płynie fala uczynią Polacy? Po jakiej stana stronie. A cóz zapragna?
wy Czyżby nadeszła chwila wielkiej własne
Onosci, nie niemieckiej i nie rosyjskiej?
Mni znainmi. Wegrzv. a

WIER Z E...
Wierze, ze wrejdzie doli swit.
Gdy sie razewra praysztości podu
Ze scichnie jek, umill nie Ze scichnie jek, umillknie zgrzyt Eañcuchów, pet, krwawiacych ciato Tivoje
Ojczyzno Święta! Jasny dzień Ptacony lerwia, co tryska a braci tona, Wolności mgty, niewoli $\qquad$
Wierze, ze wzleci wolny ptal;: Nie wstrzyma lotu szalona wichura, On znajdzie swój zyubiony szlak, Roztoczy skrzydet sniezno-brate pióra

Wierze, że przyjla jasne dni Więc patrzę cicha, jak dziejów ottarze toja w purpurze bratniej krwi.
Bez jeku patrzec... wiara w jutro kaze!

## Czas odnowić prenumerate na nasteppne ćwierć i półrocze.

## 

wam sie po niemiecku, zapewniaja mnie, że Pola-
cy otrzymaja nietylko wszelkie cy otrzymaja nietylko wszelkie ludzkie prawa z pruskiego ramienia, dodałam króla (oczywiście

Pyigo duchu).
ków wobec wojny? Czy wielka jest niena Pola polska do Rosjan?

Rodzina polska, z która wyjechałam na We gry, zapewnia wszystkich wokól, ze powstanie
polskie przeciw Rosji jest tak pewne polskie przeciw Rosji jest tak pewne, jak wygraw imie politycznych ja rozmyślam: wiec Polacy ukochanej a cal by choć na chwile zbrataé sié z Niemcami?
I gdybyż to tylko Austrja tesknym okiem czyć i uwierzyć w czyste zamiary (znane wybaEłudzenia austryjackie), lecz Prusy?..

Echo Wrześni, wciąż na nowo zasilane wy w sercu polskim? wszak brzmi żywo i krwawo
każdy bła zapomniec i jak wierzyé? k naród bez bád polityczny opłacaja Polacy, któremu oszust wyciaga z pod gredytu, jak nedzarz, tóremu oszust wy ciaga z pod głowy ostatniạ po

## Z NOTATNIKA.

## W chwili historycznej

Wojna nie zakończy się, dopóki cel jej nie bedzie osiagniety". W stosunku do nas jej cestarcza w chwilach wyczerpania lub watpienia dobitnie i stanowczo powtorzyé to oswiadezenie by zdwajały się sily nasze 1 gotowosc do wszel kich ofiar.

Komitet Obywatelski m. Warszawy etrzyma od Komisji Opieki nad młodzieża szkolna pismo polskiej, która kształciła sié dotychezas za grani ca, a obecnie pozbawiona jest możności odbywania dalszych studjów oraz wskazujace potrze bę szybkiego spolszczenia wyższych szkół w kraju. Prawo do jezzka i jego swobody-zaznaczaja Wodzay odezwy ${ }^{\text {and }}$

Tocząca sie obecnie wojna swiatowa jest tak wielkim wypadkiem dziejowym, jakie zdarzaja sie zaledwie w długich okresach historji ludzkosc mierzacych sie na setki a nawet tysiace lat. Wyi przyczyny ich wytrwarzaty się w szeregu po Wolen. potokach krwi, w morzu płomieni rodzi sie nowa epoka dziejów ludzkosci, odrodzone przez bóle i fzy do nowego życia, opartego na daleko wznioslejszych ostatnich przedwojennych czajego wykładnikiem ostatnich przedwojennych cza

Chodziłam więc znów po sicieżkach górskich modlitam sie: ,O Panie! Daj braciom moim wol ność, Ty, ktory jeden tylko to mozesz aczynic Jeśli znowu maja przelewac krew, gdy, zda sie
nie wsiakła jeszcze w ziemie krew poprzednich nie wsiakła jeszcze w ziemie krew poprzednich
pokoleń, niechaj, o Panie, wzrosnie na niej kwiat wolności! Natchnij̣ rozproszone serca święta zgo da, a w dłonie daj jeden Sztandar

Tymczasem dzienniki przynosza piorunujace wieści: wojska niemiecko-austryjackie zajely ca-
łym pasem zachód Królestwa Polskiego; ludnośc tym pasem zachod
wita $z w y c i e z c o ́ w ~ c h l e b e m ~ i ~ s o l a ; ~ o t o ~ j u z ̀ ~ s a ~ N i e m ~$ cy pod Warszawa i dalej... maleńki zart, ze najcy pod lepiej będzie wziąć na samochodach to bezbronne miasto. A potem - wielka cisza.
Czytam ze sciśnietym sercem, jak nawała niemiecka zalewa dzielna, maleńka, Belgje, jak okrutni sa. Serbowie, wyczytuje goraczkowo syste
natyczne opisy zdobytych juz miejscowosci w Królestwie i czekam ciagle na ten uteskniony wyraz Warschau", lecz nigdzie go niema. Zato komentarze ustne mojego wegierskiego otoczenia podnosaa mi włosy na głowie: Warszawa zbombardo wana, a prasa z ważnych przyczyn nie ogłasza
do czasu tego tryumfu. do czasu tego tryumfu.
Juz dwa miesiące mineły, jak wojna trwa,

Nie każdy umysł jest zdolny do objecia całokształtu tej wielce doniosłej chwili dziejowej która zwłaszeza dla nas ma najdonioslejsze znaczenie, rozstrzygajace na w sposób stanowczy o przyszlych losach Polski. sposo searze dziejow bije wielka godzina wy iaru sprawiedliwosci dziejowej. Polska ma siè odrodzic w całokształcie swych granic, zespolić we dzielnice w jednolitą całosc.

## Obrazek wojenny.

## Ignacy Śliwka.

Sliwee i kominie mówiono głośno w całej okolicy..

Sliwka to typowy chłop mazowiecki, ma$y$, chudy, ste kepy brwi krzaczastych, a pod niemi pobly skują małe, ale żywe i badawczo spoglądające oczy szare.

Et! Co gadact! Byli, ta i posli! Niech ich! Strzelali mocno?..
Przecie! Nikt ta Przecie! Nikt ta słabo
Ale straszno było... co? Ale straszno było... co?
Et! Pacierz niówiłem, to i czego miałem się bac.

A co tu Niemcy robili?
Staw spuścili i karasie brali... wielkie ka asie o takie.. - pokazywal gestem wielkosc sredniej miary półmiska... A tłuste byly niby o we wieprzki.

Kto? Niemcy?
a ja nic nie wiem, co sie dzieje $z$ "moimi" tam
Zdobycze rosyiskie w Galicji, ciagłe pociagi z u cekajacemi mieszkancami maca mi w ołowie przestaje wreszcie wierzye w bombiaste telegra my dzienników peszteńskich, lecz oto znów jada przed moimi oczami pociagi z jenćami rosyjskiemi , a jest ich tak duzo i tacy zbiedzeni, że moje towarzystwo wytyka mnie palcami, jako
nego Tomasza. A ja znów nic nie wiem.
nego Niepokój wzrasta ciągle, az̀ wreszcie decy duje sie jechać do Warszawy, wszystko jedno jaka droga, choćby przez Ziemię Ognistą Miesiac caly powstrzymuja mnie nadzieja, ,ze może po tem bedzie lepiej", że teraz podróż wystawia mnie na takie niebezpieczenstwa, wobec keorych wsmike jestem rosyjska poddana, która na poczattku woj ny nie wróciła do kraju, lecz siedziała u wrogo cztery miesiacce! Gdy w najlepszym razie dojad do granicy rosyjskiej, taka mformacja o mojej sobie przedstawi mnie odru jako tandydatico
na... Syberje.

Syberje.
Ha! niech to i tak bedzie - zobaczymy.

Nr. 8 (83)
GAZETA BIAもOSTOCKA
mówie, niby Miemce były chude, ino karasie... A A chate wam zburzyli?.
Przy woli Boskiej
 Gdzie się Gdzie sié tam miałem schować?

- A bo baba! Niby moja... Powiada innemi?. trzeba zagonki pod kapuste przekopać pać, to przekopać.. Wziałem rydel i kopie one laja i ostawia... Ropie strzelaja... Niech ta! PostrzeWitkowa ia... Kopie, a tu się wala chałupy - I nie uciekliście?
lili, to juz̀ czy to pan myśli, że jak chałupe zwaprzecie bý musi, to i kopałem... a papusta przyszli... - No i co?
dą... i kopałem... i pośli... Niech przyszli, to i pójpuste zasadziłem! pośli.. Niech ich tam!. ale kaGtos Lubelski.


## Książki i czasopisma.









 dzińska - Moja ciotka pułtownikowa
Adres Redakcii: Warszawa, Ws
wraz z przesylka pocztowazawa, Wspolna 59, m. 13 Przedpłata
2 kop. 50 , kwartalnie rbi 1 kop. 25 rocznie rb. 5, potrocznie rb.
Podobnie jak wiel
skich w dobie obecnej innych czasopism polcièżkie chwile. Z wysiłkiem boryka sie z trudnoś ciami materjalnemi, wywołanemi tą okolicznoscia, że ogromna połać kraju zajęta jest przez wroga i cały cięzar utrzymania tak niezmiernie numeratorów, przebywajacya spadł na barki prenie objetych požoga, wojenna. Naszym osciach zkiem społecznym jest podtrzymać to pismo dac mu możność do przetrwania chwil najgorszych. usiecko oddaje sprawie wychowania nieocenione wojny wychodzic, czasopisma przestały wskutek nej, wobec nawału tematów aktuas o treści ogól szonej objetosici nie zajmuja się sprawami wychowania młodych pokoleń. Jest to, sadzimy wychochwilowe zapomnienie o tak ważnej placówce Przecieź przyszłośc naszych maznej placówce,
byt naszych szkół narodowych lozy nam cu. Dowiodło tego społeczeństwo polskie podezas ostatniej Wielkiej Kwesty na wpisy. Czyz po mu wrdawnictwu!? Sprawa just
W ostatnim numerze Redakcja iecierpiąca zwłoki. dezwe do czytelników i przyjaciółecka ogłasza dzy innemi pisze: „Stawiamy kwestje joćrej mię twarcie - o ile nie" otrzymamy pomocy material nej od społeczeństwa, zapowiedzianych wyżej ze duszu na dalsze możemy. Nie posiadamy funzrujnowani, obarczeni długami pisma, jesteśm dawnictwa
znaniem i z proscem zwracamy się z takim wy znaniem i $Z$ prośbą o pomoc w potrzebie do Ale pocieszam.
mawiamy do przyiaciót mysla, ze przecież prze swych obowiazkow obywo rodakow, swiadomych my w chwili wielkiej, w chwili że przemawiai poświęceń, że nie chodzi nam tylko wielkich ofiar osobisty, lecz przedewszystkiem o sprawe spote czną niezmiernej doniosłości".

## Wiadomości polityczne i wojenne.

## Wojna Rosji z Niemcam

Ataki Niemców w okręgu Szawel, dokonynach jeziora Rakijewa, odparte dzeniem. W nocy z d. 27 na 28 maja ( 9 na 10
czerwcal wznowili gwałtowne po strasznym bombardowaniu na froncie wsi Kuże-jezior z zachodu na Szawle, noracie. Ną północ od Szawel wiskie-wies Ejnowa nieprzyjacielska kolumna obchodowa Szaki i odrzucona w kierunku atakowana przez Rosjan odrzucona w kierunku zachodnim.
Betygoly rano d. 28 brzegu Dubissy od Szawlan do osiągnęli znaczne d. 28 maja ( 10 czerwca) Rosjanie nocy przeszło 500 jeńców działo lawsy w ciagu i inna, zdobycz. Pod miasteczkiem kartaczownice maja (11 czerwca) Rosjanie zawładneli d. 29 wiami i cmentarzem. wea) Rosjanie 28 na 29 maja ( 10 na 11 czermarjampolskiej odparli nieprzyjaciela na szosie tow.
W d. 30 maja ( 12 czerwca) na całym froncie
rzek Windawy, Wenty i Dubissy trwaly uporczy we walki. Tegoz dnia nieprzyjaciel zaczałł atako wać pozycje rosyjskie na wschód od Marjam-
${ }^{2}$ W
W nocy d. 29 na 30 maja ( 11 na 12 czerwca)
zy Omulewem a Rozo czki oddziałow stražniczych. odbywały sie potyPomiędzy Orzycem a
i 9 czerwca) trwała silna walka da i 27 maja Na północ od Przasnysza nieprzyjaciel dn 30 maja (12 czerwca) wszezą̣ silny ogieñ cięzzzkiej
artylerji oraz uporczywe ataki za pomoca swej piechoty.

## Wojna Rosji z Austrja.

D. 26,27 i 28 maja ( 8,9 i 10 czerwca) nieprzyjaciel znacznemi silami prowadził bezskuteczne ataki na pozycje rosyjskie, osłaniające Mo sciska, przyczem ponióst ciezzkie straty. Na prawym brzegu Dniestru między ${ }^{2}$ garts-
bergiem a Żydaczowem Rosjanie $\begin{aligned} & \text { d. } 26 \text { i } \\ & 27\end{aligned}$ maja bergiem a Zydaczowem Rosjanie d. 8 i 9 czerwca) odparli nieprzyjaciela i wzied ${ }^{2}$ do
 krẹgu Zórawna nieprzyiaciel został odrzucony za linje kolei. W ciagu d. 28 go maja ( 10 czerwca) znaczne sily nieprzyjaciela, które przeprawiły sie pod Zórawnem na lewy brzeg Dniestru - Siwki, zognety sied na catym odrzucone z wielkiemi dla nieprzyjaciela stratami na brzeg prawy.
D. 27 maja (9 czerwca) zostały odparte ataki nieprzyjaciela na pozycje ptzed. Szkło nieprzyjacielska baterja samojazdowa podSzkło nieprzyjacielska baterja samojazdowa pod-
jechała do okopów rosyjskich, lecz zmuszono jal ce nad Dniestrem wole okręgu Żórawna od dnia 26 do 28 maja ( 8 do 10 czerwca) Rosjanie wzieli o-
gołem do niewoli 348 oficerow, 15,431 szeregowgółem do niewoli 348 oficerow, 15,431 szeregow-
ców, 78 kartaczownic oraz duža ilosé innej zdoców, 78 kartaczownic oraz duża ilość innej zdo-
byczy wojennej. byczy wojennej.
W ciagu 30 wu zawrzała zacieta walka na całym froncie od wykonywał gestemi masami ataki na froncie rze ki Lubaczówki, oraz miedzy Lubaczówka, a W sznica, gdzie zajął wies Tuchłe.

## Wojna $z$ Turcja

W kierunku Oltynu oraz w dolinie Sewry czaju i Oltyczaju tocza, sie niewielkie walki, przy czem Rosjanie posuwajaz sie wciąz naprzód. wea) w pocy Z d. 28 na 29 maja ( 10 nasforu torpedowce rosyjskie sto wca) w pobliżu Bosforu torped czyly walke z. krązownikiem "Breslau" ${ }^{\text {i uszko }}$ czyły wake z go.
dzily
Na półwyspie Gallipoli trwaja zacięte walki Turcy bronia sie rozpaczliwie, lecz nie moga po wstrzymac naporu wojsk sprzymierzonych.

## Wojna włosko-austryjacka

Wojna włosko-austryjacka nie rozpoczèła sie jeszeze na dobre. Odbywaja sie na calym tron waja się naprzód, zajmujac ufortyfikowane pozy cje nieprzyjacielskie. Oczekuja lada chwila wal powaz̃nejszy Wilhelma który ma zamiar osobiście pojechaé nad granice włoską.

## Wieści rơżne.

rZądzili centralne laboratorja do wyrobu gazów
rujacych dla calego frontu wschodniego. W laboratorjach pracuja sami Niemcy, sprowadzeni
z Berlina, ludnosci cywilnej wstepu do nich wzbroniono. Gazy ładowane sa w cylindry stalowe i wyprawiane na front.
W ministerjum spraw wewnetranych powstal projekt przemianowania nazw guberni liflan dzkiej, kurlandzkiej i estlandzkiej. K westja była rozwazana przez kioka stow projekt nazwania ich: estońską, kuroń ską i liwońską. W każdym razie z nazw obe cnych niemieckie "land" bedzie usumiete.
H Russkij Inwalid pisze: w czerweu możliwa jest duża bitwa na póhnocnym zboczu Karpat o zawładniécie Lwowem, którego znaczenie jest nie
małe. Wobec tego, że jeszcze nie nadeszła chwimałe. Wobectecznego wycieńczenia sie przeciwnika, a obecnego lata nie mozna oczekiwać ogólnego nacisku wszystkich sprzymierzeńców. obrona Lwow będzie miejscem wielkiego oporu"

## Jronika miejscowa.

Nadzwyczajne ogólne zebranie Białostockiego T-wa pomocy biednym Pan Opiekunek odbyło się w sali Zarządu miejskiego d. 29 maja (11-go czerwea) r. b.
Na przewodniczaca zebrania zaproszono p
A. Szulcowa, na sekretarza p. Kazimierza Riegerta.
Ze sprawozdania T-wa za r. 1914 widzimy, iz w skład T wa wehodziło 2-ch członkow honorowych, s0 rzeczywistych i 67 współdziałajaçych. Dochód T-wa zar. 1914 wyniósł 5025 r. 78 k .,
 iarzad wydatkowitał zapasowy 100 r .52 k ; pozostało na d. 1 stycznia 1915 r.- 3497 r. 96 K. (Kapitału obrotowego-1797 r. 48 k. I funduszu na budowe domu 1700 r.).
Działalnośc T-wa w r. sprawozdawczym wy rażała sie w utrzymaniu ochrony dziecięce
bek", przyczem dzieci stałych w ochronie bylo 58, przychodnich 19.
Po dośc długich debatach nad sprawozdaniem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także protokułem tej ostatniej z d. 12 (25) 13 ( 26 ) ma ja, w którym powiedziano, ze „po przejrzeniu
sprawozdania za r. 1914 i porównaniu z przedstasprawozdania za r. 1914 i porownaniu z przedsta
wionemi księgami i dowodami kasowemi członkowie Komisii zestawiony bilans znaleźli w należy tym porzadku. W ksiegowaniu jednak poszcze golnych pozycji zauwazone zostały pewne niedo kładności", - sprawozdanie zostało zatwierdzone Jednocześnie zebranie prosiło Zarzad, by na przy szłość unikał wszelkich niedokładnosci.

Po załatwieniu tej kwestji na wniosek d-ra
astromeckiego zebranie powolało jednogłosnie p. Witolda Luszczewskiego na członka honoroweoo oraz p. Kazimierza Riegerta na członka rze czywistego T-wa.

Nastepnie wybrano caly skład Zarzadu, po-
iewaz̃ Zarzad poprzedni w eałym komplecie zrzekt sie swej godnosici
Moniuszkowa Z. (przewodniczaca) Marke osoby: pp: wa (wice-przewodniczaodniczaca), Markwordto przewodniezaca, pelnic bedzie zarewska J. (wice skarbnika), Riegert K. (sekretarz) Pem obowiazk Panasewiczowa M. Majewska , Powierzyna J. Riegertowa M., Korycińska E., Goławska Z. i Chme ewska W.

Kandydatka jest p. Sztarkawa J
Do Komisji Rewizyjnej weszły
na Z., Klimkiewiczowa J.i Szulcowa pp: Faustówpp. Szwarcówna M. i Samborska A. Kandydatki

Opieszałość Zarzadu Tramwajo krecie linji tramwajowej przed domem T-wa Rie" niemal codziennie wyskakują Z szyn wozy tramwajowe. Wykolejenie sie takie naraża korzy stajaca z usług tramwaju publicznosé na nienale ramwaju po bruku wstrzaśnienia w czasie jazdy tramwajów wskutek tego ulega dłuższej przervieh Stan taki trwa juz̀ od roku i Administracia trwe ajów nie może sie zdobyé na poprawienie linj sji w d. Taksa uzupełniajaca. Na posiedzeniu komi taksa na przedmioty nastepuiace owana została 1 r . 75 k . pud zy detalicznej 2 r .60 k ., hurtowej - sprzeda pud, cukier 1-go gatunku w sprzedaży detalicz-nej- $20^{1 / 2} \mathrm{k}$., hurtowej $-19^{1 / 2} \mathrm{k}$. funt, cukier 2 -o. gatunku w sprzedazy det- $-191^{1 / 2} \mathrm{k}$, hurt $-18^{1 / 2} \mathrm{k}$ funt, chleb pytlowany - $6^{1} 1_{2} \mathrm{k}$. f., podsitkowy $5^{1}$ dazy det. -16 k , hurt., cukier (krysztat) w sprze Latawiec niemiecki uka
stokiem d. 30 maja ( 12 czerwca) się nad BiałymPrzywitany strzałami armatniemi o godz 7 wiecz predzej umknat. Bomb nie rzucal Ogród miejski ulice, przepełnione $z$ powodu soboty tłumem szały. przy pierwszym huku wystrzałow opustoszaly.

Uroczystość pierwszej komunji św. W sobote d. 30 maja (12 czerwca) odbyła siè w kościele miejscowym uroczystosić pierwszej komunii sie Do Stołu Pańskiego przystapiło około 800 dzieci Nauke wygłosił dziekan miejscowy ks. St. Macie dyko. oraz prefekt szkól średnich ks. A. Cho,

Mionowanie. Wikary miejscowy, magister sw. Teologji, ks. Maksymiljan Sarosiek, został nówce pow. Białostockiego. proboszcza w JasioOfiary. Pozostałe
msze św. kupcow-chrześcijan rb. 7 kop. 60 na Daniczuk $i$ Ostrowski przeznaczyli na rzecz miejcowej ochronki "Złobek".
Przy odbiorze znalez
na Wigde woreczka damskiego przez p. E. Szymozłożyła do uznania Redakcji rb.
dazenie do uchronienia sie od przykroseci i bole bit snych a nieslusznych posadzeń, jakie go spotka
ty niedawno, złožył do uznania Redakeji rb. 3 .

## Ziemia Groozienska

Bielsk. W niedzielé d. 24 maja ( 6 czerwca)
odbyła sié w naszym miestie uroczysta procesja Bożego Ciała. Prowadził procesje miejscowy pro-
boszcz w asystencii trzech księzy z okolicy. ortarzyki były urzadzone przy ul. Newskiej. Boc kowskiej, Brańskiej i Suražskiej.
6 (81) Gazety Biatostockiej, o pożarze we wsi win ski, komunikujemy, iz̀ spaliły się tam, miedzy in nemi, zabudowania pewnego bardzo zamożnego gospodarza, który posiadał zapasy zboża z trzech sza, 1500 rb
te prywatne gimnazjum meskielsk zostało otwar mowano początkowo tylko do pierwszych Przy. jež. Młóać na nauz, która przedtem zmuszona była wyjeżdżá na nauke do innych miast. chẹtnie gar neła sié do nowootwartej szkoly. Ẃsród niej zna-
lazł sie bardzo znaczny procent Polakow oto po rozpoczecciu się roku szkolnego dowiaduia sie naprzód uczniowie, a potem ich rodzice i szer szy ogót, że religja nie będzie wykładana w jezyku polskim, gdyz Polaków okazało się niezmiernie mato, większość bowiem uczniów wyznania katoW jaki sposób nie Polaków w ludzi innej narodowosci premieniedało nie wiemy. Wiemy tylko, iz̀ za Litwinów po dało się kilku uczniów pochodzenia czysto pol skiego, ktorych znamy Oprócz tego mówiono nam, e dia niektorych rodzicow pozbawionych inteli-
 pisza ich dzieci, byle sie uczyi narodowości za myslnie zapisywali swe dzieci jako Litwinow lub Białorusinów, czyniąc to w celu przypodobania sie władzy szkolnej, która, jak im powiedziano sie jest zbyt przychylnie usposobiona dla ludno wione wylkładow rezultacie dzieci zostały pozba wtedy dopiero rodzice, ujrzawszy jezy ojczystym popehnili, bład i krzywde wychowaniu młodziezzy poczeli robić starania, by zło naprawić. Spraw podobno oparła sie az o ministerjum oswiaty , jak mówia, nadeszło juz pozwolenie na wykład bardzo wdzieczni, gdyby ktokopu polskim. Bylibysmy sowanych w tej sprawie, zecheiaf nas obszornij zaintereslej poinformować. W razie zaś, edyby nien i sci jeszcze nie było, przypominamy, że za pare mie sięcy rozpocznie sie nowy rok szkolny, należ przeto poczynić jaknajenergiczniejsze starania. by chowaniu ich jest naju pozbawione tego, co w wy dajemy, ze sprawe te rozwiazym. Od siebie, do tatwo, gayż nowy minister oswiaty można obecnie wyjaśnił, że narodowość ucznia określać sije w, ezrykiem, jaki używany jest w jego rodzinie. Gdyw w ten sposób określano narodowośc uczniów sie tam azjum bielskim, napewno nie znalazłoby znania katolickiego. Litwina lub Białorusina wy

Nr. 8. (88)
GAZETA BIALOSTOCKA
$\times$ We wtorek d. 26 maja (8 czerwca) szosa
frańska jechal w strone miasta gospodarz miejBrańska jechał w strone miasta gospou spotkanegco samochodu, konie zlekły sie i poniosły, przyczen L. uległ tak ciéżkiemu pottuczeniu, ze prze-
wieziony do domu następnego dnia zmart. Wywieziony do domu nastepnego dnia zmarł.
padki podobne, koñcace sie zazwyezaj mniej tragicznie, zdarzaja, sie ostatniemi czasy na szosie Brańskiej dosyć czesto, a to z pow obecnie włanej ilosci kursujacych sajejscowe zarzadziły, by samochody prywatne w' dni targowe nie kursowały po szosach. S.p. Leszczyński miał lat 53. Osierocil dwoje malych dzieci i syna, ktory jest na wojnie $\times$ Wieś Olki pow. Bielskiego. We wtorek
On dnia 2 (15) b. m. grozny pozar, 0 godz. 10 rano, strawif 7 zabudowań gospodar oskich (bez domów). Ciekawa jest przyczyna po zaru. Oto gromadka dzieci, rozdzieliwszy sie na dwie partje, rozpoczeła zabawe "w wojné". Jedn grupa - to Niemcy, druga - Rolki" napotykane "przeszkody" dzieci postano "walki" napotykane "przeszkody" azieci postano wiły usunac przy pomocy ognia,
wynikły tak oplakane skutki zartow
wynikły tak opłakane skutki zartow. za pośrednictwem Gazety Biatostockiej najserdecz niejsze podziekowanie wielebnemu duchowieństwu oraz wszystkim tym mieszkancom stajac 16 rubli którzy przyszli jej z pomoca, składając 16 rubl
na pogrzeb zmarlej corki. na pogrzeb zmarłej corki. wiele mieszkań stało pustkami. Kiedy zaś po zajeciu Grajewa przez Niemców przybyła do Staro selc znaczna liczba uciekinierów z tego miasta, mieszkania zostały zajete. Obecnie przybyli ucie
 ktorzy watorom, tłomaczac sie panująca obecnie drożyzna. $\times$ Niewodnica. Wikary miejscowy ks. P. Obolewicz zostal mianowany na stanowisko probosz za w Ostrowcu gub. Wileńskiej

Korycin (pow. Sokolski). Niedawno para fjanie korycińscy otworzyli przy kościele sklepik
półkowy pod firma „Społka". Nad lokalem skle-
 napisem w jezyku polskim i urzedowym, jak te go wymaga prawo. Przed trzema tygodniami isprawnik sokólski, przejeżdzajac koło sklepiku, spostrzegł ów nieszezesny szyldzik i kazał uriadnikowi zerwać go natychmiast. W pare (stanowy prystaw), sporzązif protokó i sprawe skierowa do gubernatora.

## Kronika ogolna.

=Trujace gazy i rozkaz dzienny Wilheima. soby przybyłe do Warszawy z pozycji czołowych komunikuja, ze sztab niemiecki, wydazwyczaj cie
swych, rozlokowanych nad Bzura, nadzw swych, rozlokowanyen w którym między innem powiedziano: "Stwórea z nami i nas broni. Walcząe z ca-
tym swiatem, z Jego woli otrzymalismy nowa
wielka broń do walki - gazy trujace, ktoremi walczymy wroga. Potega i panowanie wielkich Niemiec nad Europa jest jedynym celem nasze wojny niemieckiej i dla tego nic nas nisé dązyć do ostatecznego zwycięstwa, które dziś jest pewne. Najwyżej za dwa miesiące nieprzyjaciele naostana rozbici".

## $=$ llosé inwentarza żywego w krajach europej-

 skich. Niemcy miały: $4,500,000$ koni, $20,150,000$ wołowAustro Wegry: $4,300,000$ koni, $17,800,000$ w $0-$ w, $13,505,000$ baranów, 9 miljonów kóz i $14,530,000$ swiń. Anglja: 2,200,000 koni, $11,800,000$ wołéw, $0,400,000$ baranów i $4,250,000$ swin.
Rosja: $24,790,000$ koni $37,300,000$
miljonow baranów i $12,500,000$ swin.
Francja: $3,250,000$ koni, $14,500,000$ wołów, $16,500,000$ baranów, $1,500,000$ kóz i $6 ; 800,000$ swin. - Burza gradowa. Aazeta Rawhiegrm srożya sie hozienickim w tygodni una zrzadziła znaczne szkody W majatku Poliezna pola, na których byo zasiane zyto, zostały tak doszozetnie przez orad zniszozone, że trzeba było ozimine przyorac. Na tym miejscu zasadzono kártofle.
= Chrześcijanie dla żydów. Sekcja bezdomnych żydôw Komitetu Obywatelskiego m. Warsza wy zawiadamia, ze w czasie od 15 do ch maja pod opieka Sekcj1 Znajdow Wekresie tym Sekcj wydała 56,202 sniadań, 64,202 obiadow, 5,479 pod wieczorkow i 56,202 kolacji, ogoflem 182,085 porcji oraz udzieliła 54,797 noclegow. Tak w świetle fa ktôw wyglada prawda o bojkotowaniu z̀ydów przez Komitet Obywatelski, instytucji, która czerpie sw zasiłki wyłacznie ze zrodstytucji zydowskic Niechże ktorakolwiek mniejszym zakresie pomopoch na rzecz chrzescijan.
$=$ zatrute kule. $W$ tych dniach przywiezio no do Piotrogrodu z szawelskiego okregu działan wojennych kilku ranionych lekko szeregowed Po umieszezeniu w szpitalu dwu z tych zia przyzmarło. Ekspe stwierdzila, że rany były zadane kulami zatrutemi i zołnierze zmarli od trucizny. Sprawe zbadania używania przez Niemeow ku atrutyen powierzono Won Wh $=$ Zaburzenia w Moskwie. W ostatnich czasach odbyły sie w Moskwie zaburzenia przeuwniemie pagromu magazynów niemieckich
pogromu magazyn odezwy do ludności naezelnika miasta Moskwy ks Jusupowa o zaprzestanie zaburzeń i wskutek energicznych zarządzeń władz nastapiło uspokojenie i przywrócono porządek w mieście.

Zniesienie zakazu. Zniesiono zakaz wywoenia przez osoby prywatne

Lista citonków-oliarodawców Oddziału Białostoekieyo Polskiego Towarzystwa Niesienia Pomocy Ofiarom
N. P. O. W. prosi pp. pracodawcow o zaofarow nie pracy pozostajacym pod opieka T-wa mies
kañcom miejscowosci, zajetych ciela. Oferty uprasza sie składać w lokalu Ban Wileńskiego w Bialymstoku od g. 10 do 4 - ej.

## ODPOWIEDZI REDAKCJI.

W. P. Sadowska w Warszawie Za list dziẹkujemy. Wier W. P. A. Górzewski w Piotrogrodzie. List otrzymalisim W. P. A. Kwieciński w Solikamsku. Za pieniadze i
serdecznie dziẹkujemy. czenia serdecznie dziekujemy.

W-ny Ks. Jan Krzysztofik do końca roku bieżącego

## oświadczenie.

Wobec szerzacej sie pomiedzy uciekinierami grajewskiemi pogłoski, jakobym ja miał informować Zarzad Białostockiego T-wa Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny na niekorzyść poszkodowanych uciekinierów grajewian i jakobym ja miał dużo korzystać od tegoz T-wa w formie wsparć i pożyczek - oswiadczam niniejszym, to Zarzad Białostockiego T-wa N. P. O. W. o informacje, komu udzielać lub nieudzielać zapomóg mnie nie prosi1. T. N. P. O. W. zapomóg nie otrzymywalem i dziśs nie otrzymuje wszelkie przeto posadzenia mnie w tym wzgIẹdzie, pochodzace, ze strony grajewian uciekinierów sa niesłuszne i niesprawedliwe

Waclaw Perlitz.
(organista parafji Grajewskiej, obecnie czasowy organista w Zabludowie),
Zabłudów, 30 maja ( 13 czerwca) 1915 r.

Huzjon ,,FANTAZJA"
Dziś nadzwyczajny program!
BANDA WYŻSZEJ MARKI.
Wspanialy dramat kryminalny w 4-ch ezesciach.
WYPADKI Z ZACHODNIEGO FRONTU WOJNY
Kronika wojny bieżącej.

> MIŁOŚĆ i BENZYNA.

Wyborna komedja.
Nad program:
W PUSZCZACH AMERYKI.
Piẹkny dramat z życia amerykańskich kolonistów.
(c. d. n.).

## Komitet Białostocki P. T. N. P. O. W. prosi pp. ratami miesięcznemi, o uiszczenie zaległych rat.

 Druk M. Pruzańskiego w Białymstoku.