## Cena 5kop.

# HMA MADMXA 

# Pismo tygodniowe, poświęcone sprawom Białegostoku i Ziemi Grodzieńskiej. 

| Prenumerata <br> .GAZETY BIAKOSTOCKIEJ* |
| :---: |
| z przesylka i odnoszeniem do domu. |
| Rocznie . . . . . . . Rb. 3 |
| Pórocznie . . . . . n 1 kop. 50 |
| Kwartalnie . . . . . - . 75 |
| Numer pojedyńczy . . . . 5 |
| Za granica. . . . . . 4 rocznie. |

## Redakcja i Administracja

Bialystok, ul. Instytutowa, d. Jana Knaupa.
otwarta codziennie od 11 do 1 po pol. i od 5 do 8 wiecz. W dni swiateczne od 11 do 2 po pok.

## CENA OGとOSZEŃ.

Przed tekstem wiersz petitu 40 kop. Po tekscie $\quad 20$ W tekście wiersz garmontu 60 Ogloszenia drobne po 3 k . za wyraz. Przy powtórzeniu odpowiednie ustẹstwo. Zmiana adresu 20 kop .

## Od Komitetu OddziałuBiałostockiego Polskiego T-wa Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny.

Oddział Białostocki Polskiego T-wa N. P. O. W. powstał w grudniu 1914 roku, z przyczyn jednak niezależnych zorganizował się dopie ro w dniu 26 marca roku bieżącego.

Po dzień 1 czerwca do Komitetu naszego zwróciło się przeszło 1200 osób, którym, jak również ich rodzinom, Komitet w miarę swej możności i ich potrzeb w ten lub inny sposób starał się przyjść z pomoca.

Działalnośc naszego Oddziału polega przeważnie na wydawaniu zapomóg pieniężnych. W początku istnienia Oddziału wydawane byly zapomogi w naturze, dalsza jednak praktyka wykazała wielkie niedogodności tego sposobu wspierania potrzebujących. Większosć bezdomnych mieszka poza miastem, gdzie ma możność wynajęcia tańszych mieszkań, jak również może łatwiej znaleźće odpowiednie zajecie i tańsze produkty. Dla tych powodów Komitet postanowił skasować zakup produktów, znacznie droższych w mieście aniżeli na wsi, gdzie przebywaja bezdomni, i wydawać je o tyle, o ile otrzyma bezpłatnie. Zorganizowanie bezpłatnych lub tanich obiadow na szerszą skale dla tych samych powodow okazało się również niepraktycznem: mieszkajacy poza miastem traciliby zbyt wiele czasu na droge tu i z powrotem.

Rozumiejąc, że każdy z bezdomnych, szczegolnie obarczony liczna, rodzina, pomimo.codziennego pożywienia, ma jeszcze inne nieodzowne wydatki, których praca, w większości wypadków dorywcza, nie jest w stanie zaspokoić, Oddział nasz postanowił nieśé pomoc w formie zapomóg pieniężnych, stałych Iub jednorazowych w kwotach odpowiednich do posiadanych środkow.

W dniu 1 czerwca r. b. Oddział nasz liczy 566 ofiarodawców, z których 521 opłaciło składki członkowskie roczne, półroczne, lub też miesięczne, 45 zaś jednorazowe ofiary. Wspomniane składki członkowskie, ofiary jednorazowe, łaczznie z dochodem z przedstawienia amatorskiego, stanowiły jedyne źródło dochodów Oddziału.

Z zapomóg pieniężnych stałych i jednorazowych korzystało 127 rodzin (około 700 osób). Artykuły żywnościowe zakupywano i rozdawano je wraz $z$ produktami ofiarowanemi na ten cel przez ludność okoliczną. Niezależnie od tego oddział dostarczył 1000 pudów kartofli na zasiew dla bezdomnej ludności, której miejscowi mieszkańcy bezinteresownie ofiarowali role pod zasiew.

Sekcja rozdawnictwa odzieży wydała ubrań i bielizny 214 szt. dla 105 osób.

Sekcja pracy wyszukała zajęcie dla 38 osób. Komitet dokłada starań do rozwinięcia w tym kierunku szerszej działalności.

Sekcja lekarska, składajaca sie z z 5 lekarzy udzieliła porad 34 osobom, apteki zaś Filipowicza i Moskalewskiego, W. Hermanowskiego i Gessnera wydały lekarstw bezpłatnie na sume 30 rb . 69 kop .

Sekcja porady prawnej stale udziela pomocy jeńcom cywilnym.

Oddział nasz przyją propozycje Komitetu Centralnego zorganizowania Oddziału Sanitarnożywnościowego dla Królestwa Polskiego.

Dwa miesiące działalnosci wykazały nam nasze potrzeby, które prawdopodobnie przy przeciągającej sie wojnie mogą się tylko zwiększać. Przyszła jesień, a może i zima, niosa inne znacznie większe potrzeby, jak ciepła odzieżi opał, dlatego wzywamy społeczeństwo nasze do ciąglych oflar na pomoc bezdomnym.

## Szanujmy mowe ojczysta

I żaden jezyk nie ma znów tyle sposobów jak nasz jezyk, co mu daje możnośća doskonałów wypowiadania pieszczoty i smutku duszy ludz kiej, szeptu i skargi modlitwy, miłości i niena
wisci. Jost on też malowniczy i doskonale sie nadaje du i zachodu słonca, nocy ksieztycow, jak wsch wiecznych borów, krajobrazów górskich przed Tak zaczą̨ jeden z poetów naszych, Stani sław Koźmian, wiersz wysławiajacy piêkność ję ka mowa polska powinna byé nietylko kochana ale
i jedyna. Kochana, bo ileż chwil rozkoszy dostareza nam ona, czy to służąc do ustnej pogawedki z rodzina, i przyjaciółmi, czy do pisemnej w liie jest czem innem, jak przecieź książzka każda nie
telnikiem. Jedy
ać żadnego bo nad nia nie wolno nam przekła uzywac w domu, na zebraniach towarzyskich niej tylko spisywać swoje myśli i uczucia.
Kto mowe polska poznał dobrze, ten powi dyna, ale dlatego jo można ja nazwać kochana $i$ je gata, jak mało jezyków na świecie, taka stroina iograna, jak anielskich strun narzędzie". Ptrojna dewszystkiem uderza w niej ogromne bogactwo wyrazów, po kilka nieraz dla oznaczenia jodnej i te samej rzeczy i ezynności, i obfitosć odmian, co ra sli i uczué.
Nasteprie zaden jezzk nie potrafi tak dosko
$\xlongequal{\text { nale oddaé déwięków } i \text { gtosóv natury twardych czy }}$

## Podróz z Wegier do Warszawy w czasie wojny.

Jade przez Budapeszt. Mam znajomego of do granicy rumuñskiej, a dalej... Kupiłam sobie ciepłe buty i futro, więc nie zmarzne nawet i tam, gdzie mnie wysla, i moze dożyje jeszcze tej chwili, że wrócę i zobacze wol Trzy dni.
nych kancelarjach, a wszyscy oficerem K. po róz̀czaç, ze do granicy rumunsskiej dojade spa, tłumalecz co dalej, za to nikt ręczyé nie mozé spokojnie snie Rumunja decyduje sie w tych dniach, wastanáce do walki, czy teź "dziwować się, jak sié
inni za łby biorą." W Rumunji nie mam ani jednni za toy biora". W Rumunji nie mam ani jed
nego człowieka, a pieniędzy mam niedužo. Co
robić?
nych.
Te to wyjattkowe zalety naszego jezyka:
i matowniczośc umożliwiły powstanie w literaturze naszej tylu arcydziel poetyckinie i prozaicznych
Mickiewicza Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Asnyka Konopnickiej, Tetmajera, Wyspiañskiego, Kasprowicza, Sienkiewicza, Prusa, Zeromskiego, Siero swiat cały i wielu, wielu innych, uznanych prze Wiẹc mowa nasz
i mocna, , niespożyta jak jest piż, siekna, dźwięczna jak złoto, jedna z najwspanialszych w a droga

I niby ja kochamy, bo walczymy o
ale czy wszyscy i prawdziwie dbamy o nia tak, ja nazwy dobrego Polaka? Niestety, nie!
Jednym Z najważniejszych warunków knego stylu, to jest uzywania mowy ludzkiej czystosic, to znaczy
ezy to jakiego innego, sty narodowych wtasciuych loazdemu w nim ducha $i$ cech nie zanieczyszczanie go, czy to jozykowi, to znaczy písmiennej obcemi wyrazawi $i$ zo wrotami.
po franeli sié mówi lub pisze po polsku, czy
nand
tnie z wieloma rodzinami polskiemi, które wracaja z zagranicy do Królestwa, postanawiajac, jak ja z zagranicy do Królestwa, postanawiajac, ja
ja, za wszelka cene jechać w strone Warszawy. do Ten pan, gruby obywatel miejski, skarży s do mnie żałośnie, że jedzie juz̀ piąty tydzieñ ze Szwajcarji, że użył wszelkich rodzajow komuni kyyto mu 8 kilo. Pozatem, tak jest zajety roz i
uby myslaniem na temat swojej niedoli, t. j. kamienicy w Warszawie, że nie dysputujemy wcale. dy, jak szkielet, starzec, otula sie wniosły i chu piański serdak i, patrzac na moja pełna zadzo twarz, wzrusza ramionami i zaczyna straszyc to my zastaniemy w Warszawie! Wegla juz wea i głodno, więc bedzie ciemno i zimno, a pewnie Wegier wraca, kiedy tamzi! Pocóź pani z tych chee pani Warszawie przysporzyé jeszcze jeden

profesor też jedzie do tej nieszazęsnej "Warszaws?" lecz uprzytamniam sobie nagle, ze przeciez on
dłúzej w Zakopanem sjedzieć nie

Nr. 9 (84).
cuskim jezykiem, a nie mieszanina, składajacaz
sie z rózzych obcych sobie wyrazów, mieszanina tó z roznych czasem i zrozumieć nie można. mieszanina
tón

Mowa u człowieka, jak spiew u ptaka jest rzecza przyrodzona, jest jakby jednym $z$ człon-
ków jego istoty. I jak wystepkiem byłoby bez ków jego istoty. I jak wystepkiem byłoby bez potrzeby kaleczyé reke, czy noge, tak tez vystep puszczamy sie tego wystepku!

Wyjeżdżaja ludzie zagranice. Nic w tem złe
Jeżeli kto może rozejrzeć sie po szerokim świecie, nauczyé się czegós nowego, a powróciwsz do kraju podzielic sie ta wiedza. $z$ rodakami-to nawet bardzo dobrze.

Ale jak mało ludzi tak postepuje. Najcze sciej podrozujacy wydaja dużo pieniedzy na za
bawy i uciechy i zamiast z pozytkiem wracaja do kraju z kalectwem. Tak, z kalectwem mowy wła snej.

Poducza sie troche francuskich, niemieckich, angielskich wyrazów i zrazu dla popisu, a potem Z nałogu pstrza, niemi mowe polska, niepomin
jak wielką krzywde wy rządzaja tej mowie, która szczycili sie jeszcze jego przodkowie, i którą gdy byli niemowletami usta ich matek pierwszą pie szczota do nich przemawiały

A co gorsze, ze nie staraja, sie nawet z tego poprawié, bo im sié zdaje, że to kaleczenie mow madrości jest świadectwem ich świeżo nabyte mądrości.
Dobrz
sunki miedzy poznac obce jezyki, bo to ułatwi kaleczenia mowy macierzyste

Wystepkiem więc jest, raz to jeszcze po
wtarzam, kaleczyć mowe ojczysta domieszka, 0 bcych wyrazow - wystepkiem narodowym i każdy chajacego kraj własny, powinien stanać na straży czystości jezyka narodowego.
nie zajmowali juź podgórza Tatr i widmo gło lekkim skinieniem witało turystów.
ic wiecej nie mam temat rozmowy, bo wszakz nic więce nie mam, tylko nadzieje!
012 ej w nocy, zmeczona okropnie, bo pocia węgierskie przez cały czas mojej podróży były przepełnione. Każa mi czekać do 6 -ej rano na po ciag do Bukaresztu. Jedyna poczekalnia, jaka ist nieje, wypełniona jest po brzegi żydami, którzy
leża, nawet na stołach; jeśli che jedynie na podłodze, która jest jeszcze brudniej sza od żydów i ich podróżnych tobołow. Zabieram rzeczy i ide do restauracji. W jednym z kątów olbrzymiej izby zasiadam na 6 godzin i uprzy jemniam sobie ciężka dole czytaniem zatłuszczo nych gazet i rozmyślaniem o przyszłosci. Narazniej izby, pijane wrzaski i dzikie piesni, pełne animuszu, a może nawet wojennego zapału. Pory-
wam rzeczy i biegne na stacje.
ubranie, a on wyrywa sie i, blady i ze wzrusze za ubranie, a on wyrywa sie i, blady ze wzruszenia woła ochrypłym głosem: „Ja nic nie wiem... trze

I ja na wzór żydów zatrz

Książki i czasopisma
Pamietniki króla Stanisława Augusta. w jezzku francuskim). Przekład polski dokonany z upo wainienia Cesarskiej Akademji Nauk w Piotrogrodzie pod redakci d-ra Whadysława Konopczynskiego i prof. St. Ptaszyckiego. Nakła
dem ksiegarii W. Jakowickiego, Warszawa, Bracka 10 .
 mlocosc, podrozze do Wiednia, Londynu i Paryza, oraz pierwszy
pobyt w Piotrogrodzze $\mathrm{w} 175 \mathrm{I}^{5}$ roku. W drugies czeşci, niezmier
pie interesuiacei nie interesuiacej ze wzgledu na opis dworu cesarzowej Katarzyny
i zyyia na nim, mamy opisana misie dyplomatyczna Stanistawa
Augusta

 w Archiwum Państwowym w Piotrogrodzie i poprawionego wha-
snorečnie przez krola. Pamietniki oddano do archiwum $z$ rozka snorecznie przez krola. Pamiettiki oddano do archiwum z rozka
zu cesarza Pawło oppeczetowno pieczecia panistwowa. W roku
1891 czytaz ie cesarz Aleksander
 towa ${ }^{z}$ zastrzezeniem, Zeby ich nie otwierano bez wyra zineg
rozkazu Najwyżzzego. Obecnie z Najwyzszego zezwolenia pamiet niki wychodza wo ryginale pod redakcia drektora A Archiwum
Państwowego Ekscelencii Goriainowa, nakkadem Piotrogrodzkie Państwowego Ekscelencii Goriainowa, nakkadem Piotrogrodzkie
Cesarskiej Akademji Nauk bez najmiejszych opuszczen. (NMyzed Ma wyiśc tomów
Polski
przekład
d wychodzi na mocy zeewolenia Akademji Nauk, udzielonego jednemu z redaktorow, prof. St. Ptaszyckiemu Wszystkie egzemplarze polskie beda numerowane. Na koncu zosta
nie umieszzzony spis abonentow. Nakka ograniczony. Dia abo
nentow cena 1 t rb. 4 . Tom I wyidzie w 10 egzelplarzach nentow cena 1 t . rb. 4. Tom 1 wydzzie
$2-3$ tygodnie zessyt. Cena zeszytu 50 k .

## Czas odnowić prenumeratę na nastẹpne ćwierć i pótrocze.

## 

go naczelnika i błagam, by mi powiedział, co się stało? Wojska rumuńskie majądziś w nocy prze chodzić przez Ploesti do Wegier.

Jako wrogowie, czy jako przyjaciele?"
Czekałam więc do rana w nastroju tak podnieconym, że każde stukniécie klamki u drawi każdy podmuch wiatru napełniał mnie przerażeniem. Nakoniec zrezygnowana na wszystko, do
Torat driwio sio sobio ialy

Teraz dziwię się sobie, jak się to stało, ż ja, która tak lubję patrzeć przez okno z wagonu na kalejdoskop widoków, nic wtedy nie widziałam dopiero po przyjeździe do Warszawy zaczęłam sobie przypominać piękne góry na granicy Ru munji.

- Oto i Bukareszt, ktory robi na mnie nie zbyt miłe wrażenie. Miasto przypomina stylem kozłach powozów i rodzajem elegancji przechodniów - poludniowe miasta rosyjskie.


## Zam, gdzie panuje nieszczeşcie.

## Za Narwią.

Ze smutkiem sie patrzy na te zanarwiańska niebieska mgłe odadali. Co tam za nia sie dzien dzieje?
co?.. Nikt nie wie. Ani ze Szczuczyna ani na, ani $z$ Małego Płocka, ani nawet ze Stawisk bojac się niemieckiego poboru méczuyźni, którzy kli z tych miejscowosci, zostawiajac rodziny w nadiei, ze wkrotce do nich powróca rodziny w nanie maja o nich wiadomości. Posiwieli z frasun ku, omal do szału nie dochodza z rozpaczy Bas wej mgle, pod reka hāry tam, w tej niebieska dziatki, ich pod reowie i bārbarzyñy ich zeny, ich wprost nieprawdopodobne wciaźeści sprzeczne, potegując bol, krwawiac i bez tego zbaza i kraża, 0 ojcu p. R. opowiadaja, że w czasie thum serca. cieczki $z$ Kolna, jakoby wide czasie tlumnej u-
odłamkiem drodze, zaśs matka zropławiacego się we krwi na drodze, zaś matka zrozpaczona wracała do Kolna wysłane do Działdowa i tam tránow podobno były t. j. za to, że głowy tych rodzone za zdrade, Niemcami. Opowiadaja, że nad ksieziekły przed sie w sposób zwierzęcy. W niektorych parafiach do przysiegi na wiernośsyprowadzié, ich parafjach mówili, księgi na wierność Kajzerowi, a gdy ci od dzierzbiańskich, jedwabiñskich . Z pięknych lasów stały tylko krzaczki. Wszelkie puszezańskich zozawczasu na pniu zasekwestrowano y tegoroczne wieści, niby widma zmarłych. A ci, To zie chodza niebieskawej uciekli, nie moga tych wieści mpry
wdzić. I ody Narwi, ci, biedni tułacze sający huk dział z za w tamta strone i patrza ze, Zwracaja swe oczy to bedzie dzień słoneczny, czy to uporem Czy oni słuchaja i patrza, patrza. czy to noc ciemna,warte, z twarzy zda się ostatnia kroplako rozciekła, jak posag nieruchomi, tylko pod oczi u czasem zadrgaja mięśnie.
odpowiednich słow dla dewyk ludzki nie posiada bolow duszy i stras dla wypowiedzenia wielkich dziś, tego byłoby zawiele. Gtos Łomėyński.

## Wiadomości polityczne i wojenne.

## Wojna Rosji z Niemcami.

Na calym froncie odbywaja sie jedynie nierolkie walki. Dnia 4 (17) i 5 (18) b. m. Niemcy probowali atakować Rosjan w kierunku suwalskim b. m. byt ogieñ działowy posti odparci. Dnia 6 (19) duskiem. Dnia 6 (19) i 7 (20) Jednorożcem i Gruduskiem. Dnia 6 (19) i 7 (20) toczyły sie walki
nad rzeka Ryngowa, gdzie Ro na froncie rzeli Pilicy. odrzucono nieprzyjacela

## Wojna Rosji z Austrja.

Zacięte walki toczyly sie w ub tygodniu całym froncie austryjackim. Nieprzyjaciel naciebrały udział pułki siłami, przyczem w walkach stawili wszędzie bohaterskione z Belgji. Rosjanie byli cofać się, zadajac nieprzyor, lecz zmuszeni straty. Dia 9 (22) b. m. wojska rosyjskie opu-
ściły Lwów.

## Wojna z Turcja

szły. W W roncie tureckim zmiany wielkie nie za przejść do natarcia, miejscach Turcy usiłowal suwaja porwyspie Gallipoli sprzymi suwaja się powoli naprzod, zadając Turkom wiel
kie straty. ie straty.

## Wojna włosko-austryjacka.

Wojna Włoch z Austrja wre coraz intensy ackie ostrzeliwały b. m. kontrtorpedowce austryjackie ostrzeliwały bezbronne miasta Pessara
i Rimini, przyczem uszkodzily kilka budynkow i zraniły prch mezem uszkodziły kilka budynków włoski rzucił bomby wielkiej siły na na waźny we zeł kolejowy Divaca, wyrzadziwszy poważne
szkody.

Wojna Francji, Anglji i Belgji z Niemcami
Wojska sprzymierzone nacieraja wszędzie Na powodzeniem, posuwając sie powoli naprzod krwawe walki. Niemcy w wiellie, lecz zazarte ciekaja sie do pomocy gazów truju wypadkach ugazety paryskie donosza, że i sprzymierzeñcy uzamać beda tych samych środków walki z Niemsta niemieckie nów goracych i $z$ aeroplanów, uźywać będa pły kow francuskich w tym kierunch. Prace chemi rezultaty.

## Wieści różne.

ycznej Rzą austro-wegierski w drodze dyploma-skupa-metropolity hr Rosji wymienienie arcybichownych prawosławnych Sektyego na dwóch duna początku wojny. + Według śc
traca dziennie przeciętnie przeszłes a Niemcy W ciagu jednej doby, czyli po 7 zołłnierzy na mi-
nute. nute
nego + Z rozkazu Zwierzchniego Wodza Naczel-
kow wszystkie osoby pach usunieto od obowiaznie wyłączając kancelistów, ich zydowskiego, słužących.

Nr. 9. (84)
W Niemezech rozpoczely swoja działalnośc .. korpusy szkolne" zorganizowane z posrod man uczycieli, dla w korpusach jest przymusowy.

+ Z Wiednia donosza, że prezes honorowy zwiazzku straży ogniowych zwrocio straży ogniodo kobiet, ażeby zastapity członk wych i umożliwiły im w
do szeregów.
eregów.
+ Pisma holenderskie donosza, ze Krupp ${ }^{\text {op }}$ worzył w Essen nową fabryke specjalnego typu

W Niemezech jakoby wynaleziono olbrzymia armate, działajaca pray pomocy powietrza sia armate, działajaca prione dla wyrzucania zna
nącego płynu na dužą odległość Bolonji wynalazł + Profesor Ciamiciani z boucych przy zasposób neutralizowania gazów trujac przez pania stosowaniu maski skonstruowane jest zanurzona Biance Suetta Bordoli. Maska miesu i wysuszona na powietrzu. Skuteczność tak
naski trwa przez kilka miesiect.
Prasa rosyiska dowiaduje sie, że Włochy zaproponowały Rosji, iz̀ beda jej odsh do niewoli ze kich Polakow i Rusinów, branych składu armi austryjackiej. Przy czasie-Austria
zy, ze jak donoszono w swoim pułki słowiańskie.
wnetrznych uchy + Ministerjum spraw we wnetrznych uchy
liło staranie żydów usunietych zubieńskie liło staranie żydów usunietych rejonu twierdzy ko wieñskiej.
e wskazówek dla zorganizowania Komitetu woj. skowo-przemysłowego i wogole mieć na widoku gotowośc nasza do wszelkego wsporatan
wyrobie niezbędnych dla armji przedmiotów umundurowania i wyekwipowania". - Jeńcy austryjaccy w kościele. W niedziele d. 7 (20) b. m. do kościoła miejscowego na wotywe przybyła partja jeńców austryjackich w licz bie około 300 osób. Po skończonym nabożenstwie ks. J. Andrukonis wygłosí dócóców wysłuchała ze tzami w oczach

- Latawce niemieckie $W$ poniedziałek dnia 8 (21) b. m. o godz. 8 -ej wiecz. nad miastem ukazały sie dwa latawce niemieckie. Przywitane wystrzałami armatniemi, latawce umknety. Bomb
nie rzucały. nie rzucaty.
szybował nad Białymstokiem latawiec niemiecki znộw strzelano doñ z armat. Bomb nie rzucał.

Obrazek nędzy. Ponura, odrapana i brudna klitka pod schodami okazałego zewnetrznie domu. Na tapczanie, do śmierci raczej podobna, anizel do istoty żywej, chora matka. tni chłopiec. Prócz tego czworo drobnych dzieci. Zewszad wyziera rozpaczliwa nedza..
Czy chcecie, czytelnicy, wiedziec, gdzie jest coś podobnego?
Oto zajrzyjcie do "mieszkania" stróża domu spadkobierców Rozenbluma przy ul. Słowiańskiej. Nie zdziwi was ta rozpaczliwa nedza, gdy sié do-
wiecie, że stróż ów pobiera "pensji miesięcznej" rubli... 3, wyraźnie: trzy "pia 21-go czerwca

Msza sukienników. Dnia 21-go czerwca (4 lipca) o godzinie 9 -ej rano w kościele miejscowym odprawiona będzie Msza sw. sukiennik
m . Białegostoku. m. Białegostoku. $\quad$ Drzewo staniało. W ostatnich dniach do Białegostoku dostarczono większe ilosci drikanascie rubli na sażniu.

- Pożar. Dnia 7 (20) b. m. o godz. $12-\mathrm{ej}$ w nocy wybuchł grozny pożar w d. Wysockiego przy zaułku Berdyczowskim Dom spłonat do SZczętnie, mimo energicznego gaszenia, podezas ktorego strażak Matyszuk spadi z wyso
giego pietra i pokaleczyt sie dotkliwie. Lżej okaleczone zostały trzy inne osoby. Poszwankowa. nych przewieziono do szpitala miejscowego.
- Przymrozki. W ostatnich dniach ub. tygodnia niektóre noce były tak chłodne, że słabsze rośliny pomarzły. Mocno ucierpiały kartofle, nać których poczerniała i wyglada jakby osmalona. Jeżeli dotychczasowa susza trwać bedzie w dal szym ciagu--kartofle przepadna.

Zaświ dczenia na prawo wyjazdu do miast, do których wyjazd nie jest wzbroniony, oraz na powrot do Biaregostoku wydawane sa, przez miej. wyjazdu do miast, wyszczególnionych w rozka zach głównodowodzacych armiani frontów półno. cno i południowo-zachodniego-przez policmajstra m . Biategostoku.

Prosby i zaświadezenia na prawo wyjazdu podlegają opłacie stemplowej

## wicza przy

 złodziej, korzyst chwilowej nieobecnac właściciela, wpadł do sklepu, wyciąguął szuflad w której znajdowało się około 130 rb, i umkną dzieński wydał przepis nata Gubernator gro wydane przed wprowadzeniem cenzury wojenie będa przyjmowane na poczeie jedynie wtedy. gd wysyłajacy okaze poswiadczenie policji miejsco wej, że ksiąžki te nie należa do utworów zakazanych.- Buty dla wojska. Białostocka komisja po sza, ze szewey, ktorzy (27) listopada r. ub. nie dostarczyli minimalne wyznaczonej na każdego z nich ilości par butów beda karani w trybie administracyjnym, o ile w ciagu tygodnia od daty opublikowania niniej szego zaświadczenia dostatecznej ilości par budnia 11 (24) b. m

Maski ochronne. Przewidujạc możliwość rzucania przez aeroplany miemieckie bomb z ga zami trujacemi, dr. B Ostromęcki przedstawi Zarzadowi miejskiemu projekt przygotowania ma sek ochronnych. Zarząd miejski zwrócił się tele go z prośba o natychmiastowe wysłanie kilk masek oraz przepisu przygotowywania ich ka ski ochronne sprzedawane będą mieszkańcom po cenie kosztu. średnictwem naszej Redakcji ztožył na rzecz $P$ T. N. P. O. W. 3 rb

## Ziemia Groozziéska.

Na mocy prawa z d. 2 lutego 1915 r. w po wiecie Białostockim podlegaja likwidacji posiadło ści nastepujacych osób obbych poddanych: K. Bo guo, W. Brauera, 0 Fitzke, E. Pritwitza, K. Hun
gera, K. Gejzlera, K Metznera, R. Chitzke, F. Magera, K. Gejzlera, K Metznera, R. Chitzke, F. Ma Dagentyszów, A. Wernera, J. Przybyłki, J. Gro Puch, K. Hagenbart i G. Ludwik. H. Knirzke E

Starosielce. W sobote d o godz. 2 -ej w nocy niewykryci dotychczas $z$ to dzieje weszli przez okno do mieszkania piekarza Arona Chińskiego i, spladrowawszy je, skradl pierścionek, zegarek męski z dewizka oraz 10 r w gotówce, ogółem na sume 40 rubli.

W niedziele d. 7 (20) b. m. w nocy ze sklepiku Wincentego Makara jacys rabusie zabrali poszukiwali widocznie pieniedzy oodz prodzieje ku dniami M. otrzymał znaczniejsza sume od zarządu kolei.
$\times$ W leśniczówce Kumiałka pow. Sokólskiego
odu panującej obecnie suszy spaliło sie 25 z powodu panujacej obecnie suszy spaliło się 25
dziesięcin lasu rzaqdowego.

X Sokolany (pow. Sokólski). Dnia 29 m
(11 czerwca) r. b. w miejscowym kosciele fjalnym, przepetnionym tłumem pobożnych prawił. pierwsza msze św. nowowyświecon kapłana ks. Stanisław Możejko. Ks. prymic W dośc póńnym wieku poczuł powołanie do kaplańskiego, obecnie liczy około 40 lat. Uk czyl seminarjum w Piotrogrodzie. Podczas m
dzjekan sokolski ks. A. Sagajło wit w ktōrym podniósł znaczenie stanu kapłański wogóle, a w czasach obecnych w szczegolnos Zyczył przy tem prymicjantowi owocnej pracy nowej drodze życiowej.
smiało "Idź do winnicy Pańskiej, nowy pracownik smiało a 2wawo"-zakończył.
czerwca) odbyła sie tu trzydniowa kwesta uliczn na rzecz Komitetu W. Ks. Tatjany Mikołajówny W ogrodzie miejskim w ciagu trzech wieczorów urządzane były zabawy, podczas których pokazy wano obrazy kinematograficzne. W ostatnim dn dbyly się wyścigi w obozie letnim.

Brześć Litewski: Każdy mieszkaniec mia ta wimien otrzymac bilet na prawo zamieszkania w pasie fortecznym. Bilety wydawane beda przez policje. Osoby, nie majace stałego zajecia, beda chać do miast, przyjazd do których bez specjal nego pozwolenia jest wzbroniony, jak również osoby, pragnace po wyjeździe z miasta powrócić do Brześcia Litewskiego, winny postarać się o pozwolenie na prawo przyjazdu do tych miast ora ow bia bia a w kancelar, 1 wydziału cywilnego pomocnik manta fortecy
przepisy, w jakim porządku należy starać się o uzyskanie pozwolenia na wyjazd do miast wymienionych w rozkazie głównodowodzącego miami pôn. zach. frontu.
ubernatora grodzieńskiego wane sa, w kancelarji hia dowodow osobistych i swiadectwa o praw myślności
2. W
áć W podaniach należy obowiązkowo wskaać dokad proszacy wyjeżdża i w jakiej sprawie. do Grodna naležy dotaczé posziad na powro policie fotografje dołaczy poświadczona prz 4. Osoby, z
przyjmowane sa w kancelarji gubernatora codziennie, za wyjatkiem dni swiattecznych, od godz. do 3 i od 7 do 9 wiecz.

Gubernator grodzieński bierania szmat po wsiach i miastach ogłosił zaka , tys. rubli lub areszt do 3 miesiecy

Potrzebni są chłopcy do roznoszenia gazet. Wiadomość

## Jronika ogolna.

$=$ Nagrodzenie "bohatera". Cesarz Wilhelmi udzielił orderu "Pour Le Merite" 1 -go stopnia die" zatopiwszy 1,200 spokojnych mieszkańców
w tej liczbie 90 dzieci. = Strach ma wielkie oczy. Władze niemieckie
zakazały przesyłania jeńcom Francuzom gilz do zakazały przesyłania jeńcom Francuzom gilz do papieros $\delta \mathrm{w}$ pod pozorem, iz gilzy sł
srednictwa w tajnej korespondencji.

- Szkoty polskie - Na Zasadzie nowego prawa o szkolnictwie prywatnym, w Kijowie powstakiem wykładowym polskim. Pierwsza taka szkoła powstała juz przed dwoma miesiacami w Mińsku Litewskim. Istnieja również projekty zorganizowania polskich szkó zawodowych na Rusi i w Wil
Sadzimy, że i w naszym mieście znajda, sie inicjatorzy i srodki na założenie narazie przynaj
mniej poczatkowej szkoły polskiej, brak ktorej bolesnie daje sie odczuwac
= Zámknięcie wieży jasnogórskiej. Na żądanie komendantury niemieckiej w Czestochowie, wła dze austryjackie zamkneły i opieczetowały wej ście na wieże jasnogórska. Stało sie to oczywi scie z obawy, ze mogłtby kto z wyżyn wieży za-
poznać
sie bliżej
z siecia fortyfikacji, jakiemi poznac siee byize z siecia for
Niemcy otoczyli miasto i okolice
$=$ Informacji o żołnierzach, walczacych w armji czynnej, udzielaja nastepujace instytucje w Piotrogrodzie: 1) Sztab głowny, specjalny wydzia gromadzenia i registracji wiadomosci o zabitych i rannych ul. Karawannaja № 1; 2) centrane biu-
 głownym zarządzie Rosyjskiego T-wa Czerwonego Krzyża, ul. Baskowa №̂ 12.

Na odpowiedź marki nie sa potrzebne.
$=$ Pokłady saletry. W Kisłowodsku wykryto
olbrzymie pokłady saletry. W ciagu dwoch ty olbrzymie pokłady saletry. W ciagu dwóch ty godni wydobyto okoto 10 tysiecy pudow.
$=$ Snieg $w$ Piotrogrodzie. D. 5 -go (18) b. w rejonie Newy i okolicach Piotrogrodu pada pasami śnieg, który nastepnie przeszedł w grad $=$ Nowy minister. Dotychczasowy minister spraw wewnetrznych, Makłakow, podał sie do dy
misji, a jego miejsce zajał ks Mikołaj Szczerba misji, a jego miejsce zają ks Mikołaj Szczerba
tow, były marszałek szlachty połtawskiej, ostatow, były marszałek szlachty poltawskiej, osta-
tnio zaś zarzadzajacy stadninami państwowemi.

Omawiając tę nominacje Gazeta Warszawska Omawiajac tę nominacje Gazeta
ze: "Co do nas, żywimy nadzieje, ze obecna zmiana na tak wažnym posterunku państwowym korzystnie wpłynie na stosunek rzadu do nasze go kraju i do naszych spraw narodowych w te
trudnej dobie przejsciowej".
$=\mathbf{w}$ tym wypadku nie udało sie. Jeden z pomocników adwokatow przysiegłych w Kijowie,
starozakonny, przyjałł prawosławie i niezwłocznie zwrócił się do sądu o wydanie mu świadectwa na prawo prowadzeniaspraw. W kolejnym następstwie tych 2 faktów kijowski sąd okregowy dopatrzy
sie wyrachowania przy zmianie wyznania i nie
tylko.odmówił mu wydania świadectwa na prowadzenie spraw, lecz podniósł sprawe usunięcia go z adwokatury.

Walka z muchami. Prefekt policji polecił rozlepíc na murach Paryża i w okolicy przepisy rady hygjenicznej, zalecajac walke z temi stwo wojny. wności przed dotknieciem muchy - i to nietylk wewnatrz domów, ale także whandlach i w sprze daży ulicznej
2) Zapobiegać wtargnięciu much do mie zkań.
3) Skoro tylko wtargna do mieszkania, na4) Przeszkadzać rozmnażaniu się much, usuwając jajka z miejse, w ktorych się pokazały. Dokładne wskazówki stosowania tych 4-ch przepisów znajduja, sie do dyspozycji pubiezno
ści wazdym merostwie. sci w kazdym merostwie. prawe tepienia much. W czasie epidemii sa on bardzo niebezpieczne, przenoszą bowiem zarazk
choráb. Praca jeńców. Według informacji głowneo zarzadu sztabu generalnego (pisze Wieczernieje Wremia) w połowie maja r.b. pracowało przy róz-
nych robotach 99,692 jenców, a mianowicie: Ministẹrjum komunikacji zatrudniało 25,980 Ministerjum spraw wewnetrznych: 56,036
jncow w rolnictwie 14,276 jeńcow zatrudniały jiasta i ziemstwa 14,276 jencow zatrudnaly miasta

Ministerjum handlu i przemysłu 3,400 jeń ców.

To i owo

Irodawców Oddziatu Biatostootieyo Polskiego Towarzystwa Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny.

## (ciag dalszy)

Fijałkowski W. 7 r., Galas B. 1 r., Gierejko
hardt Z. 25 r., Gałocki S. 1 r., Gessner 0. 6 r., Gierasim 3 r., Gintowt M. 1 r. 50 k., Gliński A 6 r., Gliński Fr. 3 r., Gładysz A. 6 r., Gładysz E. 6 r., Gliński Wł. 3 r., Głowacka B. 3 r., Głowacki M. 1. r., Giniedziejko J. 6 r., Głuchowska J. 6 r., Goławski K. 8 r., Goławska Z 6 r., Gołebiowska A. 2 r., Gońko S. 1 r. Godyński B. 2 r., Gras K. 3 r., Grabowska L. 1 r., Grabowski J. 3 r., Grabowska Z. 2 r. Grosser Fr. 3 r., Grosser K. 50 k., Grygorczuk M. 1 r., Gryszko J. 3 r., Girzybaczewski A. 6 r., Gwozdzik W. 50 k , Garbarze białostoccy przez Bernackiego 25 r., Gołębiowski J. 1 r., Hajduk A. 1 r. 50 k., Halicki W. 50 k., Ks. Hałko St. 31 r., Hawrylukowa L. 3 r, Helbich S. 2 r., Hermanowska A. 6 r., Hermanowski Wincenty 20 r., Hermanowski Wojciech 6 r., Hiegeman E. 3 r., Hnijewska A. 3 r., Homan S. 6 r., Horodeńska K. 8 r., Hryniewicka K. 1 r., Huszezo J. 6 r., H. M. 7 r., Hermanowska A. 3 r., Henelt T. 1 r., Iwaszczuk J. 5 r., Ignatowicz F. 3 r., Iwanicka M. 2 r., Jaczynowski S. 5 r., Jakulis E. 1 r., Jaroszewicz J. 3 r., Jarecka J. 6 r., Jarmołkiewicz A. 1 r., Januszewicz A. 6 r., Januszko B. 50 k., Januszko J. 50 k., Januszkiewicz E. 50 k., Jasikiewicz B. 50 k., Ks. Jancewicz M. 6 r., Jaworowska K. 15 r., Jaworowski J. 6 r., Joksza J. 3 r., Jokiszowa M. 50 k., Jedrosz J. 1 r. 50 k., Juchniewicz E. 3 r., Juchniewicz J. 6 r., Jurczak A. 6 r., Jurkowska W. 50 k., Juszkiewiczowna B. 1 r., Juszkiewicz A. 1 r., Kaczan P. 3 r., Kaczyńska S. 2 r., Kalinowski M. 1 r., Kaliszewski S. 6 r., Kaliszewicz W. 50 k., Kamiński B. 2 r., Kitszel W. 3 r., Kitszel S. 3 r., Kitszel M. 6 r., K̉limowicz J. 7 r., Klimkiewiczowa J. 10 r., Kłosowska F. 7 r., Kłosowski B. 3 r., Dr. Kłumow E. 10 r., Dr. Kotowicz C. 11 r., Kotowicz K. 7 r., Kotowicz M. 10 r. Kołpak J. 1 r., Kołodziejski E. 50 k , Kościa W. 11 r., Kościa M. 7 r., Kościa A. 6 r., Kosiński K. 7 r., Kociołkowski Z. 8 r., Koryciński M. 6 r., Korycińska E. 6 r., Korecki W. 50 k., Kozłowsia A. 1 r., Kozłowski W. 25 r., Kozłowska K. 2 r., Kozłowska M. 1 r., K. 1 r. 30 k., Kondracka J. 1 r., Kobyliński H. 6., Korzeniewska M. 1 r., Kożań czuk J. 50 k., Knaup J. 3 r., Kraszewska P. 1 r., Kropiwnicka J. 6 r., Kremerowa A. 3 r., Kryńska A. 50 k ., Krzemińska B. 50 k ., Kuszewski J. 6 r ., Księzyk A. 2 r., Księzyk A. 21 r., Baronowa Kruzensztern 100 r., Krasnodębska H. 3 r., Krasowski L. 1 r., Krasicka M. 3 r., Kucharski A. 3 r., Ku charski J. 3 r., Kucharski S. 3 r., Kucharski W.

3 r., Kucharewicz J. 1 r., Kuczyński R. 8 r., Ku klińska A. 6 r., Kulikowski J. 1 r., Kulikowski 3 r., Kumiszczo J. 6 r., Kurcewicz M. 2 r., Kury łowicz M 6 r.,
(c. d. n.).

Komitet Białostocki P. T N. P. O. W. prosi pp członków, którzy składki członkowskie wpłacaji ratami miesięcznemi, o uiszczenie zaległych rat Sekcja pracy przy Komitecie Białostockim $\mathbf{P}$. $\mathbf{T}$ N. P. O. W. prosi pp. pracodawcow o zaofiarowa nie pracy pozostającym pod opieką $T$ wa miesz kańcom miejscowości, zajętych przez nieprzyja
ciela ciela

Oferty uprasza sie składać w lokalu Bankt Wileńskiego w Białymstoku od g. 10 do 4 -ej.

## ODPOWIEDZI REDAKCJI.

W. P. Gajewska w Brześciu Litewskim. Gazete wysyłamy W. P. Gajewska w Brzesciu Litewskim. Gazete wysylamg
regularnie. Numery 6 ( 81 ) i 7 (82) wysłalismy powtornie.
W. P. S. Jurjewiczowa w Korcu (gub. Wolyńskiej). Za pocztówke serdecznie dziẹkujemy. Listu nie otrzymaliśmy dotych-
czas. czas.
W. P. Karol Mordosewigz w miejscu. Za zyczenia serdecznie dziẹkujemy. Wzmiankẹ zamieszczamy.

## Cukiernia W. FJUALKOWSKIEGO

Poleca znane ze Telefon ${ }^{\text {No }}$ 301. pizyjmuje wszelkie zamówienia w zakres cukiernictwa wchodzące.
Przy cukierni mieścí się cala z 2 -ma bilardami.

## Do sprzedania para rasowych klaczy cugowych, kareta, faeton i scara-

banik na gumowych kotach.
Wiadomość u Zarządzającego maja.tkiem Nowosiolki.
W tejze miejscowosci sa do wynajecia letriska, urzadzone ze wszelkiemi wygodami. Odległosć od stacji Białystok-8 wiorst.

## fyparat fotograficzny

$13 \times 18$ jest do sprzedania. Wiadomość w Redakoji.
Maturzysta szkoyy realnej udzielal lekcijimatematyki $\begin{gathered}\text { k. Nawrocki, ui. Fabryczna, di }\end{gathered}$ K. Nawrecki, ui. Fabryezna, d. wt.

Sprzedam wyjattkowo piękne rogi jelenie.
Stołypińska 10. Sztachelski.

[^0]
[^0]:    Pierwszy w Białymstoku magazyn towarów gumowych, powozowych i rymarsko tapicerskich

    # Stanisława Homana 

    ## ul. Bazarna, naptzeciwko kościoła.

    Poleca znane ze swej trwałości obręcze gumowe do kó fabr. T-wa Rosyjsko-Amerykańskiej Manufaktury Gumowej pod firma, „Treugolnik". Gotowe uprzeże oraz wszelkie towary w zakres rymarstwa wchodzące.

