## tygodnik polityczno-spoleczno narodowy, poswiecony sprawom ludu podiaskiego.

## Warunkl przedplaty

Kwartalnie 3 zfote 50 gr . taczaic $z$ przes. poczi.
Kontọ czthowe P. K. O. N6 62.268

Reanacja i Administracja sktadaja wszustkim Szanownym Czytelnikom I Przyjaviolom naszego pisma ser-
deczne życzenia
SZCZESLIVEGO NOWEGO ROKU.

## Na przełomie roku.

> .Wiec nad skonem dzis roku
> lad sté perli mani a okn. $i$ kerwiq serca slad znaczy. ze te chwile juz gasmq. ca pojst mialy tak jasio, a tak poszty intuczej...
> Lecz precz dzisinj sinutek weselki, ufnosí a' serce techodzi.
> da się jeszacze zlo nuprawic.
> Nowy Rok sic rodzi!

Wszysthie jesro grodziny
niech oztoct cne czymy'
"zty orirobia czas.
Bo jest we cleku moc ogromna,
kitedy. 'w wyze mierzy.
razem a Bogiem cuita zariala,
jesti chce $t$ wierzy
Szezpsicie lśni niedaleko,
ni za girit ni rzeka.
ale we samych nast
Bližsze jeszcze, kiedy czfoaitek dragim go ulziela, tho tem keiphszem szcz̧sitiem wotedy Beg mas uzeresela. Pragniesz szcześcin w tym rakumiej to zavsze ma oku, zee matiza otrzec lzy blizuie; szczesicia dozna ten petni. kto codziennie zrypetni sluzblę Bogu. Ojczyznie.
X. J. D.

## DAMHE ZWYCZASE MOWOROCZHE

podlug Zygminta Glogera.
Narody starozytne rozpoczynaly noyy rok na wiosne. w marcu, chrzescijanie zacueli go liczyc od Bozego Narodzenia, a Kosciol postanowil sivięcić oktawe narodzin Chrystusa, to jest 1 stycznia, w którym nadano hus imie Jezus Ludy obchodza dzicń ten wiesulo i uroczyscie. Ostatni wieczor staregö roku, pólnoc i naradziny roku nowego maju w. sobie cos dzinnego uroczystego i tajemniczego. Jakim będzie ten rok
nowy? tajemmici jest 1 rigadki. A wiec, rzecz prosta, dla tych, co dozyli jest to pura zyczen, powinszowati 1 wrozb.

Dawni Polacy witali sis ha howy rok slowerne "Bos ciee styhaj", co oznadzalo polecaf opice Wsechmosiderso. Rulnicy obsypjwall sie owsenn na mah poradanej obfitosci zbuz:i, a ci, którzy obchodzili domy innych \& powinsaswaniem, nosili owies w rehawicy ina wsoysthie rogi stoll, sypali po szcespec, aby tat cale stoly natozone byly chlebem mat nowy rok. Dieńn ten powinatl zawsze zastac bochen chleb; nia sto le domonym w swe licy, jatu zoak bhtitosci daru boxego, kriry preze rok caly nie powinien schodac zojeso stuln, ale zawsze pr jstonęty ubrusern has posilamie groscia 1 ubneritgo.
 diju sie lemesotha $z$ mati potannej lub hreZame sutu whrasan日ej, zehy tak tally rak mastepuy bylo insto Majscam ui Nowy Rok op llamo dsawo uwocowe, opdsywano stomit, ithy obficie asty.

Byl dawney zwyozay powsedhny, ze proboszczoníe wh wharuuszi ndwiedzali po kolendzie whoso Nuwegr Roku wseyst-
kie strzechy swych paralijan, ozuajmiwszy popredinio $z$ amboryy, do ktorcj wsiprzybeda.

Kto mogi, jechat na kowy, aby z polowania wrózyd o szczęsciu myśliwskiem i po: wodzenu zamiarow w Nowym Roku. Wieczorh Sylwestrowego nie obchodzili Polacy, chyba modlitıa dziękcuynua za laskị w ciagn roku od Boga doznane $Z$ rana w dzień Nowego Roku zgromadzala sié czeladkaiz rodzina okolo gloky sédziwej, ojca a pana winszowali wszyscy, składali zyczenia, ścis kali sie wajemnie, nie obywato się bez pla czu. Wiessiacy, starszyzna, gromada pizychodzili z kura, rẹcunkiem, bochenkiem i'owacia, obsypywali jegomosci i jejmbse wszelkiem abozem, aby rok byl plénny a whfity

Do 'dnia Noworocznego odnosza sié mastepujace starodawne przystowia.

Nuwy Rok pogrodny zbior będzie dorudny.

Gidy na Nowy I Rok jasno © w gummach bedzae ciasno.

Gdy nowy Rok mglisty -- jeść będa zhoze glisty

Na Nowy Rok przybyln dpia na baramiskok.


Strond $1 / 1 / 150 \quad 21_{1,}, 1,75 \quad 21,1 / 438 ; 21$, Nekrologi 1 agioszenta wsirod lub przed tekstem $0,400 \%$ drotej. Oghoszenla Drobne po 10 groszy za wyraz.

## Echa bestjalskiego zamachu.

Wieśe o bohaterskim mapadzie zhionow politycznych na stawnego pisithat i dramatugat polshiego wywhala wstrasajace wrat zenil.

W dzen wigilyny po praytostaman rannych Lizet nawet micanajoms awacal sie do miezmajomych, ma wlicy, z wyrazanii oburzenia i potepicna spawcon: zorodni Podczas swiat w hazdym nithol donne fazwisko Nowaczynskiego bylu na ustach wszystkich, wsędae cur cbrodni i zaduma nad praysilosecia kiaju przyomiewnla swiatecz!a radosé i cisze.

Pod adresem Nowaczynskiego madeszlo kilkadziesiat telegrambin i listoiv 2 patego kraju. wyrazajacyeh ubokwamit: i whuretnie.

Najbardziej wzruszajacemi sa listy ed przeciwnikiw politycznych Nowaczyniskeco i rodzmie jego niewymowna radosic sptawily, zas Zarzad glówny Liv. I ud. Nasodowego wystosowal następujace pismo:
,Wstızasuięci do glẹbi niecnym bandyckim napadem na Szanownego Para Redaktora, szermierza idei marodowej, spieszymyl przeslac wyrazy slẹbohiego wspólczucia i zapewnienia, ze Zwiazek Ladow o-Narodowy nie ustanie w wake o przywrocenie praworzadnosel w kraju".

Sckretarjat Glowny Zw: L. N. pezesłat mastępuiace pismo:
. Przejęci do glębi zbrodniczymi gwaltem na osobic lak przez nas wsyystkich cempuego i knchanego Pana Redaktora, nie. ugiętego szermierza prawa, prawdy i honoru nafodoweyo, wyrazany glęhokie wspórczycie uraz prechonamie, ze ta ohydna napask na Szanowneso Pana wstrzaśnie géboko sumisniem narodowo czujarego spoteczeństw:1".

Jednym slowem, dokomana abrodnia wywotata niebywale dotą i wstrzasajace wrazenie. Oby istotnie byla ostatria z tych których tak wiele: popelniono w ciagu lostatniego roku, ktore oburzaja i smagaja godnose Harodowa spoleczensf(wa. Sądzimy, te wejrze w te sprawe najwyzej postawieni ludzie |v Polsce, a więc Pan Prezydent Rzeczypospolitej i Pan Premjer Marszarek Pilsudski.

Wicrzymy, te nie pozwola oni, aby tw Polsce wytwarzaly się stosunki meksykańskie, zeby jakies tajemnicze bandy, na wzór bolszewickich czerezwyezajek grasowaty i popelmaly mordy polityczne, boc to nie przynosi obecnemu rzadowi slawy. ze tajemne bandy moga grasowac swobodnic tut pod ich: ręka, w sercu. Polski. stolicy Warszavie

## Założenie nowych ksiag Iudnosti w Janowie Podl.

Magistrat masta. Janowa Podlaskiego pow. Konstantyndwskiego z powodu zakıadania ksjag ludnosci statej wzywa wszystkich miestanácow st dyechi m. Jqriowa Podlaṣkiego, zaniieszkalych poza obrębem mia-
sta, by w terminie. traymiesjecznum od dania ogloszenin niniejszego zloayli y Magistracie dokumenty metrykalne 1 dowo e stwierdzajace lch przynaleznose do miasta.

## Poczta przed wyborami.

Wobec rozpoczecia czymiosci wyborczych do ciar ustawodawczych Ministerstwo poczt : telegratów wydalo podwhadnym sobie urzedom rozporzadzenie: dotyctace fumkcjortowania poczty. Wyjatkı z niegp brzmiah jak nastepuje:
. IV oke essie wyborow do Sejmui Scnatur ruck pocztowy, telefoniczay telegra ficzny niewatpliwie sie wzinoze. Poniewaz sprawa funkcjoriowania nalezytegq poczty. telegrafu itelefonu jest da tecluiczego prac-
prowadzenia wyborơw nadzwyczaj wažna, precto poleca się dolozyy : wszelkich starain azeby w okresic wyborow korsspondencja pocztowotelegraticzna byta jaknijilepiej doreczona. a posaczenie telefoniczne w najkkótszyṃ czasie uskuteczniaṇ, Szczegóna uwage nalezy zwracac ma korospodencje nadawana przęz organa wyborcze i do nich adresowana. Telegramy organow wyborczych i ich roznowy telefoniczne winni bye uwazane jak sluzbowea

# Jak Adam Mickiewicz był w 1898 roku na wigilfi u proboszcza w Radzyniu. 

W roku 1898 wadze rosyjskie na Pudlasiu, na pózziejszej Chelmszczyżıue, zaniepokoidy sie mocno, ze zaduzo tam mowiono o Adamie Mickiewiczu z powodu manguracji pomnika wielkiego poety w Wersawie.

Wyszedः więc surowy tozkiz do wladz micjscowych, oraz policji, aby pilnie strzezopo, czy niema jakich maniestacji na caesé bubtowniczego pocty Adama Mickiewicza, a w razie gdyby takowe byly, zawiadamia no o tem wyzsze whadze i zapobirghmo im, ucickajac sie w potrzebie do aresztowamia uczestnikow. Rozkaz podobny otrymas i straznik rosyjski w Cicmmernikarb, miejsco wosci polozonej w dawnej guberfigr labelakiej. na granicy dawnej guhemji siedfeckiej-

Proboszczem w Ciemiernikach byt ks Adim Decyusz, kaplan swiatly i zacny a przytem badzo goscimny. Na mienmy proboszeza w dziefl Adami i Ewy, wowrzas dn. 24 gruidna, w sama wigilje Boztogo Na rodrenta jezzdzalo sie monstwo osób / ukio licy. Strazuik w Ciomiernstactr wiedzad os tem dobrze, to tez polacoywszy uroczystose imienin proboszcza w damen Adama i Ewy B odebranym rozkarem, dosedll do mmostin. te ow buntownacy pueta Adam Mickiewioz
ma zapewne zjawid sieq ta imieniny do proboszcza i te nalezy go tum aresztować. Od samego rana canjoy straznik spacerowal dookota probostwa, zagladajac we wszystkie katy. Gosci raeczywiscie zjechato sie duzo szczegolnie if porze obisdowej, ale cozz kiedy strałtuk znai ich wszystkich z imienia i z. mazwiska. i mie mog iw fadnym z mich dopatrzed się niebezpiecziego poety. Adamis'Mickiewicza ani slodu Mimo to straznik nie tracil otuchy i pilnie streegl probostwo cate popoludnie. Ku witiczorowi rozjechali sie wszyscy strapnik zabieral sié do odwrotu, gdy nagle uslyszal, ze proboszez wychodzi ma ganek i hate zaktadac konie. Nie: wiele myslac, masz staznik siada na konia 1 jedzer za proboszecem do Radzypia, adzie ks. Decyusz mat zwyczaj jeidzic do tamtejszego probnszcza, swego szkohego kole. (4, co rok na wigilje.

Radzyn malezal juz do inmej gubernji; straznik wiec musial sie ugramiciye do bier. uef roh podghatania i podshuchiwania preza caty wieczor. Resultatem tego byt raport sformulowany "I ten sposob:... Bunlowszazy ka* Adama Michirwicza o Ciemiemikach nie byto. zmat sae zląk, ze zalladto strze-
zono plebaniji, ale zato byt na wilficulorda boszcza wi Radzyniu. ¿Pojechal tam i po boszcz z Ciémiernik i obaj Hsieza woz z Adamem Mickielviczem jedi pil, a potem spiewali jakjes plesni zapewne buntown cze*. W jaki sposób whadza pizeprowadtia sledztqo na, mody tego raportu nie wido. mo, pewna jednak jest rzecza, ze K . De cyusz' musial sie tomaczye pized whademi powiatowemi , hawet zaplacie kare, za the dozwolony i nielegalny przejazd $z$ |jedne gubernji do drugiej, gdyz byly to czasy cięzie da duchowienstwa Katolicklego há Chelmszdzyżnie.

Raport zas straznika pozostal kut wiécznej panieci w archiyach Iokahych dpo usunięciu wladz rosyjskich widziato go spo. ro osob a miedzy innenti ks.'? ratat L Ro manowski, dziekun w Bialej Pod Ktoíy zult oby księzy, zamieszanych w tej sprat wie i lashawie nam ta histotje opowiedzidt
A. $R$.

## KRONIKA PODLASKA.

## KALENDARZYK.



- Rozporzadzenie Maglstratu. Whasciciele administratorzy nieruchomosci m. Siedléc. winni oswietlic bramy domów od stron zewnẹtraych latamami $z$ numeramijdomow i nazwy ulic

Latarnie te winny bye umieszczane z lewej strony bram i swiecie sie od zmierachu do switu. Wzor latarí i koştoryśsy znajduja się do obejzzenia ow Magistracie. (Wydz. gospod.)

Termin wyzej wskazanych latarn jobo! Wiazuje of dnia ogloszenia do dniạ 15. styczuia 1928 r

W'imuj nie zastosowania się do niniejszego po wskazanym terminie będa pocià gani do odpowiedzalnosci

Holubla. 2 inicjatywy Strazy Ognio wej powstaly tu kursy dok\$ztalcajace dia doroslych. Uczestnicy kursów wybrali sobie

# Kartki z przeszłości Białej. 

(Ciag Jalszy).

Droga darow prawdopodobnie równiez dosta 1y siẹ tutaj ksiazkiz nazwiskami whascicieli; Jakóba flimielnickiego, komendarza prużariskiego, (ksiazzka ta byta wr. 1636 darowana, komu nie zaznaczono, przez jezuitę z kolegum breeskiego, Stant slawa Kruszewskiego); Karmla Weissa, doktora filozofji, prufesora returyki i jezyka niemieckiego w koloni, akademickiej w Biatej!); Antuniego Wofciecha، Olszewskiego, dziekana lanowskiego, prepozyta w Rusoszy; Anifrzeja Załuskiego, biskupa kijowskiegu; Jana Cloynnwskiego, ktory praynaleznosč ksiązkı zaznaczy znanym wierszem: .Hic liber est meus, Testis est Deus. Joannes natus, Choynacki "§catus".

W pierwszei palowie XVIII wieku ksiąznica więce; otrzymywala darow, rzadziej więc spotyka sieg ksiaiki kupowane; w drugiej polowic rzecz sie przedsta wia odwrotnie: : dary przybywaja rzadko i drobne, najwyzei pare ksiazek obegnuigce, zato nazwiska przełozonych kupulacych ksiązki czę̧siej

1) Napisy .Ex Bibl Caroli Veis Philos. Doctorls in Colonia Academica Albaa Ducalis Rhetorices ac Linquae Germanicae Prolessoris.
sie spotyka. Prowincialowie, Joachim wr r-1763i Ludwik Polinski r. 1787-nabywaja, po parę ksiązek dla bibljoteki. Bezpośredai zwierzchnicy, gsyardjani, róvniez okazuja dbalośc, jak swiadcza czesto spotykane napisy: "comparatus pro biblioteheca Albae. Ducalis: hez dat, ale z tego czasu lub tlata: mi 1763, 1765, 1772 i t. d. Nazwiska gwardjanów w napisach na ksiazzkach spotyka się nasteppujace: Stefan Niezabitowski nabyl dla bibljoteki w r. 1788 kilka dziet Benedykt Michalski kilka dziel, Kizysztof Czarnéckl, w latach 1797-1814 nabył okolo dwudziestu dziel, posród nich niektóre dostaly siẹ bibljotece dopiero po jego śmierci, kilka pochodzilo od ks. Jana Lisieckiego, kilka - z bibljotekilks. Franciszka Synakiewicza

W XIX stuleciu" rozwój blbljoteki trwa nie przerwanie jak i zakon zachowuje dziẹki scislej; obserwie'swoja zywotnosic. Nie brak oflarodawców, jak np. Konstancja Ciecierska, stolnikowa drohtcka, która roku 1804 kilka dziel bibljotece reformackie zlozyła w darze, między niemi wspaniale wydanié dziel sw. Tomasza $z$ Akwinu ${ }^{2}$ ), -Teodor Wizosek. reformat sekularyzowany, legue kilka dziek teologji moralnej, które w.r. 1814 zostaly wlaczone do bibljoteki, - Bernard Domosławski, dominikanin, w roky 1817 darowuje jedno dzlelo.

Glównie jednak przelozeni swem staraniemi

[^0]zatzad, sktadający się z 5 osŏby któty zaj* muje sié wyszukanien lokalu, oswiethenjem jest organem pośredriczacyrm miedzy, kursam i ptowadzacem kursy, micjscowem thaticzy cielstwem, Ogolem zapistilo sie blisko 5010 sob, w tem• 9 z Krynk: Wiek ich ivatha sié od 16 -tu do 56 -ciu. lat. Nauka jest bezpratra: Oto Nzodr dla iunych.

## z SOKOKOWA.

Pamtatkowa tablica w Sokolowie. Statanien dyt. Gimnazjum ks. ks, Salezjanow W Sokotowie i przy pothdey mlodziezy, wh najblizszym, czaşie (na cmentarzi Sokpłowskin: ma byc wmurowana tablical na globach uczniów tigoz gimuazjum, potegiycu w roku 1920 w obronie Ojczyzny

## Z BIAKEJ.

Nowe organy w kosciele pobazyliainskimy Kościól pobazyljanski do lej pory bie mat organów, poshugivano sie tylko fishirmonje uzyczona przez ks. pratata Ramanowskiegd. Obecnic zawdzięczajac staraniom ks. pratatil oraz ofiarom zlozonym prezez patafjan organy do kosciola zostily sprowadzonc. Niin je ustyszymy to uplynie paree tygadm, bo traeba je zozyc a ustawic ma chorze.

Organy te kosztuja 24 tysiagce ziotych. Othz parafjanic dali tylko 12 tysięcy z.t. pozostato do zaplacenia jeszzze 12 tysięcy 2t., miany jednakze nadzieje ze paraffa bẹdzie sie starała w krothinn czasie organy splacid by miec je wasne w kosciele.

Pozegnanie Starosty Bialsklego p. Rudnickiego. W dutu 22 grdathia w sili resursy Ohywatelskiej odbylo sie pozegnanie uptepujacego Stamsty "Bualskiego p. Rudiickiego. Z zalem zegnali zebrimi p. Rudnickiego, podnoszac w praemowernach swolch zaslugi jegd pierwszy przeminwial Mocenas $p$. Mozdzlinski, wytuszczyt te to pracy whozyt p. Rudricki by zorgamzowac Kase Oszczednosti, htora wiele dobrego robita dia ludzij ktorzy zawdzięczaja jej ishminnu. pobudzili do zycia warstaty swe pracy, nhastepnie opuszczony zanck sielzibe Kadz. willdw te pantiathe 1 dume Brakej, staramem swoim doprowadzit do puzzwotego wyglada ifiwlele innych raczy nezynit dla powiatu i cokolwiek bądz robił (1) tyltio dla rder. Następilie przemaniaha p. Mozdzmisha "" imeniu organizacji spolceznyols i. Sa K. podkreslajac ie kazda organizacja cavize zualatha opiekuna i doradre w. p. Rudtickim i zawdzęczając Staroscie uzadzone byty kolonje letnic dia dzieci Slaskich.

Pobcz wyzej wymienionych przemawial p. Pyszynsk jako przed stawiciel kupiectua
polskiego, podkresiajac stosmek Starosty do kupiectiva polskiego, ktory widkiar roz woj i doprobytw kraju zawsze chętnie spieszy mu z pomoca za co mu serdećznie prelegent dziękowal, p. Kotowicz lstary mieszo canin Blalski, Mowh goraco, i z takinwalk zegnal p. Rudnickiego, ze lay perlity! siẹ w jego oczach, zegnat on w imienim podlasidk meszczan, i prosił by p. Rudnichi clod odehodzi to niech pamieta o Podlasia, a my wszyscy przekonani jestesmy ze jeszcre wróci do mas.

Rowniez goraco mówil|p. Wulewski stary podlasiak, p. Walewski jako dobry patrjota i wiele pracujacy dla dobra podlasia dobrze zrozamial hoge Biada trici w p. Rudntickill.

Nastepnie przemawia\} przedstawiciel przenyslı p. dyr. Czorwinski, Rozchodzac sié wszyscy wyucsti prackomanie. ze jednak wroci $p$ Kodncki do Bialej i stanowisko stamosty upuszczi sasowo.

Dwa zabỏjstwa. W dniz $27 / \mathrm{All}$ w Piszezacu w kawhmi Arona Rozenfelda wy buchla bojka miedzy zydem Nuchim Frydmanem a chrzescaninen Emibanem Charasmmbiem. W trakcie bojki zyd rant smice tehne notem chazescjamma w pawe place 1 giowe. Comzescjanie zyda schwytali it ucaym:li Had mim samosadd wskutek czego Fryd man pomosi smere. Obal trupy zaberpleczono do czasu prabyclat kumisju sąduwolekanskiej.

Wypidth ten ne jest pieraszy w Polsce. chatgle dije sie styszec ob bogkath i samosadach to mad chmascjanami proez zydow to zmw chrviscjan nad ydami. Fakiy te dowoday ze antogonizn wasta $z$ dna
"Ia dzień i zywioł ten obcy w naşzym kraju kordpcyjnie dziala We wszystkich dziedzinach zycia. Dawniej chlop z zydem Wizgo + dzie ayk, a dzis chlop fozumie ze, zyd da Polski jest szkodivyni i pray katdej sposobrości reaguje jak jego prosta dusza i hatura nid kaze. Te objavis samosądón wyplywaja tylko \& nienawisci kd tej nacji rozpanoszonej w haszym kraju.

Kradzlez. W nocy z dn. 26. na $<7 / \mathrm{XII}$ 20staly shradzione 2, Magistratu 1 : 1 ebrny zegatek damski i, 4 kg cukru. Rzeczy te pachodzily 2 sekwestru od duznika za niezaphacony podatek Magistracki. Niewykrycsprawcy dostali sie do Magistratu przy pomocy dobranych klucay.

Choink dla wiéźniów. Tak jak w latach nbieglychi tak iw tym rokuz inicjatywy prok. Tuza i p. Remiszewskiej zostala, urdadzona choinka dla więżliów, W wigilję a godz: 3-ej zebrali się w więzieniu pp: prok. Tuz podprok Jasiński, sędzia Mipduszewski p. Reniszewski komendant p. Remiszewska ks, prill. Romanowski i imi. Ks. prab. Romanowski w serdecznych slowach przemówil do więżniow, wśród |których dato ste zinuwazyc mbodych silnycli ludzi. Nastẹp; nie przemanial p. Tuz. Po przemowieniach p. prok. Tuz w imiemum więżniow przełathal się $z \mathrm{ks}$. pratatem Romantowskim oplatkiem, a wfezziowie zyczyli sobie by więcej juz. w zycur do murow tych nie wracali. Potem zosturo zapalone drzewho i røzdano więżnion wieczerze wigilima. Nalezy tu zaznaczyć, ze Więzienie znajduje się pod dobrym kierownictwent Naczelnika wiezienta p. Trajanowskitedo, ktory dba o czystosé wiéziniów i wieqzenia.

## Budowa szkół w Siedicach i powiecie.

Pomimo atcj propagsandowicj i nact sku na urzedy gmame, ludnose coraz, czesciej odnawia fumanch, in spowodowance jest pradewsegathien! fahlycame than hoseat dotad dostamezonych podwod watz zaistnia femi wherme wanmami atmosteryczmemi Następstwem twor fest zwetazemic stę kisaz fow tramsportu matergabon mak komicezonse damorn spectabistow ha mompace buduw
/i. wzgicdu ma zahonczeme poszaze gilitich damow rmbt wamocmono koptrolę. Ogolme ruecz hurace w catokstatcie orgamzacji rubot magderkliwie! ugawnta see trudnose prowadernat akeji of 67 pinnktach w prwiecte man, stad te? usprawied liveneme drobaych stosumhown medohładno-

Sct. Nagle mastanie mrozow zmalazo tynki nangol przeschnięte, sthad tez o powazmejse mastẹpstwa niema obaw; robotom ciesulsk in i stolushm mrozy me preeszkadzafa

## Stan robot

Krzesk - Podciagnięto mury pod dach i zatonserwowamo ma zime . na mejscu dachowka i $1 / 3$ materjahu drzewnego.

Seroczyn Wazanie dachowe ukończone, obecnie w toku roboty blacharskie i dekarsikie. Wykonczenie przewiduje sie na 15 grudna b. r.

Ruda Cathowicie pokiyta dachen
dalsyych robrot wewnatrz nie rozpoczeto.
Zelkow Catkowicie pokryta dachem
bibljoteke zaopatruja, jak swiadcza napisy i daty idace az do r. 1851.

Z innych klasztorow w rożnych czasach dostato się tutaן kilka ksiązek z Torunia i kilka z Pułtuska po zamknięciu klasztoru przeznaczone do Blalej, między inienii jedno ofiarowane kiedys przez Zielinskiego, prepozyta iw Obrytem, do bibljoteki kolegium lezuitow warszawskich').

Po kasacle klasztoru i po usuniecciu dawnych gospodarzy, pomimozlecenia zrobienia spisu i opieki nad nią miesscowemu proboszczowí), bibljoteka znalazla się w wielkiem opuszczeniu. Dziekan blalski 1869 roku delegowany, aby ksiąki wyprawit do Lublina, tak ja i warunki, w jakich się znajdowała, przedstawit , bibljoteka jest w takim stanie, ze ja nie w seminarjum, lecz nawet w najlichszym kącie mieścié nie warto; jest to bowiem zbior nie ksiazek, ale szpargalow orudnych, pognitych, podartych, zadnej wartosci naukowel nie majacych. Do miesiaca czefwea.r. b., w ktorjom slę udato pokrye dach $\mathrm{w}_{\text {, wiecssej polowie odarty } z \text { dactowek deszez }}$ przez dwa, a moze i. więcej lat zalewal to miejsce

[^1]ktoremu pulap zadnej ochrony nie dawal; trzy okna ze szczẹtem wybite bez ram izadnych zasuw przepuszczaly ptactwo rozmaite, które, gniezdzác sié dniem t noca, kupy gnoju pozostawiato na ksiazzkach i pulkach bibljoteki; oczyszczajac to miejsce z nieporządku takowego, moglem sies przekonać o wartosci skarbow ukrytych i dlatego mogej byc przekonanym, ze ani profesor, ani tembardziej molodziez seminaryiska korzystac z nich nie będzie, chyba.zeby tylko prózne kąty zapelnialy" ${ }^{6}$ ).

Pomimo tak ujemnej opinii, polecona bibljoteke w mys! rozporządzenia władz swieckich prze. wiezc do Lublina.

Sąd a bibljotece na podstawie ksiązek, które dotychczas się przechowały, musi wypasć inny. Byly i sa tutaj dziela cenne, niektóre przechowaly sie wprost swietnie. Tresć przewaznie koscielna choc nie brak 1 swieckıej. Wstresty jednakze ze strony ptactiya zniechęcity bardzo dziekana, bo spisu nie zrobil, odsyłajac ksiazki na trzeoh furmankach zładowane?). Wszystkie ksiąziki znaczono odreczanle: "Pro Contu. etc." Lub ${ }_{n}$ Pro Bibliotheca etc.* Comparatus pro bibliotheca Contus. Biatensis PP. Reformatorum" lub itez z pewnemi ordmianami.

oraz tizy sale wykoriczone iw uzytku (100 dzieci).

Biatki-Catkowicie pokryta dachem
oraz dwie sale whkanczone itw uzytku (113 dzieci).

Suchozebry - Cakkowicie pokryta dachem - 4 sale if katicelarja tha ukoriczeniu, w duin 1 gruduia zostuma oddane do uzytku (309 dzieci).

Czuryly -Tray sale i mieszkanie nauczyciela ukonczone iw uzytku ( 182 dzieci).

Mokobody ... Trzy sale i pancelarja na ukonczeniu-: w dniu 12 grudnia zostaly oddane do uzytku ( 337 dzieci).

Razem 5 szkol pokryte dachetn 5 szkol wewintrz gzessciowo ukoniczone, 11 szkola podclagnięto miry jod dach, i szkola zakonserwowam.

Prace prowadzono ogotem w 8 -miu sakolach i w tyluz punktach w powiecie.

## Finanse budowy szkól.

Dochody do dria 1 grudnia y. b Poz. dingotermint. z kuratorjum 30.000 zk . Poz. krotkotermin. z B-ku Komur. 70.000 zl . Subsydjum 2 Kuratorjum . . . 20.000 zt. Podatek inwe ctycyiuy 20.100 zk
82.000 zt . Od rejonós, gmin i dozorów Za sprzedana ceglé i zwroty 22.000 zl. 12.600 zk.

## Razem <br> 186.500 zk.

Rozchody do dila 1 grudnia b. r.
Robocizna murar:, dekar., zdunska 33.549 zf . ciesielska i stolarska - 25297 zl . slusarska, szklar, roznna 4.053 zl. ogolna w Mokobodach 1.262 zt .
Materjat dizewny
45.900 zl.

Cegly i dachówka
Blacha i robocizna blacharska. 13.193 zl.

Materjal zelazny
8.531 zl.

Kafle i cegta ogniotrwala 11.237 zl

Materjaly rotae
Transporty
9.202 z

Kicrownicho 5.5067
6.100 zl
6.527 Whasny dozor technicany - 2.627 z . Wydathi personal. i organizaczyju. 3.505 zl . Komitetom budowy $59+\mathrm{z}$.

## Razem 172.091z1 <br> Dodatkowe uydatki.

Dokoniczenie szholy rolniczej 5.881 zl . Napawy w Wodynsach i Gostchorzy bio zi. Zaleglosa architeht. Pawlitowstrego 2.100 al Razem 8.651 z.
Pozatem "ydaho dotad weksli materfatowyhir ina grudzien styceeri now sume 16.000 2 $2 . ;$ pozatem ostitecrase wydath przewiduja sie na sume whofo 30.400 zt.; wobec czegu catose wydathow tegoro znyed iv daiale hudowy sakel wyinesse ogotem 226.742 . 21 .

Przewidujac dochody ostateczne nit 186.600 zt. oraz przewidzane 13 ifon at., ogólay dochód wyniesic 200.000 z.

Rozchody do duial 1 gudnia $180.7+2 \% 1$. dalsze rezchody 46.000 z ogálem wydathi 15 sumie 226.742 zk .

Roznica $26.7+2$ zf. zostanie pokryta bądz z pozostalych sum drogowych, bądz tez zostanie umieszczona w dodatkowym budzecie.

Splate 70000 21. krotkoterminowej pozyczhi przewduje w mastepujacy sposob:

Spizedaz wlasnego domu czynszowego proy ul. Flurjanskiej (gimmazjum Prusa) da w gotonce w biezacym roku budzetowym okolo 25,000 zh., czem splaci się czẹsí potyczki; reszta prolongowama na nowy rok budzetow' zostanic splaconą bądz resizta zaplaty za dom czymzorvy, badz tez przewidywima subwencja kuratorjum Lubeiskiego na budnwe szkot w pierwszym. kwartate nowego rokill budzelowego.

Niezaleznie od powyższej tranzakeji w grudnin wszczęte energiczne starania o skresflenie Sejmikowi 230.000 z\}. z panstwowej pozyczki na szkoty z. 1925 roku. Ku temu celowi pomocna będzie zamowion't wielka propagandowa fotografja wszystkich szkó\} w powiecie.

## Dzial gospodarczy.

## Kredyty slewne i pomoc Kredytowa dia drobnych rolnik $6 w$,

Kredyt Panstwowego Banku Roluego w kwocie zi, 3 miljony na zakup szlachetnego ziarna siewnego udzielany jest na dogodnyeh warunkach. A mianowicie w drodze dyskonta weksl, wystawionych przez odbiorcow rasion z zyretll podawezem hodowców do wysokosci pelncj ceny sprzedaznej ziama. Termin platnosici weksli ustalono 11321 marca 1928 r., a dia okolic, dotkniętych klęska do pazdzienika 1928 r. pizy oprocentowaniz 10 proc. w stosunku rocziym.

Poza tem Rzad przezzaczyl na pomoc kredytowa dla drobiych rolnikow ov Matopolsce Wschodnej sume 2 milj zotych. Pomoc ta bedzie udzielona na 5 procent w. stosuntul rocanym, wylącznie za possednictwem powiatuwych kas oszazędıosci.

## 0 zwiekszenle zasiewu pszenicy w Polsce.

Ministerstwo rolnictwa zamienza wszczać niebawem akcle w kiecunku zwiẹkszenla zasrewoll pszenicy, ktorej produticja jest jak wiadomo - dla Polski miewystarczajaca.

Do nasyceuia polizeb konsumcji krajowej brak jest Polsce okuto 2.000 wagonow, sprowadzanych dotychezas z zagrancy. Ateby otfaymac majepsze odmany, pszenscy ozimej i jarej mzystosowanej do rỏznych warunkow klimalyczaych w Polsce, minister stwo rolmotwa preeprowadza obecnie na wietsza skale bidama w sworh zathladach doswadezalnych i stacjach hodowlanych.

## Od Redakcji.

Nastapit honici roku, a w ewiazku z tem powstaje kontectosc uregulowama prenmmerity. Zwt.camy sié wiec do wszy stkich maszych prenumeratorow, azeby zecheceli uregulowas zalegle oplaty, jak row. merz powndomic Redakcje, czy zyeza sobie madal oframywac nasz tygodnik. Poniewar. ${ }^{2}$ Podlasiak * swoje istrienie opiefa tylko na poparciu Czytelnikow, więc mus dostoso Wywac rozminy nakfadu do ilosic premume ratorow. Dhatequ tez sadzimy, ze Szanowni Ceytelnicy or zrozumuenu tak waznego dia nds momentu, zechea prajade ten apel do softa i jednoczesine z oplaceniem prenumetaty, powladomia nas, czy zechca od Nowego Roku . Podlasiaka* otrzymywac.

Pozatem zwracamy sie 'do maszych Ceytelnikow, szczegolnie zamiejscowych, aby zechcieli faskawie nadsylac nam korespondeucje. "Podlasiak* chce byd odzwierciadlemem calego zycia "Podlasia*, a w tent musa nam dopomoc sam Czytelmicy. Pizeto apelujemy do wszystkich tych, ktorzy maja jakickolwiek bodaj zainteresowanie dla zy cia publicznego, aby zasilali hamy .Podlasiaki* swemi korespondencjami.

Redakcja.

## WYBORCY!

Pamiętajcie, ze kto niechce aby jego ghos pray wyborach do Sejmu i Senatu príepadl wskutek nieumieszacenia danej osoby w spisie wyborcaw uprawnionych do glosu, ten musi sprawdzic osobiscie, nie zwlekajac czy on i jego rodzina, oraz znajomi sa zapisani.

W tym celu nalezy siẹ zgłosić do swojej Obwodowej Komisji Wyborczej i przejrzec liste zapisanych. W razie trakow fub przekrecema imienia, nazwiska, wieku, adresu i. t. d. naleťy zaządac ustnie usunięcia blędow; nalety miec pray sobie w'tym celn
dowód osobisty whasny i tych osób olikto ie chodzi. W razie zauwazenia, liz bsakuie
 powradomic.

W razle zauwazeria iz zapizane $\$$ ato soby niemajace prawa glosu, bădz tez nie mieszkajace pod podanym, adresent, nalezy, zaprotestowac! W szystille poprawkili ppotes ty urzędujacy czlonek Komisji w lokalu wits nien zaraz zapisac; protestujacy wirjen sié podpisać, za niepismiennych podpisac noze swiadek. Protokul mozna napisac róniez simemp.

Spis wyborcow oddzielnie, do Sejmil i oddrielnie do Senatu będzie wyłozony w. Komisjach Obwodowych od 2 :stycznib na przeciag 2 tygodní, to jest do dnia 15 sty. cznia 1928 r. waczule, nie halez̀y. Jednak czekać do ostatniej chwilf, lecz sprawdzió spis natychimiast.

Podzin miasta Fialej i gmin powiatu na obiwody oraz adresy whasciwych Konisiji sa podane w urzedowych og\}oszeniach, rozlepionych - po mlastach i wsiach (rowniez IV naszej Redakcji). W razie braku dowoder osobistego wystarczy wyciag z ksiag ludriasci od doniu lub kancelarji gminnej.

Prawo grosu przy wyborach do Sejmu maja.i w spisach wimi bye zamieszczenit

Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej bez róznicy pici, którzy do dnia 4 giudria 1927 roku skonczyli lat 21 i prawa ghosu pozbawieni nie sa.

Wybotca do Sejma glosuje i wimien byc zapisaly w Kumisji tego obwodu, w ktorym mieszka lub mieszkal/ w dniu 3 grudnia 1927 roku.
${ }^{\text {P Prawo glosu przy wyborach do. Sena- }}$ t! maja:

Wszyscy si, któzy maja prawo głosowac pray wyborach do Sejmu, a ponadto do dnia $f$ grudnia 1927 roku ukariczyli lat 30 i mieszkaja w okregu (w ivojewodztivie warszawskim) przynajnimej od dha $3^{2}$ grudrha 1926 roku (rok przed agloszeniem wy borow). To ostatnic nie dotyczy: 1) kolonistow siwiezo osiadlych, 2) robotrików, którzy sie przesiedlili w poszukiwanitu pracy, 3) urzędnikow panstw, stużbowo przeniesionycts.

Jeszcze raz radzimy zaraz sprawdzić spis wyborcow. Szezegótowych wyjastien udzieli Redakcja „Podasiaka"

Minister Spraw Wewnetsznych zgodpie $z$ przepisami art. $? 1$ ustawy o ofdynacji wy borczej do Se mu z dria 28 VII 1922 roku (Dz. Ust. Noit6/1942 r. poz. 590) mianowal postanowieniem z dnia 15 grudnia 1927 ir nastepuacych Komisarzy Wyborezch na terenie Województwa Lubelskiego:

1) przy Okregowej Komisji Wyborczei № 3: w Siedleach p. Zdzistawa Mackowskiego, Staroste Siedleckiego;
2) przy Okregowej Komisji Wyborczej № 24 w Lukowie p. Wiricentego Makowsklego, Kierownika Starostwa Eukowskiego;
3) przy Ohregowej Komisji Wyborczej № 25 w Bialej Podlaskiel p. Ignacego Bobka, Starosié Bialskiego.

## Oxerewar Romisja Myborta Okega 3 -.co W Siedtacth:

Pizewodniczacy - Karol Wierzejewski sędzia Sądu Okregoyvego iv Siedlcach.

Zastẹpca przewodniczacego - Pius kuczaj, sędzia Sądu Okregowego w Siedlcach. Członkowle:

1) Szacsznajder, dyrektor Oddzialu Sied leckiego Banku Polskiego, mianowany przez Wojewode Lubeiskiego.
2) Bronisław Kieszkowski, buchalter,
3) Stanisiaw Zdanowski, sekretarz inspektora szkolnego w Siedicach, - wybrani pizez Rade Miejska m. Siedlec.
4) Stanisław Okninski, rolnik,
5) Tomasz Gontarz solnik przez Sejmiks Powiatowy.

Zasteppy

1) Jan Noivak, inspektor szkoliny wu Siedicacli, nianowany prèez Wojewode Lupelskiego,
2) Adam, Wyrzykowski, urzednik,
3) Jozef Zysk, izemies!hik, - wybtahi, plzez Rade Miejska mi Siediec.
4) Józef Ciekpt, rolnik.
5) Józef Radzikowski, rolnik, -'wyb. Hani przez Sejinik Powiatowy,

## Ohegna Komisja Hyboria Okrgo 24-go W lonowie.

Przewodniczacy - Michill Lewoncewैicz, sedzia pokoju.

Zastepca przewodniczącego ... Adam Mrẹbicki, sędzia pokoju.

Cztonkowie:

1) Cezary Nowacki, urzędnlk Starostwa kukowsk.ego, mianowany przez Wojewode Lubelskiego.
2) Józef Cetnąrski, kierownik szkoly pows oechnej,
3) Jojna Naj, buchalter wybrani praez Rade Miejskit m. Lukowa.
4) Jan Kullik, roltuik,
5) Adain Kolodziej, nauczyciel shakoly powszechnej $-\rightarrow$ mianowani !przez isfomk Powiatowy.

## Zastepcy:

i) Antoini Borkowski, sekretarz: (Vydziatu Yowitowego w łukowie, manowany przez Wolewode Libelkkiego.
2) Teodozjusz Nowinski, whasciciel apteki i nieruchomosci w Lukowie.
3) Szloma Kaijt, kupiec wybrani przez Rade Micjskit in. Inkowa.
4) Karol Warowny, rolnik,
5) Stanisław Wereszczyniski, roluik wybrani prezz Sejmik Powiatowy.

## Komunikaty.

Otivarcle fabryki fortepianów 1 pianin. Zniana przed wojn fabryka fortepianowi
 ktora 2 poyodu wszechswiatowej wojny zmuszona byla pracmac swa datadmosé, obecme po stmotownem preerbhenim z zanpatranus sie $w$ ноwoczesum urzadzenia tech-
nicznej $z$ pöczatkiem toku biezącego ponqw hie rozpoczyna swa przerwatha prace.

Nulezy hadmiente, ze fabryka do wony wyproduk wała okolo 40.000 instrumeni tow, ktore zyskaly sobie wsechisivitowa slawe, zdobywijac wicle nagród ra wysta: Wachi nifiedzynatodowycti.

Nid chacac rozpisywac sie zbyt szeroko dodajemy, ze fabryki Mpleckegd zamierza produkqwac okolo 800 pianin rocznie zy. czye , blezy, by produkcja da rok toçanie. weristath.

Uszer Rozenbaum a Janowa Podi. zgubil ksiatecrye wojskow wydand prexe P. K. U. w Sitedcachi.
 wie Mon!.
Talemnica Czariego Jaru. Najpiekniejsiza powio 2 przesyika zt, 1.5 n . Ksicgarma Krajowa, Warszzaa. Warcika 12 .

Dn. 22 grudnla przed azgett rano ive dworcu मiala colo pociggu: luh w pociagu osobowym WarszawaBreise zgublono torobke reczne dsmska, Laskawy zualazca pieniqdze subie zostawi, a dowód obywstelstua wedany na imic Misrji Jaokowaylej w starostwie hamieri-Koszyrski zechce odnigsc nal Brzeska do pPiesloweji .Nasz skitep'.

##  <br> <br> Fabryka Fortepianów i Pianin <br> <br> Fabryka Fortepianów i Pianin "MAKECKI" "MAKECKI" <br> Warszawa - Belweder, ul. Zajaczkowska 5 <br> egzystuje od roku 18.57 <br> Nagrodzona medatani ha wase hawiatowy wystawach.

## Wydział Powiatowy Seimiku Bialskiego Woj. Lubelskiego

Oglasza' niniejszy przetarg ofertowy pisemny na dostame 120 (h) tonn twariego kamienk lamanego, luh ghazu polnego o srednicy nie wiekeyef nad 30 am a we minejaxel 16 cm . na brak de budowy nawierzchni drogi wojowodzkiej Wisanice-Rossosion- Bista, loco wagon stacja kalejowa Bualn-Pudl. lub laco miejsce budoíy od 18 do 27 klm . od Biatoj (po istniejqcej szosie).

Dferty, w alakowanych kopertach z napisem vierta na dostawa kamienia do budowy drogi Biala-Wisanice winny hyc skladane whytale Powialowym w Biatal do godziny $12-e j$ dnia 20 styernia 1923 roku

Ho oferty musza byd dolqczone: kwit Kasy Skarbiowej na ziozone wadjum w wyskosci $3^{n} / \mathrm{G}$ oferowanej bumy i apiecsetowane pröbki kars.enia oferowanego.

Qferty winne zawierac: naswisko i dokladny acres oferenta, oswiadezenie te afereht zapoznal sif warunkami przetargu i dostawy, ze warunkom tym celkowidie sie poddsje.

Tese i torma oferty winas bye scisle astosowana do priepisow Ministerstwa Robót Publicznych z doma 31 lipca 1929 roku \&. III-398/26 w przedmiacie oddawanis robót i dostaw w zakresie dzialanis Ministerstwa Robór Publiczaych.

Oferty nadoslane po torminie, dierty ber wadjum, oferty bez oswiadezenia te oferert zos warunki prsetargu I calkowicie im sic poddaje, oraz olerty nie odpowiadajace jakimkolwick waruakom przetargu - - nic bẹd rozpatrywane.

Wydzial Powintowy zastrzega sobie prawo wyboru oferty niezaleznie od oferowapl ceny, orat prawo uniowatnienis przelargu.

Zlptone do przelargu wadjum w zaleznosci od decyzji Komisji przetargoi woj mose byd zatrzymane do ostatecznço rozstrzygiecia pratargu przez Wydeis) Powiatowy.

Ssezególowe informacjo o wanunkech pretargu i slepe kastorysy mozne otryymad. W binrze Wydzialu Powiatowego w Bialej Podraskiej.

Praewodniczqcy Wydzialu

Kiorowaik Powiatowego Zarzadu Drogowego
Inzynier Drogowy
$(-)$ Stanlislaw Tomaszowski
starosta
$(-)$ 1. Babek

## Obwieszczenie.

Konmonik prey Sadzu Okrecorym w Bialej Podiaskiej: J.



 Ostrow, pum taln Konstantymowskiequ, zapisimej w tabeli likwidaryjus pud $\mathrm{S}_{\mathrm{y}}$. $1:$ tojze wsi, pozosintej po zmarlym Jamie Kra

()sada ta hipotek nema, os zastiquie fab dzierzativie nie zmightuje sie.

Licytacjal tej osady mat podstawie opisu, dotiomanego w dhan is pajazicmakia o. b. rodpucaie sie od sumy piętastu tysiecy (15000) zloţoh, na zasatzo zas art. $11 ふ 2$ U. Ю: C. osada ta moze byé spraedaza nizej oszacowamat.

Zyazacy sobie przyjac udzial y licytacji, przed rozpoczeciem takowej winn ztozyc Kumonnikowi prowadzacemu licytacjé wad jum (kincie) w kwocie listu) dotyets i na ządanie dowod obywatelstwa Polstivego.

Opis, szactmet tyozace sie tej spradazy moga byd przej rzame if kancciarji Sądu Okresowego i u obwieszezajacego Ko mornika w Batej Podl. w godzinach binrowych.
m. Hiala-Podlaska, dua 21 grodnia 1927 rokn.

Komonnik Sadowy J. Gałach.

[^2]
## WIND.

WINO.
Kto chce wypic smaczne, tanie i naturalne witho owocowe, niech żąda wszędzie wino firmy
„ZAKRZEMIEC"
nagrodzona zlotymi medalami
Warszawa, 1925 r. i Liegie (Belgja) 1926 r. Adres: Wytwornia win "ZAKRZEMIEC" Mlędzyrzec Podiski.
WINO.
WINO.

## MEYN MOTOROWY A. Grabowski

Sledice, Miynarska 10, tel. 48.
Pulfea mijke swiatecrna nierws\%ej jakosdi fo ce narh znizonych. . Praylaul. wsaclkiego podzaju hoze do grzeniagu po conach, konkurencyinych. Uskuteconia na meliscu sprzedaz maki róznych situnkow po cenach $10 \%$ nizef, cen rynkewgely

Plis lakupach udulela sif kredytu do 3 -th miesiecy.

FABRYKA ARMATUR I DDLEWNIA METALI iL. S $L$ PIR O" Lublin, ul. Zamojska Nr. 24, Telefon 2-70.

Nasiona wyborowe<br>warzyw i kwlatow do inspektow<br>Rozpylacze do pracy w polu, sadzie i ugrodic<br>Chemikalja do zwalczanih szkndnikow ." pollo sadric i ogratac<br>Ratykalne srodki ma-szecury; myszy i krety<br>Narzędzia ogrodnicze i pszczellicze w wielkiọn wyborze.<br>poleca SKEAD NASION agrodowych rolnych I zbot.<br>BOHDAN'DRZEWIECKI is-ka<br>Lublin, 5-to Duska to w podworzu tel. Il-25.

| MEYN MOTOROWY <br> Sledice, Miynarska 10, tel. 48. <br> Puleca mijke swiatecrna pierws\%ej jakosci foo cenach znizonych. . Przyuup- ws celkiego podzaju hoze do grzemiatu po conach; konkurencyurch. T Uskutecania na melscu spizedaz maki roznych situnkow po cenach $10 \%$ nizej, cen rynkewjely <br> PIzy zakupath adilela sie krediftu do 3 -th miesieçy. <br> FABRYKA ARMATUR I DDLEWNIA METALI „L. S Z P I R O" <br> Lublin, ul. Zamojska Nr. 24; Telefon 2-70. W YKONYWA: <br> wselkizgo, rodzaiu armature brnmzowa i zelaznq, wodm i gazotva do kotlów, maszyn parow Jh dha euhrowni, irowasow; gorzelni, rektyfikacji, mbriow pasowyib tartahow etc. z modeli whasnych i riadsyapseh. <br>  WARSZTATY MECHANICZNE <br>  row patnp ve. <br> Si shinkie posiada: ROZNE LOKOMOBILE I MOTORY, KTORE SPRZE~: OAJE PD CENACH PRZYSTEPNYCH <br> NA ŻYCZENIE StUŻY WYCZERPUJĄCEMI OFERTAMI. |
| :---: |
|  |  |


magaja smacznego. czystego i trwalego nhesta i placa za nie lepsze ceny
 Uzywajac tych makzyn otrzymuje sie
Więcej masła lepszego - i więcej za nie pieniedze 30-letnia pismienna gqwarancja uzywainoscl. Sprzedaz bezprocentowa na 10 rat mieslęcz. Przeszło 3.500 .000 rolników używa wirówk "ALFA-LAVAL".

Do nabycla wszędzie na bardzo dogodnych warunkach. Ztoty medal na wyst. w Czestochowie w 1926 r. Za WIŕowki "ALFA-LAVAL" dyplomhonor." " $n \quad$ w Stryju w 1926 r., I inne maszyny mleczarskie.
Po rakup wirowek prosimy sie zwracic do naszych przedstawicieli na Bala j jokolice

## PODLASKI SYNOYKAT ROLNICZY

Wirówki "Alfa-Laval" byty i są najlepsze houpletie instialdie mlecrarí spidititiluycth Towarzystwo „ALFA-LAVAL" Sp. $z$ ogr. odp.
Warszawa, Krakowskie Przedmiesicie 60 Oddzial w. Poznaniu, ul. Gwarna Nr. 9.
N-ivaly


[^0]:    ${ }^{2}$ ). O Cleclerakich patrz Boniec Yi t. III, str. 162.

[^1]:    4). Napis: ${ }^{\text {Accomodat }}$ Contui nostro Bialenti es Bibl. Coutusn (ost) ri. PP. Reformatorum Thuruno Podgoriensi A. D. $1767^{\circ}$ 9). Napisy: Bibl. Magna. Colleg. Varsav. Boc. Jezu Ex Fun Alexadro a Perillti A. R. Dtho. Zieliñaki Praep. Obritens: (at) ri
    

[^2]:    

