Warunhl przedplaty
Kwartainle 3 zlote 50 gr . taczale $z$ przes. poczi.
Konto czekowe P. K. O. 62.268.

Biuro Redakcji i Administracji:
Blata-Podlaska, ullca Narutowlcza L. 45. otwarte codziennie of $2-5$ po poludnis.

Filja Redakcji i Administracji:
Sledice, ullca Slenklewleza L. 41.


## Ceny ogloszafi

Strona $1 / 1200$ zl., $1 / 2110 \mathrm{zl}, 1 / 60 \mathrm{zl}$.
 szenia finitazyjne $i$ bilanse przed io tekscie o $50 \%$ drozej. Reklamy o $100 \%$

Drobne po 10 groszy za nyik.
(т

## Konstytucja i kryzys.

Rozpoczely sie w Sejmie debaty nad zmiana Konstytucji; potrzebe naprawy naszego ustroju Panstwowego rozumie dzisiaj opínja spoleczna,

Jednak nasuwa sie szereg pytan; czy chwila do narad nad konstytucja jest odpowiedrias, czy motna poświęcić się te) sprawie calkowicie kledy katastrofa gospodarcza rozpoczyna swoja niszczyclelska prace, kiedy rozpaczliwe polotenie finansowe wywoluje konlecznofe skierowania cakej energii w-innym kierunku, kiedy nie wolno dluzej bye gilichym, wobec ruiny warstatow pracy, nẹdzy mas ítylu istnien ludzkich wykolejonych.

Idzle ma nas potetna fala Katastroly gospodarczej, wobec ktOrej wszelka teorja moze bye bezeilna; rutya, papieroWy przepis lub nteaktuana uatawa, kierowana reka biurokratyzmu, tamy tei fall nie polozy - w takich momentach nifydy biurokracja nle będzie stala na wysokotel zadania narady, konferencje dyskusje 34 tu musztarda jo obiedzie.

Czy many ratowac Panstwo same, czy myslec o mozliwo. selach naprawy jego ustroju.

I slusznte paryski Journal nazyiwa nasze zamiary riapra wy konstytucj! fantazíq.
$Z$ drugiej strony atrnosfera w jakiej ma sié odbywac naprawa jest zupelnie nieodpowlednia. Atmosfera walk, staré, roz palonych namiętroscl, niewlary upadkus autorytetu wladzy, claglych prowokacyj. Skłocone sa podstawy morane narodu: co $w$ jednym budzi zachwyt w innych wywoluje obrzydzenie; sumienie zbioro. we zada wyjasnien w tylu spra. wach, otrzymuje. $w$ odpowie. dzi tanie dowcipy - sumienie to chce widzlec etyke w calym majestacie, otrzymuie wzamian komentarze wulgarne; w takiei atniosferie watpimy bardzo aby praca byla owiana froska 0 dobro Polski.

Z góry mozna powiedzlec, ze uslyszymy znowu stare plosenki: bedzie znowu wiara w cuda 1 geniusz, bedzle dziecinay romantyzm, tylko tredel be: dzio o tyle mniej o ile wiẹcej bedzie "elektrycznosci" I o ile nastapla krótkie spiecla w rodzaju znanych argumentów o gloryfikacjl it. p.

Tymezasem dojrzewaja wielkle wypadki - porozumiente Pafistw na Zachodzie - ugoda Anglji w Indjaah - powazne wyniki son ieckicj piatlletki,

A w Polsce?
Stanistarw Kucrewshi.

## WIADOMOSCI ZE SWIATA.

## KRNOWE

## reyranczenis wychodictwa.

Jeneralny konsulat amerytrasti warszawle otrzytuif od ameryltafiskich pladz polecente wielkiego ograntczenia: liczby wiz, udztelanych emigrantom $z$ Polski do Ameryki, Zarzgdzenie to-jak ostatnio donosza - pozostaje - zwigzku 2 uchwalona przez kongres Stanow Zjednoczonyich Ameryki Polnocnej ustawa,
w myst ktorel wlazd do Ameryki bȩdzie zmniejszony a 90 proc. w stosunku do ilofci abecnej w odnlesieniu do passtw Europy Wschodniej, a w tej liczbie I Polski. W ten sposob konsulat a merykanskl w Warszawie wyda w tym roku tyl, ko 650 wiz emigracyjuych z Polski. Powody tego fale znaczne. go ograniczenla emigracji do Âmeryki pniegaja na coraz bardziej zaostrzajacym sif tam kryzysie I wacolcie bezrobocia.

Emigracja natomiast rodzin rolniczych do Brazylji nie jest ograniczona, o ile rodziny te jada na tereny Towarzystwa kolonizacyinego do kolonji Orzel Bialy", w której osiedlilo sle dotychezas ponad 100 rodzin polskich. Najblizszy oddzial osadników wyruszy w dniu 28 marca r, b, z Gdyni, Kazda rodzina kolonistów otrzymuje dzialke ziemi, wynosząca przeszlo 45 morgów.

Polozenie zas gospodarcze w Argentynie przedstawia sle nadal niekorzystnie dla emigrantów, ktorzy wobec panufacego tam bezrobocia nie moga. liczyé na otrzymanle pracy.

## Stan resk.

W ciagu tygodnia byl on dosc rozmaity ! niepewny, $w$ zwiazku. $z$ diutsea odwilzg, a nastepnie znow mrozem.

Wedlug wiadomoset $z$ wojewódatwa bleleckíg go na wizystklch rzekach lody juz sply. nẹly, Nide w powiecle Jedrzejow podntosia fif o metr iza. lala nizsze tereny przybrzetne przewatnie lqki. Wigla w powlecte miechowskim, pinczow: skim i stopnickim wolna, jeit od lodu 1 utrzymuje sie na po: zomie nie zagraíagcym niebezpleczenstwem. W powlecle opatowskim pod Annopolem, przed mostem utworzyl sle dlugi zator, ponadto w powlecle ilzectim i. kozienickim utworzyly sie zatory na Wisle. W lubelszczyznie pod Zawichostem Wisla wystgpila z brzegow 1 zalals dwie wsie pow. fanowskiego. mianowicie Janisiow i Zabelce. Ludnosé tych whi, mimo wezwań miejscowych wladz nie chciala siȩ wynusic, lecz schronila się na dachach domow. Alçja ratownicza jest dostateczde przygotowans przez miejscowe wha dze, oraz organizacje spolectzne, Stan. wody pod Zawichostem wynosit ponad 3 metry $6!\mathrm{cm}$, pod Annopolem ponad 2 m .30 cm .

Wedlug zndw ostatnich wise domości przybór w górnej Wisle ustal l zaczela sig plytka; woda, Pod Warszawa row:
niez oczekuja spadku wod, Natomiast fala wezbrans dosiggnela Wisly dolnej w chelmif: skim ina Pomorzu, tworzac zatory i grozze powodzi, Tak. te na Styrze, na Wolynilu po tworzyly sle zatory, ktore wojsko rozsadza dynamitem.

## Wielkle .. mieparzatkl przy

 ciagnlenlu dolar6whi,Niezwykle zajecta mialy miejsce ostatnio w jednejz sal ministerstwa skarbu. O godz. 10 -ej rano mialo sie na tej sull odbywac pierwsze losowanie premij 4 proc, premjowej .potyczki dolarowej 3-claj erjl. Sposób clagnienia dolarowki oplera sie na dwoch kolach ze zwitent numerkami: Numer wyciagnaigty $z$ jeónego, koia t z drugiego kota daje dópiero numer, dolarówki. Wh ledaem kole znajduja sie poczittonwo cyfry. Sa tam zwitsi od 0 do 1499. W drugim tole ramduia sle zwittai od o do gig. Iell $z$ pierwizego kola waiggale slẹ numer 1455, a z: drugiego 019, to znaczy, te vyrrana padla na numer 14500 .

Przed katdem cingmieniem odbywa ge oprawdzanie inte. merków. Kominje, pod prze: wodtictwem p. Bielone przystapila do sprawdzení.

Gdy przewodniczgey zwrd。 cit sle przytem do publiciznoscl, ozy kto nie zyczy sobie aprawdzic swego numeru, podníst sie jskis metzczyzne í za: zadal sprawdzenia numeruswej: dolarowki. Byl to numer 1482134 Zaczeto sle szukanle. Nle znaleziono. Komisja orzekla, te w przygotowanych do pierwszego kola numerkach brakujo kartek opatrconych numieraml od 1450 do 1499. Czyli brako wato 50 kartek, Ale pontewat kazda 2 tych. kartek w plerwo suem kole kaczy sfe jeden numer $z$ kartkami drúgiega kola, wiec $w$ rezultacle omyt La dotyczzyla 50,000 numeróy dolarówel.

A więc od losowania na wygrana bylyby one wylaczo ne, Morna sobie latpo pyob. razid jak wlelle poruszenie powatalo z tego powod w Wod
publicznosel na sali. Brakuja ce numery uzupeiniono, ale dzlenniki stusznle zarzucaia, ze zarzad dolarowki powjnien zawczasu pilnować, zeby numery byly w porzadku, a nic dopiero przypadkowo, na za. danie kogos z publiczności przed saniem ciagnieniem sprawdzac, Socjaliści wniesti nawet $z$ tego powodu interpelację do rządu w sejmie.

## Clekawe proroctwo blog.

 Ksledza Jana Bosko.Szczególowi badacze życia blogosla wionego księdza Jana Bosko stwierdzili, że w roku 1879, a wiẹc kilka lat przed siniercla jego, zapytał go ksiaze August Czartoryski, co sadzi o przyszłości Polski, a w razie jej powstania, jakie będa jej dalsze losy?

Blogosławiony ksiądz Bosko przepowledzial, ze PoIska uzyska nlepodleglość, lecz roz: pȩtaja się w niej cięzzikle walki polityczne, a zas w roku, w Kiorym w maju przypadnle ksiȩzyc w nowiu dwa razy, powstana w Polsce krwawe walki przeciw religii katolickiej, w obronie ktorej straci zycie wiele ludzi. - Lecz z. walki tej wyjdzie Polska zwy. clęsko.

Dwie pierwaze częscl proroctwa ziscliy sle, a stacja astronomiczna stwlerdziła, ze $w$ roku 1931 bedzic $w$ maju dwa razy kslęzye w nowiu.

Nalezaluby te.ty przypuszezad, te w roku blezacym przyjdzle w Polsce do prze sladnwania Kosciola, ale przez kogop - Czyiby nam groalla wojna nletyliso z Niencami ale 12 bolszewja?

## Co mowit Fryderyk If-al,

W testamencie z roku 1768 krdl pruski Fryderyk II, zwa. ny wiellikh, planl: .K to posifdzte ujscle Winly Gidarisk, wiegszym bedzle panem w PolHee, inti krol, ktory Polska rzadzf?
rothtej zat, giy w roku 1772 dornidey: królewacy przed. tawili Frydtrykowi wiellife. mu, it Wiélkópolsken teat thra. jem boghtszym. niz Prusy'Krdd lewskie 1 te. Wielkopoisteg mat: letaloby przy rozblorze Yolski zrabowad, rozgniewas się, na* zwal tch glupcami 1 grozage laska, tlumaczył, ze waźniejsze iont posiadanie Prus Kró. lewsklch, gdyt, kto je posiadzle. bedzle mial moznose póniej zagarnać cala. reszte".
te Fryderyle II mial racje wie dzts kazdy bardzo dobrze, to tez w Polsce, nikt nie moze mytuleć nawet o nstepirwach w tiprawle korytarza".

Najwighsza elektrownia w Polsce pressia w rece kapita. Histow szwajcarakich. Elektrow: nia ta znajduje sie w Laziskach 1 byla wlasnoscia kslecia Pazczyniskiego.

$$
-0
$$

W Warszawje otivarta zo: tála pierwsza w Polsce huta zilina dla produlkeji balóts:
kow do lamp oswietleniowych I radjowych.

## -0-

W Zamościu w czasie zwiedzania przez uczennice Seminarjum Zeńskiego ogródka szkolnego w kıórym znajduje siẹ kilka dzikich zwierzat, znajdujacy sie $w$ klatce niedźwièdz, zmiażdźył zẹbami kolano 7-letniej Janinie Buczak. W groz. nym stanie przewieziono Buczakówné do szpitala.

Do posielstwa polskiego w Moskwie zakradł sié szpieg bolszewicki i usitowal dostać się do biura posła Patka, celem wykradzenia dokumentów. Szplega zlapano. W zwiazku $z$ ta sprawa raad polski wystosowal note do rzadu sowieckiego domagajac sie przepro. wadzenia sledztwa I ukarania winnych.

Produkcja hutniczo-zelazna w styczniu b. roku w porownanit z poprzednim miesiagcem obnizyła sie $w$ dziale wielkich pieców o blisko 9 procent, w rurkowniach o 19 procent, w stalowniach o 16 procent.

W stosunku do styeznia 1930 r. produkcja ta zmnicjszyła sle $w$ dziale wielkicli plẹców o przeszło $36 \%$ w stalownlach $013 \%$, w walcowniach o $18 \%$, a w rurkowniach - $50 \%$.

Kopalnia galwanu w Boleslawlu pod Olkuszem zostanie zamknieta. Taki sam los czeka kopalnie sasíednia ,Ứlissas":

W Wilnie doszto do burz. liwych demonstarcji przed tamt. magistratem. W ezasie manife. staçl zostal clȩtko ranny kierownik wydanitu Opieki Spolecznej. Aresztowano 10 osób.

Cukier bêdzte drotszy ze 110 zI. na 125 21. zs 100 kilogramów.

Statek wojenny Mewa $z^{8}$ tinal w nocy 22 lutego skutkiem wielkej burzy laka szalata na Baltuku. Ofiar w lu. dzfach hie byln.

Wles Hoduraniec na Wi. lénszezyznie zdobyla wyiatko. wy rekiord. Za zalegle podatkI i \$wladczenia ubezpleczeniowe, egzekutorzy wyznaczyli az 100 licytacii. Oto charaktery* styczny obraz stanu platnosel naszych was.

Redukeja dni pracy do 5 w tygodniu objęta wszystkie polskie warsztaty kolejowe. Swięto: w sobotes i niedziele.

Na mocy zawartej umowy wszystkie banki w Polsce bẹda przyjmowac do inkasa weksle zagraniczne i dolarowe.

Wydzial oswiatowy magistratu w Lodzi zaalarmowany zostal częstemi wypadkami omdlewania dzieci szkolnych. W jednej ze szkól powszechnych zeradlało $z$ glodu az 11 dzieci.

Socjalistyczny "Naprzód* zapowiada, ze opinja publiczna nie zna jeszcze calej tajemnicy Brzescia i ze zdẹbieje gdy sie wszystkiego dowie.

## 2AGRANICZNE

Rząd irlandzki zlozyl Papiezowi w darze wielki drogocenny kilim wykonany przez artystów irlandztich.

W Peru wybuchla rewolucja. Powstańcy uderzyli na patac prezydenta, zostali jednak odparcl. W stolicy ogloszono stan wojenny.

Rowniez wybuchlo powstanie w Paragwaju. Powstańcy obsadzill tam graniczae miasto Villa Encarnatrów, niszcząc polạczenie $z$ innemi częściaml kraju.

W Argentynle wykryto sze. roko rozgaleztony spisek, Offcerowie naletacy do spinku planowali opanowaine miasta Buenos Aires. Spiskowców aresztowano.

Do Berlina maja nadejsc w tych dniach dalsze dwa transporty zlota $z$ Sowletow ogólnej wagi 7.000 kg .

Pomiedzy Anglja, Wlochami I Francje doszlo do zawar cla ukladu, na mincy którego paístwa te pogodztly sié co do tego, lle fjakich okretow wojennych ma mied katde $z$ tych panistw.

Zawarcie tego ukiadu mocno nie podoba ste Niemcom, natomiast Polista moze sie tyl. ho cleszy.

Wobec porozumienla się Wl wh z Francia, nadzieje nie mieckie, ze uda sie im pozyskać Wlochy przeciwko Francji 1 Polsce, prysly.

## Z SEJMU i SENATU.

Na posiedzeniu Sejmu dn. 2 marca odestano do Komisji 43 wnioski rźądowe, z których wiẹkszosć stanowi zalegajace stwierdzenie umow miegdzynarodowych. Pozatem kilkugodzinnne obrady pos wiȩcone byty zatwierdzeniu kilku spraw, thad tióremi ostatnio obrado waly Komisje. Otywlona, dlutozà rozprawe wywolal zgloszony prizez Mlub ragdowy
wniosek o samointnym podat ku wyrównawczym dla gmin wlejiskich. Podatek ten, jako tymezasowy, istnial w b. Krtlestiwie Polskiem, obecnie rzad rozszerza go na zlemie zachod. nie oraz Malopolske. Podatels ma przyniest gminom 40 mil. rocznego dochodu. Wiszyatkie kluby niezalezne opowiedzialy sle energicznie przeciv temu wnionkowi, wychodzg่e z zalo.
zenia, ze w obecnym okresle jest on bardzo trudny do feiagnięcia. Wskazywano zatem na potrzebe ograniczenia sze. rokjego obecnie zakrésu zadań poruczonych przez pánstwo gminom, które ostatnlo waros. Iy niepomiernie przez precrau. cenie na gminy obowiakku placenia na mieszikania nauczycielskle izobowiazzania gmín do prowadzenia meldunkow, Posel Rymar w Imieniu Klubu Narodowego bardzo stanowczo wystapil przeciwko temu wnioskowi. Mowil on: We wniosku stronnictwa ragdowe go przyjmuje się jako glowne tródlo pokrycia podátek wyrównawczy, oparíy na podatku gruntowym. Wiadomo powszechnie, ze. dotychczasowy wymiar tego podatku, zwłaszcza wib. zaborze rosyjskim, jest wysoce niesprawledliwy. wszelkie wiẹc opodatkowarie, majace za podstawe podatek gruntowy, poglẹbia jeszcze te niesprawiedllwose, zwhaszcza wobec spadku cen na artyku. iy rolnicze. Jedynem wyjsciem jest wprowadzente jaknaj. dalej idacej oszezédnósel w wydatkach gminnych, Ze to jest motliwe, dowodem jest budzet kilku gmin pow. Sokolowakie. go, gdzie budzet zmiejszono - $40 \%$. Szkodliwem jest takie objecie podatkiem wyrównawczym dóbr kościelnych oraz zapisów majatkow na cele spo. leczne". W imieniu Klubu Narodowego цgloszono wniosek, waywaiacy rzad, aby na 2 lata przekotyc obowlatek meldun. kowy, nalotony na gminy oraz aby zniets obowlazek, gmin pokrywanía dodatku mite bzaniowego dla nauczycleli szkol pnwszechnych. Nad temi slusznemi zastrzeteniami Klubu Narodowego wiȩkszofé rzadowa przeszla do porzadlu dziennego. Minister spraw we. wnetranych zawiadomil, te obo. wiazek meldunknwy odlotono do $1-\mathrm{go}$ lipea 1932 r .

Pozatem sejm uchwalit za twlerdzic dodatkowe untowy handlowe i celne i Wegram iz Chinami, Prayjeto uzupel: nlenie do rozporzadzenia Pre. zydenta o utworzenti blura suszenia Polpsia, W Koncu wiydano sadom posla, koministy cznego. Tkaczowa i nie zgo. dzono sie na uwolnleñie $z$ are sztu sledczego poslá Dobjocha 2 Klubu Chlopakiegó.

Na pósiedzenfu dn. 8 mar. ca Sejur przeprowadzi1 10-godz.
 sprawie zmiany -Konstytucjf, zgloszonym przez klub rządo. wy. Caly rzad podezas xozpres wy na sali byl obeeny. Rlfb rządowy wysunal az satefclu mówców. Zalezalo nnind tém azeby sprawle tef nadac, cha: rakter politycźnej uroczysto. cl. Nie byls to ze strony, ragdowego stroninictwa nic nowego, gdyz bylo to wanowíniem rozprawy, ktora juz mials miejsce w poprzednim Sejmite, Obecny wniosek rizdowy jest powtórzeniem wnioskupoprzs: dniege, który byt uznany powizechnie za szicodliwy nie. tylko przez niezaleznestronpice twa polityczae, ale nawet pratu
niektórych przedsta wicleli obozu rzadowego. Przeciwnicy tego wniosku nie mieli trudnosc) z wykazaniem jeszcze raz jego wad i blędow. Podnoszono slusznic, ze chwila obecna, W której kral przezywa niezmierne trudne warunki gospodarcze, czyni zmiane Konstytucji mniej pilna w porównaniu $z$ potrzebq walki $z$ trudnosclami gospodarczemi. Nie wierzono tez w szczerosé zamierzeń stronnictwa rzadowego i wskazy wano, ze ostatnie wypadkl, ktơre rozegraly się na tle wyborow, utrudniaja wspótpracę. Na czolo wszystkich przemówien wybilo sieg swletne przemówienie posła Winlarslsiego z Klubu Narodowego, Stwierdzil on, ze pomimo orędzia Prezydenta, rozwigzuacego poprzedni Sejm $z$ powodu niemozliwosci zala. twienia zmiany Konstytucji, - co slę zresztą stronnictwo radowe nie staralo, raad 1 obecnie nie wystapil $z$ wlasnym wnioskjem. Wykazujac ujemne strony wniosku rządowego, popleral swe znakomite wywody pizykladami, czerpanemi $z$ naszego smutnego polozenia. Preypomina slowa prezesa Rady Mínistrów Slawka $z$ dn. 22 lutego 1929 roku. -Gdy sejm stanle sle w przyuztości bardziej zdolnym do odpowiedzialnosel za państwo, to $z$ latwoscia rozszerzy swoje uprawnienie". A ktoz wy jestescle - pyta posel Winlaski glosemi oburzonym - ze poklepujecie naród po ramie-
niu, a czym ze wy thumaczycie sie wobec tysiagcletniej historji narodu naszego. Spójrzcie na dzieło pięcioletniego waszego rzadzenia: konstytucja w strzepach, zycie gospodarcze $w$ rulnie, samorzad zburzony, w urzędach nieporządek, wymiar sprawiedliwości podkopany, znaczenie Polski zagranica upada. Przy tych metodach rzadzenia naród nic stanie się nigdy zdolnym do rzadzenia samym soba. Ta walka ze stronnictwami, to stosowanle gwaltu, ten nacisk na obywateli, korzystanie z donosicielstwa, klamstwa i obludy, to psucie ludzi nie polepsza polozenia, ale $z$ każdym pogarsza. Sprawa Konstytucji jest sprawă bardzo ważna. Nıkt od stronnictwa Narodowego leplej nie odczuwa calej wagi tej sprawy. Naprawa przyjdzie, bo przyiść musi, ale ona przyjdzie nie jako przedluzenie tego, co siẹ obecnie dzieje, jako umocnienie obecnych rządów, przyjdzie jako sprzeciw temu, co jest obecnie, jako odpowiedz na dzisieןszy sposób rządzenia. Obóz narodowy w tej sprawie nie opusci swoichzasad, a mlo. de pokolenie, które weszlo w zycie polityczne, tembardziej o te zasady becdzie walczylo".

Takze przedstawiclele innych stronnictw niezaleznych wypowiedziell sieg stanowczo przeciw wnioskom raadowym, nastepnie wniosek odestano do Komisjl Konstytucyjnej.
K. W.

## KRONIKA MIEJSCOWA.

## KALENDARZYK.

15 inarzëc - Klemetisa - nledztela ${ }^{*}$


## Co grala w thatech

nMIrakis. Serce na ulicy!.
plofice": .Taniec wôrod serc".
"Lomotnierea 34 p.: p.":
Niebiane gineszaice".

## $Z$ BIALEJ: PODL.

Zmitiny w sadownictwle. prokurator p. Stefan Szydlowski zostal przeniesiony do Siedlec na stanovisko Prezesa Sqdu Okregowego w Siedlcach.

Na Jego miejsce pizybywa wice prokurator Sqdu Okreggowego z Warszawy p: Wladyslaw Szezycifiski.

Fraypominamy .. Czionkón P. M: S. 0 Dorocznem Walnem Zgromadzeuiu Kola, ktơre sis odbedze w niedziele, 15 marca 1991 r. w. mall Sadu Okre. gowego w. Bialej o godz. 4, 30 po poludniw w plerwszym, a o godz. E po poludniu wdrugim terminie.

> Porzadek dzienny:

1. Zagajenfie Przewodniczqcego ikole:
2. Sprawozdanie $z$ dzialalnóci Kola w roku 1930.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Wybory uzupelniajace:

4-ch czkonków do Zarzadu 1 3-ch zastepeow,

3-ch czlonkow Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór 1 delegata na Walne Zgromadzenie do War. szawy.

## 6. Wolne wnioski.

Doroczne W/alne Zebranle czkunkow Banku Spôddzielczo. Guspodarczego, ittóre odbȩ. daie sie $w$ dniu 22 marca $r, b$, 0 godzinie 1 el po poludniu, w Iokalu N. O. K. (Krzywa 5) $z$ nastȩpuycym porziqdkiem obrad:

1. Zagajenie t wybór przewodniczacego.
2. Sprawozdanie Zarzadu, Rady Nadzorczei z czynnotci za rok 1930, odezytanie protokulu Kism, Kewizyjnei, zatwierdzenie bilansu za rok 1930, podzıał zysków, udzièlenie Radzie i Zarzadowi absolutorjum, zatwierdzenie budzetu na rok 1931.
3. Wybory 2 czlonków Rady
4. Przyjecie nowego statutu.
5. Wolne wajozkj,

Uwaga: Whioselc Zatzgru
i Rady jest by czysty zysk za rok 1930 wynoszacy zl. 12.35626 podzielić w sposob nastepuiacy: $10 \%$ na amortyzacje ruchomościzt. 276.98 i resztẹ na kapital zasobowy

Przed 19 mprca. W z wiązku z imirninami marszalka Pitsudskiego w dniu 19 marca zawiazzał sic specjalny komitet, którego zadaniem bȩdzie opracowac program obchodu. Jak w innych miastach tak if w Bialej sprzedaje sié kartki pocztowe, adresowane na Madere. Termin ostatni 12 marca. Ponadto na rynku mają być wyswietlane obrazy z zycia Marszalka. Niewiadomo tylko czy odbęda się zabawy Judowe o których wspomina Ilustrowany Kurjer". Jesli komitet zapomnial o wstawieniu tego punktu w program to uprzejmie przypominamy gdyz krzywdę wyrządzonoby .ludo-
win dzisiaj glodnemu bezrobotnemu gdyby mu nie urza. dzono zabawy. Caly rok to biedactwo nie doje, nie dospi, niech przynaimniej na sw. Jo. zffa potaificuie (Kurjer przewf: duje tance) 1 utyje do syta. Pleniądze się znaida, czemuz. by sie nie znalazly, musza sie znaleźd, chocby nowy podatek trzeba było nalozyć.

Dnla 7 marca w sali N. O.K. zostala odegrana komedyjka przez chór Sw. Anny, pod reżyserja p. Swiątkowskiej. Dochód osiagnjety $z$ przedstawienia zostal przeznaczony na cele oświatowe chóru.

Zima. Marzec przyniósi z soba grubę warsiwe sniegu, który w nasiępnych duiach pod wply. wem promieni slonecznych począl tajać, tworząc tak dobrze znane w Biakej uliczne stawki, w których utopić się trudino, ale oblocic to mozna po same uszy.

## WIADOMOŚCI Z PODLASIA.

$Z$ SIEDLEC,
Zmiany w sqdownictwle. P. Janusz Toczyski wiceprokurator Sadu Okreqgowego w Siedlcach, mianowany Sędzią Sadu Okregowego w Sied'cach.

Prokuratorem w Siedlcach mianowany p. Aleksander Zaniewski, sędzia Sądu Okręgowego 2 Grodna.

## 2 BRZESCIA.

Whaściclele autobusu skazanitina 6 mies, wlęzienla. Przed paroma miesięcami Brzeséc byl ogromnic poruszony wypadkiem autobusowym, którego ofiarami padlo 18 osób, ponosząc cięzkic i izejsze obrazenia. Przyczyna katastrofy, jak sie okazalo, by zly stan autobusu (i popsuta kicrownica), którego whafciciele nie chcieli wyreperowac. W lutym w sadzie powlatowym w Piszcza.
cu, sprawe te rozstrzygnąt sędzia dr. Wiesilhowski, skazując szofera na 1 miesiạc aresztu, 2 ág whascicieli autobusu, Zarzeckiego i•Sokolowskiego - na 6 miesie. cy więzienia.

Tak surowego wyroku nie spodziewali się podsadni: Jest on jednak najzupelniej sluszny i sprawiedliwy, gdyz jak wykazal przewód sqdowy, kierowca kilkakrotnic zwracal uwage whafciciel na grozacy zyciu podroznych stan samochodu, ale nie odniosto to zadnego skutku I szisfero. wi kazano pracowac dalej, woazac ludzi w tej ruchomej trumnie.

Moze nareszcie temu podob. ne wyroki sqdowe ukrócs bez. przykladne niedbalstwo i nie do puszczą do zabijania podróztiych, korzystajacych z przewoza autobusowego.

## NADESLANE I RÓŻNE.

## ODEZWA.

Sto lat minglo od chwili wybuchu Powstania Listopadowego. Uezczono je ochods mi i uroczystościami, byly plelgrzymkl na groby jego uczestnikow, znajdujace sie w Polsce. Ale większosc tych grobów jest poza granicami Wolnei Polski, a szezegolniej we Frazcji. Tu lezá: Kniazie wicz. Niemcewicz, Mochnackt, Hoene: Wrofiski, Carczynki, Nabielak I tylu, tylu innych. Na samym cmentarzu Montmartre widzimy osm zbiorowych grobów, a na innych cmentarzach pa. ryskich tet ale brak polskich nazwist. Nie mowiac juz o cmentarzu w Montmorency, którzy sami mieszkancy nazywaia polskim cmentarzem".

Sa to przewaznie wygnaticy $z 1830$ i 1863 r., ale nie brak i innych. Groby te, zwlaszezza najstarsze, przedstawiaja sla aieraz bardzo smutnié tu przeciek mur, tam odpadaia ezetel pomnike, gdzle indziej
jeszcze, fiak na mogile Klemen tyny z Tafteich Hormanowej, kawalki pomnika leta jut na zlemi. Dodajny, zeswlete prawo francuskie, przeclwlo któ. remu goraco, ale jalc dotad bezkutecznie, protestuje prasa francuaka, pozwala w pewnych okolicznosclach na usuniecle grobu, ktorym sie nikt nie zajmuje od lat 10 , nawet, jezell ten grob byl zakupiony na wiecznose, $t$. 2w. nconcession aper petuitee

Dzis daloby sie naprawic te pomniki 1 mogity nitewiel. kim kosztem. Lecz jezell pozostawi sie je w tym stanie, bez opleki, dwa lub trzy lata jedne znikng, drugie powoll za. mienia sies w ruiny, Czy talc czy Inaczej, czeka je wtedy zaglada. im druzej bedzie sic $z$ wlekac, tem drotsza Itrud: niejsza będzie naprawa.

Przed woina istnjal Ko: mitet Opiek! Nad Grobami Polskimi we Francjl: Sthadal sle ze on starcóweemigrantow. ktorzy wymarli prawle wayg
cy w ciagu ostatnich lat. Przejmujac jego prace 1 obowiazki, zwracamy sieg do spoleczeństwa polskiego, ufni, ze nie odmówi nam ono swej pomocy. Moze tez istnieja krewni, lub wnuki niektórych wygnañósw, ktorzy zechca dopomodz nam do ocalenia drogich im Grobow. Aby ukatwic im to zadanie, Komit.t pustara siȩ zaregestrowad wsiysikie Groby Polskie i podac stopniowo ich listę w pismach polskich. Jednoczesoie w pismach tych, otwieramy liste stadek i ofiar na Groby Polskie Wygnańców. Najmniejszy datek będzie przyjęty z wdzıęcznościa. Składka roczna dla tych, którzy chcieliby się zapisać na czlonków wynosi 10 zq . polskich, wzgl. 30 franków trancuskich rocznie.

Rodacy ufamy, ze pomozecie nam uratowac Groby Tych, co sto lat temu dali Zycle a poszli w tulactwo dla wolnej Polski.

Zarzad Towarzystwa Opieki Nad Grobami Zasluzonych Polaków we Francji:

Przewodnicząca: Ambasadorowa Alfredowa Chtapowska.

Marya Kasterska. - Stanlslaw Plotr Koczorowskl. Jan Szymańskl.

Paryz, w Stuletnia Rocznice Powstania Listopadowego.

Adresy: Ambasadorowa Alfredowa Chlapowska prezes. Avenue Tokio 12.

Skarbnik Komitetu pan Szymanski Boulevurd de La Tour Maubourg 100.

Sekretarz Dr. Marya Kasterska rue Blainville 6 .

## Gdzle zdobyé wyksztatcente <br> techniczne i posade.

Kàzdy dzis rozumie, ze dla zdobycia pracy trzeba posiadac odpowiednie wyksztaicenie fachowe. Jednak czesto siẹ zdarza, ze chcac ksztalcić sie w pewnym określonym kierunku, staje sié wobec vielkiej przeszkody: braku srodków materjalnych. Z koniecznoáci więc podezas trwania nauki mlodziez jednoczesnie piacuje zarobkowo. Przedluza to okres nauki I wyczerpuje mhode sily. Niekiedy bywa. nawet go" rizej-miodziez zulechẹcona prze.. rywa nauke i zwieksza liczbe wykolejorych niefachowcow.

Pa ukoriczeniu nauki izdo. byciu odpowiednich swiadectw staje mbodziez znow przed nowem pytaniem: jak i gdzie zna. leżc odpowiednia posade. I wów. czas, wobec wielkiej konkurencji na' rynkit pracy, zdobyte $z$ mozolem wiadomnsci często ida na dluzszy czas w zapomnienie, a wlozone pieniagdze i praca marnujq sie.

Jednostka niemogaca znaleść żarobku w swym zawodzie, przerzuca się do innego, zaczynając na nowo okres przygotowawczy lub chwýta jaka badz prace, która wpadnie w rece, Przynosi to, rzecz prosta, wielkie straty spofeczenistwu zarówno pod wzgledem materjalnym, jak i moralny m.

To tez wazna bedzie dla mfo. dziezy wjadomost o Paístwowej Szkole Teletechniczanej (Telegra-ficzno-Telefoniczniej) w Warsza-
wie, która calkowicie usuwa trudności, o ktorych była wyzej mowa.

Szkola ta bowiem, nie tylko zapewnia posadé uczniom swym natychmiast powyjsciuze szkoly, lecz i podezas dwuletniego trwania nauki wyplaca uczniom zapomogi wystarczajace calkowicie na utrzymanie w Warszawie. Przy Szkole istnicje równiez Bursa dla zamiejscowych.

Nauka w Szkole jest bezplatna.
Szkola ta, jedyna tego rodzaju w Polsce, ksztarci techników telegrafów i telefonów. Praca takich techników polega na utrzymaniul $w$ porządku, naprawianiu i budowaniu aparatów, przewodow i slacji telegraficznych i telefonicznych. Praca ta, wykonywana często pod gotem nieberm i na powietrzu wymaga zdrowia i zahartowania, jak row niez zamitowana do elektrotechniki.

Szkola jak widzimy, zapewnia uczniom swym spokoj, podczas trwania nauki i usuwa troske o byt materjalny po ukoríczeniu studjow - jednak wza. mian za to stawia swym kandydatom powazne wymagania,

Do Szkoly przyjmowani sq uczniowie ze świadectwem 6.ciu klas gimnazjalnych $z$ prawami państwowemi. Pomimo to podlegaja oni egzaminowi konkursowemu $z$ matematyki w zakresie 6-ciu klas. Przed rozpoczęcien nauki w Szkole kandydaci musza odbyc trzyniesięczna praktykę przy budowie urzadzeń telegraficznych i telefonicznych. Prak. tyka ta - to jakby 2fgi egzamin konkursowy, na ktorym kandydat wykaznje zdolności swe i zamilowanie do póńniejszcj pra. cy. Ocena kandydata z pobytu na praktyce przesylana jest do Dyrekcji Szkoly.

Pozatem - jedıym jeszcze $z$ warunków zasadniczych przyjecia jest odbyta stuzba wojskowa Jub tez nieprzekroczone 19 lat i 8 miesięcy na 1 paździnika 1931 f.

Podania o przyjecie do Paístwowfj Szlsoly Teletechnicznej (Telegraficzno-Telefonicznej) w Warszawie nalezy skladac do dnia 1 czerwca 1931 r. do Dyrekcji Poczt ; Telegtafów w Warszawie (Plac Napoleona Nr. 10). Tam rownice otrzymać mozna blizsze informacje dutyczace Szkoly.

## Wezwanle.

Na zasadzie art. 97 Ustawy - Spóldzielniach wzywa się czlon. kow Podlaskiego Banku Spóldzielczego, by $W$ dniu 14 kwietnia 1931 roku o godzinie 9 rano stawili się w Sqdzie Okręgowym w Białej-Podlaskiej, celem wziecia udzialu $W$ sprawie $z$ podania Syndyków Ostatecznych masy upadlosci tegoz Banku o zatwierdzenie obrachunku doplat.

Sąd Okręgowy w Biatej-Podl. Sędzia
F. Kryfisht.

## Ogloszenia drobne.

zgublono ksiazeczke wojskiowa wydaits priez P. K. U. w Blalej. Podiasklej nia imieq Wídystatio Jaroszs;

Franclszek Rypin zam. we wsi Droblin gul. Witulin unfewaznia weksle wystawione na zl. $1000,500,500, ~ 400$,
$300,200,200,1001500$. Weksle $2 y r o-$ $300,200,200,1001600$. Weksle zyro-
wane byly przez Aleksandra PotykanoWane byly przez Aleksandra Potykano-
wicza. Walentego Pietruczuka. Wystawwicza. Walentego Pietruczuka. Wystaw-
ca wissil Rypin ostrzega przed nahy. ca whisli Rypin ostrzega przed naby-
clem takowych. clem takowych.

## 12 morgow zieml ogrodo-

 we] uprawlonef w Terespolu n/b do sprzedan!a w calośc! lub czẹtclowo. Wiadomośc: Biala Podl., Craba-nowska 38, whaściciel domu.

## OBWIESZCZENIE.

Komornik Sadowy na powlat Konstantynowski, zamie. szkaly w miescie Bialej-Podlaskiej, pray ulicy Pitsudskiego Nr. 28, niniejszym obwieszcza, ze w dniu 18 maja 1931 roku od godz. 10 rano $w$ sali posiedzeń Sadu Okregowego w Bialej-Podlaskicj, na zaspokojenie naleznosel Olgı Jasinskiej odbȩdzie się sprzedaz publiczna nieruchomosei miejskiej, należacej czystym wpisem do Jakóba Wajsgrosa, a $\mathbf{w}$ częsci przez zastrzezenie do Rywki-Lei Goldfeld, poiozonej w miescre Biakej-Podlaskiej, przy ulicy Grabanowskiej, oznaczonei policyjnym Nr. 20 hipotecznyw zaś Nr. 162, składajacej siç z placu wraz ze znajdujacemi się na takowym domem piêtrowym z facjatą murowanym, srytym blacha, komórka krytą deskami, drewniana tak zwana ryglowka i innemi szezegó. towo w opisie wymienionemi.

Powyzsza nieruchomosé ma wieczystą ksiege hipoteczna, oznaczona Nr. 162, przechowywsna w Wydziale Hípotecznym przy Sadzie Grodzkim w Bialej-Podlaskiej, w zastaiwie, lub dziertawie nie znajduje sie i bȩdzie sprzedana w calosci.

W dziale III wylazu bipotecznego wymienlone sa sclsnienia whasności, ciegzary wieczyste i shutebnosici, Zgodnle zas z działem IV tegoz wykazu, nieruchomosé ta obciqzona jest długami, i róznemi obowiązkami hípotecznemi, a mianowicle: pod Nr. 1 suma 4000 rub. przerachowany na 3724 zk, $z \%$, pod Nr. 4 sumă 600 rub. przerachowana na 558 zf, $60 \mathrm{gr} . z \%$ pod Nr. 5 suma 1000 rub, przerachowang na 931 zı, z $\%$ pod Nr. 8 sumas 891 rub. 50 kop., pod. Nr. 10 suma 132 rub. 20 kop , pod Nr. 11 suma 200 rub . I pod $\mathrm{Nr}, 12$ kaucja 5000 marek.

Licytacja powyz̀szej nieruchomosci na podatawic opisu dokonanego przez Komornika Sadowego na powiat Bialski w dnlu 24 grudnia 1930 roku rozpocznie sie od sumy szacunkowej 25000 (dwadzlescta piẹc tysiący) ziotych przyczem pragnacy wzląśc udzial w sprzedazy przed rozpoczeciem takowei winni zlozye kaucje (wadjum) w, Lwocle 2500 zlotych.

Opis, szacunek I dokumenty tyczagce sle tej aprzedazy moga być przejrzane w kancelarji Sądu Okregowego w Blatej-Podlaskiej lub u obwieszczajacego Komornika w godzinach urzędowych.
m. Blata-Podlaska, dnia 5 marca 1931 roku.

Komorniik Sadowy J. Cepach.


## NIE MOZZNA TANHEIII

 тйо и Z1, 5-93 (sam, $n \rightarrow$ ) PATENT
(nie cylindr.) Wyaytar sa salieseniosit pocstowem po otry ymaniu samb́wioala aleganclif i mocny, Klessonto.; Wy, niklowy regarek, chód ofwiecsiny, Bymontolro:

 ${ }^{6}$ s2t. $33.85,10 \mathrm{Ezf}, 55,26$. Leperego gatunku 7.
 $875,10,50,13,-16 .-$, na rike $z$ paskion $10: 50$,


 $Z_{a}$ coseta prsenyliz pleci kupujacy.

## SWIATOWA FIRMA GEN. ZEE. JOZEF, MNUBOYIS Narszawa, ul. Slenna 27, ediz. 2ns.

Maóstwo lintow dziękezynych, 2 powodu braru migjsea samloaiceramy, nieltóro, 8z. P. Przed wojnt posiadafem segarair s patikioj firmy, itbrego bylem wielco zadowolony, oraz i drugim rekomendsje tif firmí Prosze mi priy:, slat segarek tleszóhkowy kryty .Ankier". W. Kocab;, Prezes on, koi.

