## tysodnlk polliytzno-spoteczno-narodowy, poswlecony sprawom Imad podlaskieso

Warundl preedpiaty: Rmortainle 3 zote<br>Incznie z przes. poczt.<br>Mamer poledghecy 25 grosig.

Adires Redatell I Admintstractl:
Bilab-Palladita, ol. Rnywa fal:

Konto crekowe P. K, O. N\% 82.208.


| Ceny oglozeran <br>  <br>  lub prred tekstem ofooy Drobne po 10 grosty ri Pray kilkakrotnem ymies odpowiedni rabat. |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## IV. Rongres Oszechpolgkl.

$W$ driu 26 patdziernika odbyl sle $w$ Warszawie IV-ty wszechpolski Kongres Zwlazku Lu-dowo-Narodowego, w którym wziely udzial delegacje kol ze wszystkich zakatków Polski w liczbie okolo 7.000 osób.

Kongres rozpoczal się o godz, 10-tel rano uroczystem nabozeństwem w kosciele sw. Aleksandra, poczem ks. posel Nowakowski wyglosil niezwykle podniosie ! patrjotyczne kazanle no temat milości Boga I Ojczyzny.

Po nabozefistwie uczestnicy Kongresu udall siç czworkami do największej w Warszawie sall kinoteatru . Varsavia", w ktorej odbylo sieq ogsine zebronie.

Na wzniesieniu zasiedli senatorowie 1 po= slowie Zw . Lud-Nar. i przedstawiciele Innych prawicowych klubów Sejmowych, oraz calonkowie redakcyi pism, będacych wyraziclelami ideologil Zw.Lud-Nar.

Zebranie zagail prezes Rady Naczelnej Zw. L. N. pos. Zamorski, ktory po przywitaniu zebra. nych wyluszczyl cele izadania Kongresu, poczem w cieplych i serdecznych slowach uczcil pamiéd zmarlych czlonków Zwiazku, ktorzy odeszli lobecnie nie moga juz wespól $z$ innyml wziąse udziolu $w$ kongresie.

Po wybraniu prezydjum Kongresu, do ktorego wszedl jako honorowy prezes, nasz wielki Roman Dmowski, przysiapiono do wygloszenia referatów.

Referat o zadaniäch polityki zagranicznej Polski wyglosil pos. Stan. Kozjckl, poczem uchwalonc nastepujace rezolucje:

Zebrani na IV.m Kongrcsie Związu Lud-Nar. stwlerdzaja:

1) Wazelki zamach na calose terytorjalna Panstwa Polskiego jest lednocześnie zamachem ne pokojowe wspolizycie narodów, albowiem w obronie caloscl terytorjalnej Panstwa, bedacel warunklem lego niepodleglosct stanle caŁy Naród, stosując wszelkie f́rodki, jakieml rozporędza, bez względu na ofiary z krwil mienia, jaklchby to wymagalo;
2) Zabezpieczenie diugotrwalego pokoju wymaga ustalenia równowagi politycznel w swiecle przez sojusze i porozumienie Polshiz teml panistwami przedewszystkiem, przeclwko ktorym 8 a skierowane dazéenia do zburzenia ustroju terytorjalnego, ustalonego przez Traktat Wersalski;
3) Polska moze byé rzeczywlstym czynnikiem równowagl politycznel, strótem pokoju, oraz bronic skutecznie swego terytorium | swych praw, jesll będzle pan̂stwem, rozporządzalacem dostatecznem pogotowlem 2 brojnem, maiacem zasobny skarb, uporzadkowane stosunki gospodarcze, odpowiedni ustrol politýczny I silny Rząd.

Nastepnie prezes Klubu Sejmowego Zw. L. N. pos. Stan. Alabinski omówil polozenle wewndizz kraju i wshazal drogi, wiodace ku naprawle, ujmujac zadania $Z_{w}$. L. N. $w$ nastepujqcych rezolucjach:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej wymaga reformy przez rozszerzenie ustroju whadzy prawodawczel i wzmocnienie sily I claglosci naczelnej wiadzy wykonawczej. W szczegolnosci:
a) Sejm skladać sle powinien z dwóch, zasadniczo rownorzednych izb: poselsiklej I senatorskiej, wybleranych na zasadach demokratycznych;
b) Prezydent Rzeczypospolitej powinien mied prawo rozwlezania Sejmu I odwolania sie do wyborców w wypadkach zasadniczych przecluleñstw ze wzgledu na dobro państwa;
c) Prawo wyborcze do izby poselskiej sluxye powinno tylko dojrzalym obywatelom, a to: czynne od ukoficzonego 26 -go, blerne od ukonczonego 30 -go roku tycia;
d) NietykaInose posalska za przemówienla czynnosci poza Sejmem obowiazywal powinna tylko w czasie trwanio sesjl sejmowej, a $w$ zadnym razie nie moze obejmowac wypadków zchwytania posia na goracym uczynku shrodnl, lub knowań 1 podzegań antypaństwowych;
e) Celem uchylenia możliwych konfliktơw konstytucyinych I kompetencyjnych koniecznem
jest przyspleszenie ustawy o trybunale Konstytucylnym, fídory moze rôwnoczénic obją́ zadania frybunalu Kompetencyinego.
II. Ordynarca wyborcka do Sejmu i Senatu wymaga-robrilet reformy, at w szczegolnosci znacznego ógraniczenia llosci posiow sejmowych 1 zapewnienia wybordw posiow polskich w okregach wyborczych, nlemajacych wlekszoścl polskiel ludnosct.
III. Pierwsze podstawowa zesad4 w polityce paistwa polskiego powinna byc zasada jednofel pafistwa;glaka pañstwa narodu polshiego powolanego do wszechstronnego rozwoju swolch sil I celow na calym obszarze Rzeczypospolitel. $Z$ tego powodu prawa polakow, jako gospodarzy kraju, nie moge doznawaé nigdzie ograntczeń na rzecz innych narodowoscl.
IV. Druge podstawowa zasada calel polltyki wewnętrznel panstwa powinna byc praworządnosc, albowiem tylku sciale przestrzeganie praworzadnosci zapewnic moze władzy panstwowe powaianie I zaufanie ludnoścl, obywateli zaś zabezplecza przed wszelkimi niozadowolenlami $w$ spoleczerstwie. Kongres stwierdza, te nie. kidote rozporządzenia I Instrukcje wladz naczelnych, np. w dziedzinie podatkowel, a nawet niektore ustawy, zasady tej nie przestrzegaja, przyczyniajac sie do zachwiania uczué prawo. zzadnych I do niezadowolenia w spoleczentstwie. Kongras wzywa więc wszystkie powolane czynniki prawodawcze i wykonawcze, aby utyly wszysthich swolch wplywow, colem niedopuszczenla do napuszenia pod tadnym wzgledem zasady praworzadnoscl w naszem panstwie.
V. Oble powyzase podstawowe zasady powinny być scisle przestrzegane takte w wojewodztwach kresowych wcalej dzialalnoscl państwowe] I samarzadowel zo starannoscia I konsolswencla, zarowno w administracil politycznel I gospodarcze], Jak w szkolnictwle / sqdownictwie przy rownoczesnem wzmocnieniu tywiolu polskiego na wsi i w miastach.

Nastepny referat o poloteniu gospodarczem Polski wyglosil prof. R. Rybarski, ktory zrownowatenie nuszego budtetu I utrwalenie kursu zlotego uzaletnil od gruntownej naprawy stosunkow spoleczno-gospodarcsych, przyczem w szeregu rezolucyf wakazal drogi do naprawy laki rownowaga miedzy przywozem I wywozem, wzmotenie wytworczosci I wydajnosci pracy, unormowanie obrotu plenięznego Inalecyta reforma podatkowa.

Na tem pierwsze zebranie zakoñczono, poczem uctestnicy tongresu wzipll udzial w pogrzeble f, p. Henryka Sienkiewicza.

Weczorem o godz. 5 odbyto sle zebranie delegatow, na htórem pirzeprowadzono: zozprawe nad referatomi i uchwalono odpowiednio wnioski a nastepnie o godz. 8.wleczorem odbyla sie z udititem wybitnych artyatow uractyeta Akademia ku czci Henryha Sienldawicza.

Nazajutrz t. f. w pontedzialel odbyly sie feszcze zebranis delegatow poszczegolnych woJewddrtw I Ridy Naczelnel, na których powzieqto szereg postanowieh - natuty organizacyino-taktycznel.
clęztich chwilach dziaiejazych, wifod zgfeku i tgrytow walk partyjnych, Kongres

Wszechpolski ma olbrzymie znaczenie na drodze do akonsolldowania sie stronnictw polskich i ujednostajnienia planu pracy okolo budowy wspolnej Matki-Ojezyzny, Ktora wszyscy pragniemy widzieć najpotęziejeza jel obywateli zadowolonych isxczestiwych.
P. R.

## Czasy i ludzie.

## (Clag dalszy.)

Mielismy I mamy upodobanie w ryzykowaniu. Wprowadzamy instynkt gry, probowania szczęsicia.

A $z$ gory wiadomo, ze w tych zagadnieniach przypadkiem, fuksem nic sle nie zdobęzie.

W zadnym kraju nie spotykamy tak czestych zmian $w$ dobrobycie rodzin, co w Oolsce. Ojciec mial majatek, syn go luz nie posiada. Co joden zarobil, to drugl zmarnowal. Wylatkiem 84 ludzie w naszem spoleczoństwie, którzy przez szereg pokolef, z ajca na syna, w jednym zawodzie pracowali, majatek pomnazall 1 rosll wurnaniuu Boga i u ludzi. Jezell zbadamy to wylatki, to okaze sle, ze to przewaznie dzis spolszczenl potomkowie cudzoziemcow, osladlych kiedys w Polsce, ale nie Polacy z urodzenio. A trudno, gdzie z pokolenia w pokolenie mówi sle I powtarza jakoś to bedaie", il tak sie zrobi", It tak sic urodzi", to w koñcu nawet materjalu no nauczyciell rozsadku i rzeczywistości braknie. Zaclera się wlaściwoś umysfu ludzhiego brania rzeczy i warunkow taklemi, lakiemi se. Zactera sle miara do wlasciwei oceny, nawet do wlasciwego okreslenie rzeczy lub sprawy, ktora mamy zbadac.

Czyz nle jest teraz wolsce tak, te nawet wlasciwego imienia nie motemy odnalezc, nie potrafimy przy najlepszej dobrej woli i najbezstronntof nawet wyciagnąe wlasclwego wnioshu 2 danych, które nam dnstarczone zostaly.

Ale przeciez dzleĆni nazywamy tych, którzy nie umiela wytlómaczyc soble nawet prostych zjawisk, bola gile cieni wleczorem n. P., bo nle wiedzg, sky sif one hiora.

Naród, który zaniedbal ksztalcié siẹ $w$ doclekantu tstotnych zjawlsk spolecenych narod, ktory przez diugie pokolenia zaniedbywat poznowanle tej wlasciwoscl I ksxtalcenia sie $w$ tel sztuce, ten musi w koncu stracié nawet przyrodzone apoleczeństwu wlościwosci rozpoznawania.

A wlasnle ten bledny polski Naród prócz przyrodzonel wady lekkomysinoscl, powierzchownnsci izadawalania sle pozorami, byl przez przeszlo wrek caly zmuszony, będac w niewoli, przyfać za zasade zycia I pracy wezwanle swego najwlẹszego poety Adama Mickiewicza. Micklewicz w Odzie do Mlodosci, pisanej, kiedy on sam by! jeszcze w miodzieficzym wieku, wzywal miodziet, aby mierzyla sily no zamiary, nie zamiar podlug sil'. Chodzfo Mu o to, aby mlodziet wlerzyla, a nawet podejmowala sie wypelniania zadah, sadzac po ludzku, niemoztiwych do opeinienia.

Po ludzku eqdeqc, zdawalo sié bowiem niemozliwe, aby Polska mogla powatać wobec trzech najwiekszych poteg wojskowych, jahiela rozebraly.

Micklewicz tet taqdal od miodziety, teby nie godzila sieq ze stanem rzeczy, teby $w$ lej plersi
nie wygasal szischetny bunt przeciutej krsywdzie, przecir tel przemocy iteby wierzyla w niepodleglosé Oiczyzny i do niej dezyla. Ale to przykazanie, pisane w rozkwicie romantyzmu w Europie, pragnace utrzymać ducha w Narodzie $i$ wiare w jego odrodzenie, bylo czesto poimowane falszywie, falszywie wykladane I fals sywie stosowane.

Poczetto idealizowac wszystko to, co ongi $w$ Polsce bylo, rozkochiwad aie w fej dniach chwaly i potegi, rozkoszuwać sie jej slawe, urokiem, zamiast przylozyé baczna uwage do poznania blędow dawnych pokolef, do zanalizowania wad narodowych, które przyczynily siẹ w znacznym stopniu do upadku Paristwa, wykorzenié je w soble, aby przypadkiem nie spowodowaly takiego samego beziadu, taklego samego nierządu, takiego samego rozstrolu, jali w Polsce whoncu 18-go wieku zapanowal.

Przez to umyslne, niezdrowe zamykanie oczu na nowe, choé cilezkie warunki, w jakich po rozblorach 1 po powstaniach narodowych enalazta sic nasza Ojezyzna, nie potrafili nasi Olcowie docenic wartoscl sill gospodarczych w momencie, kiedy w calym fiwiecie do sil duchowych i poll. tycenych kazdego Narodu, przybywal wlasnie ten trzeci czynnik, ftory dzis w stosunkach I ukladach sil miẹdzy paîstwami najważnielsza role odgrywa. Zapatrzeni wowczas $w$ miraz politycznych wply-- wow, pozwollísmy wydrzec soble z posiadanio nleobliczalne wartosci w pastaci kopain wegla 1 zlóz nafcianych. Pozwolliśmy opanowad przez cudzoziemcow wiele placowek przemyslowych.

Ten przez wiek trwajacy falszywy sposob pojmowanla 1 wykonywania obowiazków obywatelshich opótilal $w$ spoleczeństwle dojrzewanie zadah a równiez 1 dojrzewanie ich zrozumienia w spoleczeństwie. Mimo glośnego oddzwleku tych samych Ideatow woinoici I niepodleglosci, mimo powtarzanla soble, aby nic 2 moralnego I materjainego dorobku przeszlosci nle uronic, przyszlo wreszcie pokolenie, zupelnie nie umiajace dla tej samej idel, ktora mlalo w duszy izo która umiaio walczye I ginać, praktycznie i celowo - zblorowo pracowac. Podkreslam zblorowo dlatego, te w pracy polityczno-gospodarcze) fest ogromne rósinica miedzy pracą indywidualna jednostk T prace zblorowa spoleczenstwa Osoblsta ofiara, osobista praca lednosteh duzzo zawsze edziataly, lecz w ocenie wartosel spoleczefistwa i zdolnoscl jego do sprawowanta nad sobq raqdów nie moga byc brane w rachube.

Poprzednie lostatnie pokolenie w Polsce, do ktorego sleble zaliczam, były wtaśnie tym produktem powyzel oplsanego procesu myslowego i syatemu wychowawczego, ktory zgromadzil w sercach 1 umyslach bardzo szlachetne zamiary, bardzo duzo szczerego patrjotyzmu, gotowosci do ofiar 1 poświęcef, ale strasznie malo realizmu i o wiele za malo wiedzy rzeczy wspoliczesnych, aby swoj trud moglo Polsce celowo ofiarowac.
(D. c. n.)

## Seweryn Czetwertytski Posel na Sejm.

## Wythomanie w Seminarum Manteycleishiem o LefneJ Podiashied.

Pod takim tytulem zamiescilismy widg 40 i 41 naszego pisma artykul, w, ktorym poddano pewnei knytyce kicrunek wychowanin w tem Seminarjum

Na ten artykul otrzymalismy od DyrekcjlSeminarjum wyjấnienie, które, przyzná musimy, jest utrzymane w spokojnym i powatnym tonie, pelne kurtuazjl tak wegledem Redakcji, jaki wzgle. dem Autora artykulu, bez osoblatych wycleczels I docinkow, co tak rzadko spothac mokna pray wszelkich tego rodzaju wyjaśnieniach i, aprostowaniach.

Wyjasnienie to wraz z listem do Redakcji $z$ zadowoleniem i w mysl zasady: andiatur ot altera pars" (niecho) bedzie wysluchane 1 druga strana) podajemy w calosci wtem, przekonanlu, te przyczynimy sie do wysivietlenia prawdy, bo wszak tak $w$ tym wypadku, jak 1 zawsze tylko - rzetelna prawde naín chodzi.

List bremi tak:

## Do Redakcji .Podlasiaka*

w Bialej Padlaskiej, ul. Kraywa Ni 31.
Prosimy uprzejmie Szanowna Redakcie ozamieszczenie $w$ lednym z najblizszych numerów Podlasiaka zalaczonego przy niniajszym wyiasnienia $w$ sprawle artykulu pod tyt. Wychowanie w Seminarjum Nauczycielskiem w Leśnel Podlashiej $w$ zwiazku z zakonczeniem roku szkolnego w czerwcu r. b. ${ }^{\text {a }}$

Wylasnienie jest odpowiedzie zblorowa Rady Pedagogicznej, ustalong iuchwalona jednomysinie przez wazyatkich czlonkow Rady na-posiedzeniu w dniu 14 -ym pazdziernika r. b. cyyll niezwlocznie po otrzymaniu $n$-r6w 40 i41 1 'odlasiaka, $w$ których zamieszczono wspomilany wyzel artykul.

Nie podejmujemy zadnej szerszej akcji wyjaśniajacej, mniemamy bowiem, it odpowiedz zataczona bedzie wystarczaiaca dla rozchwiania watpliwosci Autora, zbudowanych no podstawle przelotnego wrazenia lub moze niedokifanych informacyl. Jednoczénie pozwalamy sobie nadmienić, it Szanowna Redakcja ma o zakładzle $w$ Lesnej tylko jednostronne wiadomascl, z tego więc wzgledu zglaszamy nojzupelnielsza gotowose udzielenia $w$ kazdej chwili dokiadnych i wyczerpujacych informacyj. Prosimy fednakte o uspra wiedliwienié naszego powślęgu w zakresie udzielania publicznych informacyl o dzlalalnusel zakladu, poniewaz̀ nle stanowiloby tó normalnef podstawy do spoko|nej i systematycznel pracy wychowawczel

## Dyrektor Seminarjum

T. A. Kostara.

## Wyjaśnienie brzml, jak nastẹpuje:

,W numerze $40-\mathrm{ym} z \mathrm{dn}$. 5 pasdalernika 1924 f. ofaz w numerze 41 -ym z dnia 12 pazdziernika tegoz roku Podlasiaka, tygodnika politycz-no-spoleczno-narodowego, poswięconego sprawom ludu podlaskiego, zamleszczono artykul pod powytszym tytulem.

Autor artykulu nie ujawill swego nazwiska, lecz podpisal sie Jako Podlaslak". Czemuz sie wstydzic I z ukrycia podelmowae krytyke! Wszak sprawa wychowania $i$ oswlata lest tak cenne $i$ doniosiq, ze przynleśc-moze tylko zaszczyt, nie zaś ujme podjecio krytyki instytucil spolecznej.

Szanowny Autor podejmuje krytyke zakladu. kierunku wychowania na podstawie dwugodzinnego pobytu podczas uroczystosci zamkniẹcia roku gzkolnego i wreczenia plerwszych matur. Autor nie pomyslal o tem, te system wychowania dzisiejszego jest juz bardzo rozwinlęty zarowno w-teorlijak i w praktyce, te w clagu dwóch godzin jest niepodoblexistwem zorjentowac sie nalezycie w klerunku i podstawach wychowania, zwlaszcza gdy siẹ nie ablerze bezpośrednio u zrodla nalezytych wyiaśnien. Cheac uczeiwie skrytykowac kierunek wychowaw czy zakladu, nalezalo zwrocić się przedewszystkiem do kierownictwa zakladu po informacje szczególowe. Jest to wielka odwaga Autora podejmowad glos publiczny na podstawie przelotnego wrazenia w sprawie bardzo zlozonej, jaka jest sprawa wychowania w dzisiejszych czasach.

Autor ma watpliwości lub moze pelne przeswiadczenle o nieodpowiednlm kierunku religijnym $w$ zakladzie. Wywnioskowal to $z$ aktu zakoniczenia roku szkolnego, sam zreszt\& tak sprawę stawia.

A wiẹc ze slow Autora wynika, te wychowanie religline istniaje, tylko kierunek siẹ mu nie podoba.

Jakze siẹ odbyto zakończenia roku szkolnego z tege punktu widzenia?

Uczniowie wraz 2 gronem nauczycielskiem i rodzicami udall sle do kosciola mielscowego, nlosac sztandar rakladowy, na którym umieszcrony lest wizerunek Matki Boskiel Czestochowskiel praz Orzel Polski. Na chórze podczas nabokenstwa odspiewane byly przee mlodziez naszq pieśni religilne na kilka glosow. W ogólności uczniowle chodza regularnie do kosciola w niedziele i swieta, chór zas szkolny stale bierze udzial w nabozenstwach.

Akt zamknięcia roku rozpoczeto odśpiewaniem prastarej I pieknnei plesni religijnej Bogarodzica 2 towarzyszeniem orkiestry. Przed ogloszeniem wyniku egzaminu maturalnego odsplewano plesf rowniez religijng "Pod Twa obronẹ."

Jeden $z^{2}$ uczniów, koticzacych zaklad, wyglosil referat na temat ildeologia i metoda wychowania", na jaklch podstawach religijno-narodowych powinno sle ksztaftowat wychowanie. W. wypracowaniu sivem podriósi bardzo znaczenlo religil $w$ wychowaniu, pierwszego pacierza i plerwszych zwhaszcza podstaw religlinych, ksztaltowanych przedewszysthiem na gruncie zycla rodzinnego.

Czegoz więc Autor chce? Co ma być wiẹcel na zakofczeniu roku szkolnego? Co w tem jest nieodpowiednlego?*
(D, c, n.)

##  

Po spelnionym nikczemnym gwalcie wr. 1866 wywiezienia biskupa Kallískiego $z$ Cheima do Wiatki za opor w sprawoslawlaniu I rusyfikacji cerkwi unickiel, samozwanczy administrator djecezji a uległy sluzka moskiewski ks. Wójcicki w okólnikach swych do duchowienstwa, pod plaszczyklem troski o czysiosć obrząku unickiego, zarzadzil przedewszystkiem, aby zaniechac ieqzyka polskiego $w$ cerkiewnych przemowienlach do ludu, zabronil w cerkwiach gry na organach i spiewu polskich pieśni i rozkazal wszelkie obrzédy nabotenstwa cerkiewnego, rzypominaiace ludowi jego lacznosé z kościolem katolickim, zastapić, ,obrzad. kiem cerkwi wschodniej", ne majac jeszr.ze odwagi wprost nazwać - "obrzqdkiem prawoslawnym"

Wiadomo, jaki opór czynny, zwlaszcza na Podiasiu, stavialo duchowieństwo i lud przeciwko tym, zmierzaiacym do prawoslawia, zarzadzeniom. które powstrzymane byly za biskupa Kuziemskiego, lecz ponownie podjęte zostaly przez jownego odstepce od unli, równiez samozwañzego administratora djecezji Popiela, tak, ze od r. 1874 obrza dek unicki ostatecznie zniwecronym zcstal, pomimo ze urzedownie jeszcze Unja pogrzebana nie byla; co hiastapilo wr. 1875.

Lecz po dobrowolnem" przylaczeniu do prawoslewia unitow cheimsko-podlaskich, - prawoslawie, ktore $z$ taka bezwzslednościa j okrucienstwem oczyszczalo cerkiew unicka od taciñ. skich obrzędów, - samo wpredce zaczęlo nasladować zwyczaje kosciola katolickiego.

Tak tedy nakazano, by co niedciela i swięto byly gloszone kazania, które wogóle w prawoslawiu nie istnialy. a nawet surowo byly wzbronione przez widoma glowe carostawnej cerkwi cesarza Miko. laja 1.

Nastepnie, by siẹ przeciwstawić katolickiemu sivietu Bozego Clala, - skomponowano processe niby to na pamiatke polaczenia unltow z prawe. slawiem, wyznaczana zwykle na dzień Bozego Cioła, z odczytywanien na sposobb katoticki 4 -ch ewangelii (czego w rytuale prawoslawnym nigdy nie bylo) i swleceniem wody.

Za przykladem koscielnego dzwonlenia na Aniol Panski, - kazano w tym samym czasie i tak samo z trzema przystankami dzwonić w cerkwiach.

W wielkim poscie nasladujac gorzike zale, wprowadzono "pasje ${ }^{\text {a }}$, a gdzie lud tego sie domagal, procesje adbywano po katolicku to jest -ze sloñcem $^{2}$ zamiast pod sforice ${ }^{\text {a }} \boldsymbol{w}$ przedsionkach cerkiewnych ustawiono kropielnice dla zegnania się woda świecona.

Nakazano gorliwie prowadzic w cerkwlach katechizacje 1 nauki zwalczajqce katolicyzm. Polecono dopelniá poswiécenio pol na wiosne, dwa razy do roku t. ., po Bozem Narodzeniu l po Wielkiejnocy odwiedzac domy swych parafian w celu oddzialywanla na otoczenie I w katdej cerkwl zorganizowano dwa chory dla odspiewywania pieśni na modle rózafica 1 godzinek.

Wreszcle na wzór katolicklego blerzmowanis zaprowadzono bierzmowanie prawoslawne,
udziclane przez archijereja osobom dorosiym w posteci namaszczenia alejem $\delta \mathbf{w}$.

Wszystkie te jednak katolickie nasladownictwa nie przywabily do prawoslawia licznych rzesz, t. zw. opornych.

Lecz oto pamiẹtny a niespodzlewany przez tutejszych popow ukaz o swobodzie religijnej wr. 1905 jeszcze bardziej otworzyl drzwi niektorych cerkwi do wprowadzenia a,raczej wznowienis obrządkow katolicko-unickich.

Przerazony skutkami ukazu Eulogjusz, zwolal do Chelma zjazd duchowieñstwa i delegatów od pozostalego przy prawoslawlu ludu, w celu obmyslenia srodkow zaradczych ku ratowaniu zagrozonego prawoslawia, przyczem lud postawil takie niewykonalne w prawoslawiu zadania, jak np. przebranie się popów w sutanny katolickie, ogolenie zarostu z ostrzyzuniem dlugich wlosów i między innemi wymaganiami glownie obstawano przy odprawianiu naboteństwa z monstrancia.

Eulogiusz ze swem otoczeniem maleztl sic w klopotliwej sytuacji gdyz zarost, dlugle wlosy i riasa o szerokich rekawach to jakby dogmaty prawoslawia, czczenie zas Przenajśwlętszego Sakramentu w tej mierze, jak w kosciele katolickim, w cerkwi sié nie praktykuje. To tet na zjezdzie nie powzietto zadné jawnej rezulucji, ale poufnie Eulogiusz upowaznil duchowienstwn do spelnienia niektórych ządań parafjan. Więc w kilkunastu cerkwiach na Podlasiu wznowiono liturgle unicka z przenoszeniem mszalu, z uzyciem dzwonków i innemi wlasciwosciami rytualu unickiego, a nawet zaczeto odprawlá nabozenstwo z monstrancia nieraz w obecności samego Eulogjusza.

Tak np. objezdzajác w r. 1905 swola djecezle, Eulogiusz wizytulac cerkiew w Zablociu powlatu Bialskiego, - przez ówczesnego proboszcza Starosicica zostal uprzedzonym, te, aby powstrzymać parafjan od przej́scia na katolicyzm, Starosielec wznowil liturgje unicka $z$ wystawieniem w pewnych uroczystościach monstrancjl.

Eulogjusz oswiadczyt, ie przeciwko temu nic niema l zażqdal od Stacosielca odprawienia na drugi dzień rannej unickiej liturgii, ktorej Eulogjusz uwaznie wysluchat I podczas adoracil przed monstrancja wraz z ludem przyklekal, poczem odbyla sie procesja na sposob katolicki.

Wreszcie przyszlo do przeprosin ljezyka polskicgo w prawoslawnych kazaniach, zwlaszcza na cerkiewnych odpustach, kiedy równiez na sposób katolicki, wsrod kazania odmawiana byla stosowna krótka modlitwa, którq za kaznodzieje sluchacze powtarzali.

Rowniez i w okolicach Chelma glosit w cerkwiach kazania polskie z Kaniego Platon Wereszko, po kiorym cwiczenia kaznodziejskie w rekopisie pozostaly.

Adam Rekwirewicx.

## Whezpleczanle zywego Inwentarza.

Polska jest krajem rolnicrym. Jak nam wiadomo, majątek gospodarza-rolnika sklada sle $z$ gruntu, zabudowaf oraz inwentagza martwego i zywego. Inwentarz zywy odgrywa w gospodar-
stwie wiejskim wielk role, nietylko bowiem do starcza nawozu, ktory jest nieźbẹdny dja utyznienia gleby, lecz daja nam równié nlezmlerne korzysci handlowe, poniewat mleko 1 produkty, ktore z niego otrzymujemy, stanowie, wazny are tykul handlu na rynkach catego swlata. Hadopla wiec tywego inwentarza ma ogromne znaczenie $w$ kazdym kraju, w szczególnosci zas jest ona czynnikiem plerwszorzednym w ustroju gospodarczym kralów wybitnic rölniczych.

W Polsce pracule ${ }^{2 / 3}$ ludnosci na roli. Rozwoj hodowli zalezy od klimatu, gleby, gestosci zaludnienia it.p. I gdzie te warunkl sa sprayjaiace, tam hodowla inwentarzo rozwifa slę pomýsinle. Polska poslada wszystkie warunki, sprzyjajace tej hodowli I dlatego tet obecné warunki gospodarcze, zwiqzane z odzyskaniem bytu politycznego, otwieraja dla hodowców szerokie pole dzialania. Wiekszose krajów Europy Zachodniej, mimo wysokiego poziomu hodowli, nie maze podolac wlasnełtu zapotrzebowanlu nablalu 1 zmuszona jest sprowadzac tywy inwentarz z innych krajow; okolicznosé ta otwlera dla Polski pole do ekspartu produktow hodowli zwierzat za granice, gdyz ceny sa tam znacznie wyzsze od cen krajowych.

Pod względem agrarnym Polska składa sie przewaznie $z$ wielkiel ilosci malych gospodarstw wlosciańskich, dlatego tet warunki hodowll w Holsce sa nader korzystne, gdyz male gospodarstwa nadaia sié leplej do hodowli anizell wiẹksza wlasnośc. Drobny rolnik, dogladajacy sam sw6i inwentarz, zapewnia wieksza opieke pod względem odzywiania i pielegnowania zwierzat, anikelito sle praktykule w majatkach wiekszych, gdzle dozór inwentarza pozostaje w regach sluzby. W związku $z$ zamierzonemi reformami w ustroju-ograrnym naléty sle u nas spodzlewać znacznego postẹpu $w$ tel galezl wytwórczosci rolniczej. Istniela lednak przeszkody, która utrudniaja 'hodowle I wymagaja one przeciwdzialania ich zgubnym dla gospodarki krajowel skutkom.

Najwatniejszemi przyczynami, ktore powstrzymuja rozwol hodowli, 84 choroby zwierzat oraz nieszczestliwe wypadki.

Szkody w zywym inwentarzu powoduja wine malatkow $w$ gospodarstwie, tem większa, im dane gospodarstwo jest mniejsze, poniewaz w wlększem gospodarstwie, $z$ licznym zywym inwentarzem, szkody wynlkie $z$ chorob zwierzat inleszczęsllwych wypadków, nie rzucaja się takwoczy, natomiast utrata chocby jednel sztuki inwentarza $w$ malym gospodarstwle jest closem bardzo dokllwym, stawlajacym wlaściciela w clęztiem polozenlu. ady drobny rolnik straci jedyną krowę lub konla, wowczas gospodarstwo ulega bardzo czesto zupelnej ruinie. Pañstwo prowadziwalke z zaratliwemi chorobami zwierzat I od skutkow tych chorob ogol rolniczy lest zabezpleczony, będz przez leczenie, badi przez odszkodowanle, wyplacone ze skarbu Państwa w wysokosel i/ ustalonego przez komisje weterynarying szacunku (za zwierzęta chore, które zostaly zabite w celu sttumienia zarazy, ateby sie nie rozszerzala dulej), bądz tet $w$ wysokoścl calkowitego szacunky (zo zwierzęta zable jako pódejrzane o chorubé lub padle wskutek szczeplenia). Aby Jednak rolnicy nasi byll w cale] pelni zabezpleczeni od wszelktch
strat: Winnikiych wskutek pomoru bydla, zachodzl jótreba zorganizowanla na szerokq skale zakreJlonel akcil droda skupienia sil dla przeciwdziafania zdubnym skutkoni nieberpleczenstw zywiolowych do czynu tego musi stanad zrzeszenie jednostek salinteresowanych $\mathbf{w} w$ celu preprowadzenla planowes 1 solidarnej akcji w walce t temi nieberplecrenstwami.
(c. d. n.)

Plotr Eomakin.

## Le IJazid I Mursu Instraitorom Rotek Romereyed C. T. R.

W dnlach od 19 do 25 pasdziernika r. b. odbyl sfy zorganizowany przez Centralne Towarzystwo Rolnicze 7-dniowy zaza I kurs dle instruktorow Kolek Rolniczych C. T. R. Na zjazd przybylo 55 Instruktor $6 \mathbf{w}$ z czego 11 -tu dztalajacych przy Okregowych Towarzystwach Roiniczych I na Kresach Wschodnich, oraz 8 kandydatow no instruhtorow. Zjazd otworzyl w imieniu C. T. R vice prezes p. H. Wasowicz, poczem przewodnictwo obial p. B. Wieliczko Kierownik Instruktorjatu Cibwnego Kolek polniczych C. T. R.

Porzgdek delenny Kursu obejmowal: referaty poszezegolnych wydzialow specjalnych C. T. R. wakresie poszcyegolnych galezi rolnictwa, pozatem sprawy propagandy roiniczof I nauczania pozaszkolnego oraz sppawy gospodarczo-rolnicze spoldzielcze. Ogolem wygloszone zostaly: 26 referatow 14 komunikaty, pozatem odby sie odczyt wraz z pokazaml swietineml .Ligi obrony Powietrzne) I Przeciwgazowel", oraz odbyly sle 2 wycieczki ucrestników zjazdu: do skladu maszym rolniczych firmy Grodzki I Wasilewskl I do Zwiazku Spdidzielni Mleczarskich I Jajczarskich. W charakterze prelegentów w Zjezdzie wziell udzlal pp.s v.-prezes H. Wasowicz, prof. J. Rostafitski, int. L. Qumifski, M, Kwasieborski, M. Karcrewska, redaktor W. Chmielecki. radce S. Wotowski, prof. E. Jankowski, dyrektor Cz. Wasiewicz, Dr. I. Kosinski, A. Zdanowska, prof. J. Miku-lowskl-Pomorski dyrektor 2. Chrzanowahi, dyr. A. Nowakowshi $=$ Poznania, dr. J. Dalkiewicz dyraktor T. Zakrzewski, dyrektor A. Kleniewski, B. Tomczykowki, insp. T. Flialhowskl, Dyrektor B. Wysznacki, L. Ostaśzewski, P. I Myszka, S. Mędrzècki I B. Wieliczko.

## Raptularzyk dziejowy.

5. XI 1370 r. Zgon Kazimiersa Wielkiego. Krol Kaximierz namietnie lubll mysilwstwo I woiny czas od swych rozlicznych prac chetnie poswlecal lowom,- w czasle ktorych, odnlosi niebezplecina rane, powodulaca stierc. Byl to po diugiem zamleszaniu Polski w podzialach, plerwszy znowu panu|acy dziedzicany 4 samowladny. Blogle skutk) sllnych I rozumnych rzadow, whrotce się ujawnily. Skolatana I wycleñcrona kraina potfzebowala wyteqzonel pracy wewnotrznaj, by podolot czekalacym la zadaniom. Cata site umystu I woli wlozyt madry krol, by stworzye warunki
ku temu, z bolem w sercu, odstepuiac czasowo Pomorze Krzyzakom I Sląsk, krolowi czeskiemu. Cześć tego ostatnlego odzyskana zostala za Jagiellonów, czésć obecniewróclla do macier 2y. Opolskie i Cleszynskie jéczy w ucisku obcych rzadow. Pewna częsé zupelnie juz zostala wynarodowiona. Dokonal polqczenia Rusi wlodzimtersko-halickiai $z$ Poisky r. 1340 . Ulozy $w$ Wislicy zbior praw 1347 p., zwany statutem Wislickim. Pragnac podniest oswlate, zalozyl Akademje krakowska r. 1364, która póniej sie stala silnem ogniskiem wledzy.
(iagu dwudzlestu stedmiu lat swych troskliwych, mocnych i rozumnych readow zagospodarowat paistwo tak, te atalo sie jodnem 2 najbogatszych w Europie I jak mowi znane wyrazenle: Zastal Polske drewniang, a zostawll murowana Chcac wyprowadzić Poliske na szeroka widownie europejskq, a nie majac syna, usunql dalszych Plastów, a tron przekazal siostrzeńcowl swemu, Ludwikowi, krolowl (węgierskiemu. Jest on ostatnim królem 2 rodu Plastow, tego rodu budowniczych Polski. Kazimierz Wielki uzyskal rownies przydomek, króla chlopkow 20 troskliwa opieke, która ten stan otaczal. Zarzut roblony temu królowi, te nadal przywileje zydom, jest niesluszny. on $\begin{gathered}\text { atwierdzil tytko przywilej Bolesfawa Poboz- }\end{gathered}$ nego, ks. kalisklego. Dokument króla Kazimierza, przedstawlony do zatwierdzenia nastepnym krolom u nas, okazal sie sfalszowan /m przez zydów.

## 8 XI. 1032 r. Obior Whadyslawa II. Najstarszy

 syn Zygmunta III I plerwazel lego zony, arcyksięziczki rakuskiej Anny. Wladyslaw mial wielkq wzlętosé w narodzie dziehi swej odwadze, wysoklemu wyksiztalceniu wojskowemu I szczeremu uczuciu polskosci zarówno w obyczaju jak w ublorze, totez obiór jego byl iylko formalnościa i trwal pol godziny. Byt to dzielny I rozumny monarcha.10. XI. 1673 r. Zgon krola Micbala Korybuta Wisniowleckiego. 10 listopada ozwaly sie we Lwowie dzwony I zwlastowaly smierc krola Michala. Zapanowalo pelne trwogi wzruszenic. Czlowiek ow, gasnacy w tych warunkach, w lakich sie panstwo 2 naldowalo $w$ walce $z$ straszliwa potega Porty Ottomanskie), - przedstawial się lepszym -niz zaden. Lycie jego wydawalo siẹ retkojmia jedyna we wzgledzie wyjscia z polozenio niezmiernie trudnego. Lwow to grod, ktory I w okolicznosciach owoczesnych odgrywal wielce wazna role: smieré krola meznych I trainie rozumujacych Lwowlan przerazlta. Kto wie, czy bitwa Chocimska mialaby miejsce, gdyby o smierci krolewskie dowiedzialo sie bylo wolsko - na chwile przed stoczenlem onej. Zadna, - ani przedtem. ant potem - smierć krolewska nie nastapila w równle grotnem poloteniu.
11. XI. 1675 r. Zwyciestwol pod Cbacimem. 12 Ustopada znowu odezwal sie glos dzwonow, nie tałosny, lecz radosny, zwiastujacy zwyciestwo pod Chocimem. Zaden goniec nie ma równego prawa nazywania sle poslem dobrej wieścl lak ten, który wiadomose o wiktorll pod Chocimem przywiozl. Cletar wielki spadl z plearsi. Ludzi opanowal szal radoścl. .Zwyclestwoll" Plakano i smiano sie, podnoszono do nieba rece i oczy. Bito
w dewony, bito z dzial, okrzyki na ulicy, hymny po kosciolach, gdzie u trumny krolewskiej z placzem radosci wolano: "królu, clesz siẹ z nami*. M. Wizgird.

## Rronilka mielstowa.

## Kalendarayk.



8ympatyezne zebranie towarayskle odbylo sic w dniu 31 ub . m. : okasil Imienin Burmistraa mlasta p. Zenobjusea Borkowstiego. Zasnaczylismy wprawdzie, te to bylo zebranis towaryskie, nazwat jo fednak nalezaloby racze| rendes-vaus priedstowicieli tutejszeso spoleczehistea, hlopzy w tym dniu znatefli sposobnosd nie tytho do wymiany sdafi, slo prsede. wasyatiom do zeficia sie na neutralnym gruncie de wspdinel pogawedkj i poruszenia szeregu hwestyl, zwiasenych s roswolem miasta, nad ktorem piecsq aletono w rece obecnego burmistrza p. Borkowskiego.

W toku ogolnel dogawedk! p. starasta Rudnicki, nawia. sulac rozmowe do spraw miejakich nie omiesshal dodniest jak nallepsza wole obecnego burmistria p. Borkowskiego - hierunku dbanin o rozeof i podniesienle miasta. Mase snalasiyby sie dewne usterti i nledomaganie wogolnej gospodarce miefakjej, ale, lak muwill p. starosts, jesteimy tylko ludimi, a ludsie moga sieq mylic I popeiniad niekiedy mimowoll pewne bledy I falszywe kroki. W katdym lednak rasie nalety prsyznad, te $w$ Blatej mamy wlatciwego calowieko ne whatiwem miejscu.

Porusryt rowniet p. Staroifa sprawg straty ogniowej. ktopa chcialby widsied na wysokotel zadanlo, atorel mlasto 3 braty odpowiednich fundussow nie zawasa mogio praylit - Mydatina pomoca.

Przemawial nestepnic p. prof. Strojak. p. Withlewics, p. Welowshi, p. Feldman i inm, a wssysthim odpowidel uprzejmy i wareszony gospodera, daichulac wazystkim za przybycle I serdecine slawa usnania dia lego sabiegow i pracy okolo niestenia dobra dia miasta

W mitym nastroju przeszedl asybko csas i nad renem rosessill sie goscie do domów, unoszac s soba mile wrazenia.

Wyerekheane priez wraystaleh od kilku miesiecy ofwietlente vilic sostalo podiete przed tygodniem. Umowa p. Beranke z mlastem to do dostarczania fwiatla na poirseby ralasta zostalo eatwierdione i obeenie mamy fut ulice ofwie. Hanc. Nie uwatamy ledrak za zbyt suctefilwe sawiessente lamp olektryeznych tah, jak one obecnie es. Widalelismy to podcras kilkudniowych whichrow. Nie umocowane na stale lecz zawleszone lampy elektryczne chwlaly sieq na wazystific strony i boki, uderzaly wachlarzami o pret eelasny, skrayplaly, wywrecoly koziolk, wywolulac przytem rabawne refleksy fwletine pas of wibulalic, to endw pagracalac welemnosd ulice. Pe. traceale ne to adaleke, mialo sig wratenic. te wasystio kamienice I cale mlasto porusta sif owolch fundamentach - drzewa blorac sle za awe kenary I patried tolko, fak zaczna laficayd

Czyiby tego nie dalo sie smienic I umocowad na atale do slupore wisxace it chaialace sic wiecrnis bledne lampy elektrgemet Pomylled powinni o tem przedewszyotikem ci, horiy budowe sieci eletitytanel priteprowadzali.

Rzekomy mapad dnjo 29 ub. m. ogeds 6 rano ne idacego asose e Miedryrseca do Radrynio Whad. Tortaka nạpadlo lesle Rokowishm wodieglosel 5 klm . od Mledeyreca 3 niernanych osobnikó I srabowall mu 18 zf 1 pare. butow s cholewaml.

Sq pewne poszlaki, te napad byl awyhla symulacig:
zwlokl we skudni, Dnla $\$ \mathrm{bm}$. o gods. 6 wiecgorem w studni noletsee do posesji sukcesordw' Ropalshich w Janowie Podi. znalexiono zwloki 37 letniego Whad. Rogalgifeco. Zwloki letaly w studni okolo 3 thi. Ni pesie nie ustalono, csy zachodai fakt sampbojstwa, czy tes zabojatwa, Blisse dochodsenio ustali sapewne praycsyne smierci.

## Ruch wydawnilezy

Nietylko bawić umieja ,ISKRY* I sodsiwa sajac mlodeiet rosryuka... Umiaja ene takte swrdeic je| myll ku aprowom sserssym, tu roswataniom powakniajasym, emutnym nawet. Ale csynia to waposob toti, te popries ametek ${ }^{\text {and }}$ dumy, cay lay pospsomienia, jesni sif wyczuwa promienie, pojodne niebo i cieple, serdecane ucsucle. Dowodem tego ressyt 45. podwiecony wesefei pamieci Zmarlych, seasyt. ktorym nie sapomniano to tych malych syceraykech, co puppura krwi męcsentitiej o woine die Ojcajany walcayll julro. Na trade sesyylu ohledoja aiey W dniu sadussnym, 2lote lshierti podwic. cont pamigel Oflal lwowatich, sebrane pries L. Byhowstiego, opis semku kurnichiono prses A. Urbaiskiego, Wipomnienie a nad Dniestru i Waladynki J. Sacseplowakiego, Kescibbshi garncars J. Matawowshiel, W poprsel Sybiru T. Dybesyiskiago, oraz ssereg drobniejasych artyhulow I listy ed redakedl.

Uhesal nie N 5 miesiecsnina nitaokoto Suriata" isswiera: Jana Csempí́shiego-adsie tjak miesskal Henryt Sien. Hiewics, Ins. Jeleńskiego - Krolestwo trobiety 1 alohes. W artyhule tym autor, ne podstawie dotycherasowych bataf naukowych, suter podoje nem priybliteniu opls cudnej vyspy, Allantydy, ktora praed wiekami analdowale ile no ocienis Allantycktm, w miefseu, gtele dsil anajdula sle wysy Kanarylakic, t somicashiwat in dorodny lud, duanchowle, caciciela dwuch nojcudniejszych na swiecie jjewisk na niebie - olofice, a ne siemi - boblety, Jato symbolow iwiatosci í milosci ponadiwiatowej. Datel znajduje sif dwietny artyikul p. t. .Duchy i sjawy' naplasay przes glosnego dals francugkiego anawe tej driedziny wiedzy ludztiei - Pawla Meuse. Doskonele nowela Jersego Sosnkowskiego - Jeniec atmotiery, B. Starlitti - Pamietnik Ziemi, $Z$ za kulis teetru, piekny opis wspotesesnego Algieru prses E. L. Migasikikiego, Jana Kowalayskiego - Poesjo pisma, nowela A. Slonimshiego - Do nikogo, $Z$ toki humorysty, Curiosa ssachowa - Preaplóhl i Rosrywth ssachowe skidala sic na ten niesmiapnie ciekavy 1 sajmufacy numer, Naokolo swiate." Prenumarata kwartalna 6 at. 50 ge.

Adres R̄edakeji / Aministracil, Warszawa, Zsods 12.
N 44 . Tygodnita llustrowanego" poze wiolu llustracjami i ahtualnemi fotograficenemi sdjeciaml aswierai Wi. WhochaPobudki I latota postepu, wratenia J. Garcryhstide s podrd́y amochodu prisez Seharg, Nowe nibytri Mureum Napedoweso. dalsay cias rosprawy St. Praybyasewakiego .Mol wapolcsasni* apas dalsay claf opowisdania Zoffi Naltowskief p. t. .Datele ansiedskie". Prenumerate-kwartiln .Tygod. Hustr." wras : Bibljotek $i$ ímiesicznikiem" .Natolo Swiata' wynosi 21 al. Adres: Warosiwa, zgoda 12.
nEcho 8xholees. Nakladem kolke hist.-liter, proy Sahole Reainel i Hendl. W. Sawedowshiego wiedicech esecto wf
chodzie b symptyexne plsing, kdre wedluy swel zapowiedsi ma bet echom ycia miodileky को iole l pose askola, a wiec noto Fayltéto venió aniot stediechich i wogole podiaskich.

Pierwsy numer tego pisma poza hronika se szholy, - mista 1 minych sist obojmife dilat aportow'y 1 sxavadowy - priedewsygitiom kilk bapomnief wakacyl ly pobytu - oboule letnin. z gerć tyczyny nowemu plimu spelnienia calosel zideh, Thib crono mlodziesy wilelo na swojo barks, Mares Feanalejts Sï̀dice, Braviza 12.

Wi Chetmie Lubelskim wychodsi micsiecenik chelmskiej modntety harcerikia) pts itolts, Plsmo to poswleccone sprawom harceshim omawia tylko te sprawy, ksitaltulac $\$$ wychowuje modsles polste mysl Idealdw hnrcerg.

Posa opisaml spbytu na slofich 1 obosach. Gost" gamieszcse rownlet oficlicsinosciowe wierszyki I felfetony ucsnlow, jak romifes uwaledinf dxiat sponowy $\mid$ zospywowy, unleazceajse do roswisaenia lamigidwhi, kryptogramy I szarady.

Atredr Chelm - iosas Chelmala Druzynn Harcerska Qimnazjum Pafistw.

## Od Administracji.

Miesiac przeszlo juz uplynili 1 mimo tego prawle polowa naszych prenumeratorow zamlejscowych zalega o oplata za pismo. Sest to zbyt wy raine lekcewakenle whasnych zobowlazan wzgledem nazyego wydawnictwa, o które dbac powinilsmy wszyscy.
-Stonowczo if uillnie prosimy o przyspleszenio wyisyld prenumeraty 1 ulszezenle dusych zalestoscl, a prosimy wime hasel narodowych Itych sodan, Jakle haxdy dobry Polak I patrjoto ma do spelnienla tu na rubletach naszel Ojczyzny, kiórel limie powinno i musl byé glofno I upoczyscié wymawiane predewszystkiem tutali na Podlasiu, Polesiu I Kressch Wschodnlch.

## Zycie gospodarcze.

W ubleilym tyzodniu notowanor

| Dolary Stiz. | 5 If. 181/1 ${ }^{\text {Pr }}$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| funty ung. | $23$ | 101 |
| Frank franc ( 8 l 100 ) | 26 | 70 |
| - beta. | 24 | 70 |
| - sswajc | 100 | - |
| torony creskie | 15 | $\sim$ |
| korony austr. | 7 | - |
| miljonowlo | - | 69 |
| mony zlote |  | 95 |
| 4\%\%\% Hsty steashle | 22 | - 85 |
| 4) lisfy steminie | 18: | $\bigcirc$ |

## Zboże.

Owien Domoraki jednollty Céns fianco stacjo moledowania 2九木5. Owies bornah́ski Jednolity Cena franco stacjo

## Redaktor I Wydawcai. Piotr Rybski.

zaladowania 23,80 . Jecrmień kongresowy browarny Cenw Iranco stacie saladowania 27,60 . Siemie Iniane 88 proc. Cena franko stacja saladowania $\mathbf{3 3 , 5 0}$.

## SKŁAD ROLNICZY

## M. DOMAGALSKI

w Bialej Podlaskiej, ul. Kolejowa No 5.
poleca na seron

Plugi jedno I wiecel skibowe, kultywatory brony sprezynowe, slewnikl rzedowe, parniki Ventzklego, kieraty - mlocarnie, mlanowicle szerokomlotne "Kutnowlanka", kutnowskie, slewnikl do satucznego nawozu, wloinie, mlynkl, sleczkarnie 1 t. d. - _ -

## 6 <br>  <br> E n. 0. <br> © Blate Polloskiles Zusiepstwo Banku Poisklego

a) pośredniczy w operacji dyskontowel,
b) Inkasuje no miejscu platne weksle zdyskontowane, nadsylane zostep. stwu przez Bank Polsk! Oddzial w Brzesclu nad Buglem,
c) inkasuje nadsylane weksle komisowe, przekazy I akredytywy,
d) przyimuje na wazystkie Oddzialy I $Z_{0}$ stepstwa Banku Polakiego weksle I dokumenty Inkasowe.
e) przyimuje wkiady oszczędnosciowe dobrze oprocentowane,
f) zalatwla wszelkie operacje w zakres bankoworcl wchodzace.
Adresz Blata Podi. ul, Warszawska 5 gmach wlasny, tel. 99.

[^0]6 fiffly Ifin woblitu stacit, prsylegajace do toru kolenach szosy iomashiel-do spreadanin, Blitssych informacy) udziela domu Nris przy ul. Kraszewshiego - Isdebski.

2-1



[^0]:     Warunhif nauka besplatna, koszta utriymanio wedlug cennika Seminarjum Naucs w Lesinal Padiashiej.

