## Wielki wiec sprawozulawczy

 z Kongresu Narodow w Wiedniu
## Jak juz̀ donosillismy odbe

 tre slẹ w hall sportowe my ullicy Jurowlecklej 21 welkk wiec sprawozdawczy z Kongresu Narodów w WiedSprawozdanle złoza delesact na Kongres Narodów:znany literat Krzysztof Grusz
czyński 1 sekretarz Polsklego czyniski I sekretarz Polsklego
Komitetu Obrońcow Pokoju Ryszard Deperasiński.
Mleszkañey Blalegostoku stuja swoją nlezłomną wole walkı o pokój.

# GAZETA BAAEOSTOCKA 

Nota Rząu Polski do Rza, du St. Zjednoczonych -
str. 2.
$\begin{array}{lll}\text { dokumentown } \\ \text { zdrady }- \text { str. } \\ 3 & \text { zbrodni i }\end{array}$ Chlopi w pow. grajewskim zdemaskowali oszustów 0 tym m

## str. 4.

 2 dni walk éwierćfinalowych o Puchar Polski - str. 6.Pracownicy transportu zakładów sodowych przeszli na akord HRAKOW. - ,,Teraz, kie
dy po uchwale Rady Mini po uchwale Rady Mini wany warto starać sie o o wiek
sze zarobki. Dlatego pragnie my przejść $z$ pracy , ,11a
niowke" do pracy normowa wakordowe, gdyz wte ly
kazdy otrzyma tyle, na $1 l e$ za
suzyl. Pracuiza suzyl. Pracujao na akord, wac plany gospodarcze 1 przy
czynimy sle do przedtermino wel realizacj1 poważnych za-
dañ czwartego roku Planu b. dan czwa
Z propozycja taka zwrócll1
się do dyrekcjt, rady zakłado we 1 podstawowej organizn-
cj partyjnej zakładow sodoyych robotnicy wydzialu
ransportowego. Do pracy a. ordowel postanowllo przystapic wiele brygad transpor-
towych.
wí robotnica zakładów - Ró wi robotnica zakładów - Ro
zalla Kamecka - ze praca na 2alla hamecka-ze praca na
akord przyniksle nam $w$ obec
nych warunkach poważne ka. nyyscl. Totez rozpoczynamy prace normowano-akordowa.
Pomołe nam to juz od plerwPomoخe nam to juz od plerw-
szych dnt nowego roku coszych dnt nowego roku co
dziennte wykonywac plany produkcyjne 1 zwiekszona
wyda|noscla przyczynté sié
and wydajnoscia przyczynic sie
do przedterminowe1, realiza-
c) Planu 6-letniego". Do pracy na akord w za-
kladach zglosiło sie w plerwszel dekadzie stycznia row-
niez wlelu innych robotników.

Obrady plenum larządu Glównego LK 18 bm. w Warszawie rozpo ciefy sie obrady plenum Za.
zadu GKownego Ligi Kobiet. Plenum poswiécone flest spra-
Tho podsumowanta dat wio podsumowanta działalno
scl organizacti
za sel organizacif $z a$ rok ub.
wytyczen!u jej zadań w rb. Na wsteple obrad przewod
ficzaca Zarzadu Glównego niczaca Zarzadu Głownego
LK - Altcla Muslałowa zlo zya sprawozdanie z przeble-
 Foderaç1 Koblet. Nastepnic
sprawozdante z działalnoscy Ligl Hoblet w roku ub. zlozy-
a Helena Dworakowska sekretarz Zarzadu Głównego

## W Pradze rozpoczął obrady

\|Ljazd czechosłowackich obroniców pokoju
Na wzór innych zakładów
pracy, które już kilka dni temu pracy, które juz̀ kilka dì̀ temu
na zebraniach postanowily swymi zobowiazzaniami produkcyjnymi poprzeć ostatniá uchwale Rady
Ministrów, równiez robotnicy bialostockiej Parowozowni na sohotniej masówce podjeli ca ly szereg zobowiązań. Zaloga bialostockiej Parowo.
zowni wykazala glebokie zowni wykazala glebokie rro-
zumienie sensu podejmowanych zumienie sensu podejmowanych
zobowiązañ. Zeraz po kilku slozobowieqzan. Zaraz po kilku slo-
wach zagajenia sekretarza oddzialowej organizacji partyjnej,
tow. E. Borysa, zaczęty padać tow. E. Borysa, zaczely padac
wnioski dotyczace ogólnégo pod-
niesi niesienia produkcji i to zarów-
no zobowiazania indywiduaine, jak i zohowiazania grupowe.
Oto kilka tych zobowiązań: Tokarz, tow. K. Klusiewicz
zobowiazuje sie dajność swej pracy o 10 proc., a
ponadto wyzzkolić jednego praponadto wyszkolić jed
cownika na tokarza. Tokarz Parowozowni o
wiarowski - postanawis wiarowski - postanawia
kszyć miesiẹczaa produk
180 180 proc., a
do 160 proc.
Ponadto podejmowano zoho-
wiazania
narzedziowni na czele z ol.
Olesiewiczem zobowiązala sié
wykonać do dnia 1 lutego 10 wykonać do dnia 1 lutego 10
sztuk strzykawek do smarów dla nowoprzybylych pomocninaprawy rewizyjnej parowozów $\overline{10}$ zwièkszyć plan miesiẹczny o przed terminem; brygada sprezarek powietranych naprawy rewizyjnej - ukończyé plan miesięczny dwa dni przed termi-

PRAGA. 17 stycznia roz-
poczely ste w Pradze obrady II Czechosłowacklego Zjazdu Obroóców Pokoju.
Oprocz 1600 delegatów, re
prezentulacych rózne warstwy ludnosci - robocników
Spisek hitlerowski whryty w brytyiskiej strefie Trizonii










DLA POPARCIA UCHWAモY RZADU
Robotnicy bialostockiej parowozowni zwiększaja wydajność pracy


## Spelniając marzenia pokoleń zbudujemy stolicę piękniejszą niż hyla

czyé roboty przy naprawie ten-
drów równiez dwa dni przed
terminem, a brygada ob. Misiuterminem, a brygada ob. Misiu-
ry z naprawy biéacej
wila podnié wila podniéśc wydajnośó pracy
do 200 proc Nie prozostali również w tyl pracownicy warsztatów wago
nowych i ludzie z brygady go spodarczej. Pierwsi postanowi
li zwiekszyć
naprawe rewizyjn wagonów w I kwartale o po
nadplanowe wyremontowanie wagonów, a drudzy ponad plan przeprowadzić naprawe suwnic
nad kolówką w dziale mecha nad kolowka w dziale mecha-
nicznym do dnia 1 lutego.

 wiązania wykazali, jak bliską ich sercu jest sprawa przedterminowego wykonania Planu ze zobowiazania te znacznie mym wzrośnie dobrobyt ich ro | mym |
| :--- |
| dzin. |

W DNIACH OD 20 DO 30 BM.
Jutrow calym kraju rozpoczynaja się Dni Leninowskie

Pogadanki, odczyty, wieczory świetlicowe,

wystawy, wycieczki - organizuie T P P R \begin{tabular}{r|rr}
WARSZAWA. 21 \& stycznla \& gólne koła TPP-R przygoto <br>
mija 29 \& rocznica \& smterci <br>
wuja imprezy artystyczne

 

mija 29 rocznica smierci \& wuja imprezy artystyczne <br>
Wiodzimierza Lenina. Aby \& wystawy, organizuja wyciecz
\end{tabular} Wrodzimierza Lenina. Aby

zapoznać najszersze rzesze

spoleczenstwa polskiego z te$\begin{array}{lll}\text { go zyciem } 1 \text { walka, obchodzo- } & \text { dzenia muzenm Lenisiwo poiskie } w \text { okresie } \\ \text { ne będa w calym kraju w } & \text { Dni Leninowskici pozna gle }\end{array}$ \begin{tabular}{l|l}
ne będa w calym kraju w \& Dni Leninowskich pozna gle- <br>
dnlach od 20 do 30 stycznia \& biel driajalnoś Lenina jako

 

Dnd Leninowskie. Organiza. \& tworcy partil bolszewickiej, <br>
torem Dni Leninowskich jest <br>
pryywódicy organizatora
\end{tabular} sko-Radziecklej.

W okresie Dnı Leninow- Wiluch Piego nauczyciela skich odbeda sie liczne poga
danki 1 odczyty, akademie


W iniu 16 stycznia $\begin{aligned} & \text { dis3 r. grupa dziennikarzy zwiedzita teren } \\ & \text { budowy Paracu Kultury i Nauki w Warszawle. Na terenie }\end{aligned}$ cownikami budowy, miedzy ktorymi znajduja srie dayawni zolnie-
rze Armii Radzieckiej, ktorzy brali udziak w wyzwoleniu War-
szawy.
 ralicje WP $z$ wiceministren Popławskim, czlonków Prezydium Stolecznej Rady Naro
dowej z przewodniczacym Albrechtem oraz sekretarza KW PZPR - Kubiczka.

Nowe pismo Wychoiziwa polskiego wo Francji PARYZ PAP. Dnla 17 stycznia ukazal sie plerwszy numer nowego pisma polski ski". Artykuł wstępny plsma podkreśla, ze ,,kurler Pol ski" pragnle być rzeczniklem dstotnych interesów wychodztwa polskiego 1 przyjaźni między narodaml francuskim
$\qquad$ cosk


#### Abstract

nice wyzwolenia Warszawy przez Armie Radziecka i wal- czace u jej boku Wojsko Polskace u dzień 17 bm - lud stolicy uczcil uroczysta akademia zorganizowana w hali sporto- wej. arowa bialo czerwonymi corwan neralissimusa Józefa Stalina Prezesa Rady Ministrów Bo lesława Bieruta, wypelnil szczelnie przedstawiciele spo warszawskich fabryk i bu dow, kobiety i młodzież szkol-

Serdecznie powitali zebra-


 ni przybylych na uroczystosc wiceprezesa Rady MinistrowW rocznice historycznego dla nas dnla wyzwolenia wyra ramy nasza najgłebsza, wole wa!ki przeciw wszelkim impepokoju i postepusom 1 niezkomna wlare, ze wielka sprawa pokoju 1 postępu, której Wy jestescie wielkim chorazym,
o która walcza wszyscy prości ludzie na calym świecle zwyclęży.

## PREZES RADY MINISTROW

OBYWATEL BOLESEAW BIERUT
BELWEDER
W 8-ma roczntce wyzwolenia naszel stolicy przesyłamy Wam, zgromadzeni na uroczystel akademil przedstawictele
ludnosci pracujacel Warszawy, gorace, serdeczne pozdrowleludności pracujacel Warszawy,
nia 1 uczucla gebobiej mitosci.
Realizujac Wasze nauk1 1 wskazania wznosimy codzienna, wytrwała praca wspantala socjalistyczna stolice naszego
dowego państwa.
W roczice w
W rocznice wyzwolenta spod Jarzma faszyzmu hitlerow-
skiego mysili nasze 1 uczucla zwracaja sie do Armil Radziecskiego mysii nasze i uczucla zwracaia sie do Armil Radzie krzez bohaterska oflare krwi przynlosły nam wo, ktore po przez zawze zachowamy w naszych sercach wdzieczność dla nar zawsze zachowamy w naszych sercach wdziecznos
dow Zwiazku Radzieckiego 1 Wielkiego Stalina.
Zjednoczent we Froncie Narodowym walk1 o pokól 1 rea1izację Planu 6 -letniego, czujni na wszelkie zakusy imperia ilizmu amerykańskiego 1 jego agentur, oflarna praca wzmac niać będztemy potege naszej ojczyzny.
Nie bedziemy szczedzı́c wysiłkow, by wypełnié postawio-
ne przez Was zadania - budowy Warszawy - soclalistyczne przez was zadania - budowy Warszawy - socialistycz-
nej stolicy naszego kraju, której $W y$ jestescie pierwszym nee stolicy
budowniczym.

[^0]NAROD POLSKI ZD£AWI WSZELKA DZIAモALNOSC NAJMITÓW AMERYKAŃSKIEGO WYWIADU

## Nota Rzadu Polski do Rzadu St. Zjednoczonych

| WARSZAWA. W dnlu 16 stycznia br. Ministerstwo |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| 10 Ambasadzle Stanów Zjed noczonych w Warszawle no |  |
|  |  |
| noczonych w Warszawle no te nastepujacace trescl: |  |
| Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesyla Ambasa de Stanów Zjednoczonych |  |
|  |  |
| dzie Stanow Zjednoczonych w Warszawle wyrazy szacunku 1 pragnie zakomunikować, |  |
|  |  |
| ku 1 pragnie zakomunikowac co następuje: $\qquad$ |  |
|  |  |
| roku o godzinle 23.10 w r |  |
|  |  |
| Podgóry, powiatu Miastko, w województwie koszalin zo |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| zamojnych Stanow Zjednoczo a and kiskiej bezposiredni udzial, |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
| Skrayszowski vel Janusz Pa szybkie 1 sprawne jej wyko |  |
|  |  |  |  |
| 917 roku w Ztoczowie i Dia |  |
|  |  |  |  |
| sierpnia 1929 roku w Gonladzu, powlat Blaystok. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
| dze bezpleczenstwa dowody Bradley. Bezpostrednie roko- |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| Stanó |  |
|  |  |  |  |
| c |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
| nastephie polski wielokrotn |  |
|  |  |  |  |
| m , specjalalie praystosowa- czonych, jak 1 na terenie mie |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
| pragn |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| wymierzonych przeciwko pank nych usłowal uczyniće wszy- |  |
| dzielnego i niepodl <br> u, podporzadkować |  |
|  |  |  |  |
| vski po zwerbowaniu ich teresom monopon aid by wôw |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| Skike |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| nich. |  |
|  |  |  |  |
| Omówiony wyzel fakt przy gotowanego z premedytacja 1 |  |
|  |  |
| dokonanego pogwalcenia gra nicy polskiel oraz zrzutu |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| pierwszym tego rodzaju wra czać - nawet dla rządu Sta- |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| W ostatnich dnlach ujaw | Stanton Griffls, ktory w mię |
|  |  |
|  | dzaa stuzibe dyplomatyczna. W |
|  |  |
|  | wydanel ${ }^{\text {w }}$ grudniu ublegte-go roku kslazce pod tyturem |
|  |  |
|  | , Lying in state "wygadal do |
|  |  |
|  |  |
|  | przez siebie ambasady Sta- |
|  | szawie 1 udziadu poszczegol-nych pracownikow w tych |
|  |  |
|  | nych pracownikow. wa ${ }^{\text {, dyplomatycznych" }}$ na spo- |
|  |  |
|  | sób amerykańskı akclach. <br> Nie malac zamiaru w ni- |
|  | niejszel nocle podawac do wiadomości rzadu Stanów |
|  |  |
|  | Zjednoczonych licznych cytatów z kslazk! p. Griffis'a, |
|  | która zapewne znana jest juí |
|  |  |
|  | dokradnie sedrectar S jednoczonych, Rzad |
|  | polski pragnie jedynje wspo-mnieć o dalszych wynurze- |
|  |  |
|  | niach $p$. Griffis'a, ilustruja- cych swoista jego dzałalnosí dyplomatyczna w Polsce. 0 pisujac swoja audiencje u pa pieża Piusa XII p. Griffis na stronicy 240 swolel ksiàzziki pisze o tym, ze papiez zna1 szczególy jego uczucia przyJázni dla Watykanu. Prey róznych okaziach dzialał on jako ,tajny posłaniec 1 kuprzeznaczonyth dla stolicy apostolskiel od wysokich dyg nitarzy kościoła katolickiego w Polsce. <br> W ten sposób p. Griffis przyzna1, ze zapewniona zwy czajami miectzynarodowymi tycznel była przez ambasad Stanów Zjednoczonych w Pol sce wykorzystywana tajnej koresponden syanta |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Pachołkowie wrogów Polski


## civvko siom pokoju dzaaida. równolegle whadze okupacy. ne, reakcyjny aparat pañ-

| do napadu na Zwiazek ra- <br> dziecki i kraje demokracii <br> ludowe. Chcieliby oni jednals |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

ludowej. Chcieliby oni jednal
te wojne prowadzié cudzymi
rekoma, chcieliby, by inne
narody krwawily i ginely w
imié lch panowania nad swia-
tem. Amerykańscy miliarde-
rzy szukaja na rynkach swla-
towych możliwie tanlego i
przydatnego do rzezi miąsa
armatniego.

## - polityka tworzenia agre- sywnogo bloku atlantyclie- go i klecenia nie mniej agresywnego bloku Pacyfiku sprowadza sie wlasnie do

 sprowadza sie wlasnie do u-zależniania od Ameryki in

amerykańskiego imperializ-
mu.
Te wysilki amerykańskie
napotykaja jednak na powaz-
ne przeszkody.
Wielkokapitalistyczne rzady
Wielkokapitalistyczne rzaad
ida wprawdzie na słužalcze
podporzadkownie się Amepyce, ale ich narody bynaj mniej nie podzielaja, ch sta-
nowiska. Cóz z tego, ze pre-
mierzy. Francji czy Wloch kłaniaja sie w pas amerykan
skim ambasadorom? Klasa r




## wadzieckiemu i innym kra-

Bezceremonialność, $z$ jaka
amerykanscy imperiallści pa-

francuskie - wywoluje opor
propaganda neohitlerowskich odwetowców i wyrafinowune

sród tych czynników.
Imperialísci amerykańscy
musza jednak stworzyć pew
dla swych zachodnio - nie mieckich najmitów. Adena
erowie i Ollenhauerowie m sza mieé "argumenty" sza miee ","argumenty funkej. Ta
swej haniebnej
kim ,argumentem" jest na
gonka przeciwko Zwiazkow gonka przeciwko Zwiazkow
Radzieckiemu, Polsce i Cze
choslowacji, sa hasła odwet choslowacji, sa hasła odwet
za kleski poniesione prze
armie hitlerowskie na Wscho dzie, hasła walki o powr
niemieckich junkrow i wle
kich kapitalistow na slowian

$$
\begin{aligned}
& \text { zultacie kleski Hitlera. Has? } \\
& \text { antypolskieso rewizjonizmu } \\
& \text { szowinizmu. proklamowan }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { szowinizmu, proklamowano } \\
& \text { glosno i bezczelnie na zacho } \\
& \text { dzie Niemiec, sa narzedzlem } \\
& \text { w reku amerykańskich mi }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { w reku amerykanskich mb } \\
& \text { liarderow. Nie darmo amery }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { kañski minister spraw } \\
& \text { granicznych Byrnes dal } \\
& \text { swej oslawionej mowie stutt } \\
& \text { garckiej sygnal do rozpetani } \\
& \text { kamoanii przeciwko naszyn }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { kampanii przeciwko } \\
& \text { granicom zachodnim. }
\end{aligned}
$$

Na tle tych faktów szcze-
gólnie dobitnie wysteputa golnie dobitnie wystepula zdradziecka rola real
kliczek emigranckich.

$$
\begin{aligned}
& \text { dujemy wiele materialu doty- } \\
& \text { czacego kwestii granic za. } \\
& \text { chodnich. Materialy te swiad } \\
& \text { cza ze emigrancey politykle. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { cza ze emigrancey polityk } \\
& \text { rzy reakcyjni zdaja soble } \\
& \text { pelni sprawe z wrogich }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { peini sprawe z wrogich pol } \\
& \text { sce intencji swych amerykato } \\
& \text { skich "gospodarzy", ze stuza } \\
& \text { im w pelnej swiadomoscl ano } \\
& \text { typolskiego charakteru tch }
\end{aligned}
$$

TERROR W MAROKO
Usuniacis 2 iohalnych
gubernatorów
PARYZ. - Dziennik ,Hu
manite" donosi, że francuski władze kolonialne usunely o-
statnio ze stanowiska 2 maronych za to, ze nie chcieli sa-
nya
dric aresztowanych uczestni-

Akcja amerykańskich bojowwarzy faszystowskich

| NOWY JORK. Faszystowscy bajówkarze z tzw. ,legio. nu amerykańsklego piowadzą wsclokią kanpà pra | ciwko postępowym działa czom sztuki, m, in. przeciwko Charle Chaplinowl. <br> Na rozkaz herszta tej organizacjl joj czlonkowle pozpo |
| :---: | :---: |
| Aresztowanie | wszystkich kin, wyswietlajacych filmy nie przypadalace |
| Georga Dertingera | im do gustu, a zwlasicza film Charle Chaplina pt Swiatia |
| berlin (Pap). Agencja | kinkietow" (Limelight). |
| ADN oglosiła nastequijacy komunikat: | Jak donosi dzlennik ,New York Times" jedno z towa |
| Organy bezpleczenstwa | rzystw fllmowych przerwato |
| iej Re - | pod grozza pikietowania kin |
| publiki Demokratycznej | prez wswietlanie filmu Chaplina. |
|  | Herszt ,legionu" Hoife o- |
| hita Georga | Swiadczyl - pisze dziennik. |
| Aresztowanie nastappito | przedsiebiorstwo filmowe |
| zwiazku z jego wroga dzia- | Loes pod presia , ,legionu a |
|  | merykańskiego " zgodzio |
|  |  |
|  |  |

odr
cen
Ws

## Ws mi

$\stackrel{\text { ra }}{\text { ra }}$
-


$$
\begin{aligned}
& \text { olityki. } \\
& \text { „Odtworzenie Niemlec zax } \\
& \text { hodnich Jest }
\end{aligned}
$$

## $\underset{ }{\text { rewizji }}$

## Stwarza <br> Stwarza sie wiec problem odrodzenia Niemiec i zwro.

jednak przygotow musza
wy "Drang nach Osten",
ry uderzy na Ziemie Ody
skane i może być popa przez Ang

## polityczne

## 3 -

ollityc
gooda
Niemie
u zag slerpniu 1948
",Ze sprawa obrony Earop Niemiec. Ta sprawa obchoids
nas juz̀ bezpośrednio. Uzbre jone Niemcy otrzymaja fak
tyczrie wsys tyczrie wsyystkie at
pañstwa
volno
vawerennego. $\underset{\text { potrafia mieć zludzeń, ze }}{\text { we }}$ w pelni wyzyskać, zarówno
stosunt stosun
jak i
nienie
czêa sie na dobre i nie trie
ba byé bardzo przewidujacy aby zrozumieć, że sprawa gi
nic bedzie drugim z kolei p
uzbrojeniu przedmiotem uzbrojeniu prza

## skiej umowy merykańskim

"Wracajac do Niemeóm przed światem sprawe p
wrotu utraconych terenów ostatniej woinie
Ziem Zachodnich Ziem Zachodnich i na pery browolnie zrezygnowac. nledwe czynniki niemiect
nitanie solidaryz sie z cala niemiceka rew nistyczna opinia i stara plobie innych zachodn
rodow i rzadow"
merykanskigo imperial
"Waclaw", (Golab).
(Dalszy ciag na str

## Przygotowania do walki ze stonka rozpoczynamy juz w zimie

 WARSZAWA. - Prezy-

niaczan
dorów.
twierdz
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ taz 11kwidac 11 ognisk stonki
$\qquad$dklem nie byly zadowalaja-
co. Przyczya tego jak
odkreśla uchwała Prezy-ce ze stonka oraz liczDla zapewnlenia sprawniecego 1 bardziel skutecznego
walczania stonki ziemniacza-nadu podjelo szereg posta-
nowileń, których realizacja
wina rozpozach ste juzz o o-
tresle zimowym, czyli wczeHiej nlz w roku ub., kiedy
ryygotowanta do akcji prze-wstonkowel rozpoczè'y
hoplero na przedwlosniu.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$na. Pełnomocnicy ci bemdacza kieorganizacla akcj1 przeciwston
wel. W nalbilizsym czasiorady narodowe powołaja sta
lych gromadzkich przodown1
xow ochrony roslin, ktorzy
ond
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$



Dnia 15 stycznia 1953 r. w sledzible Polsklel Akademit Nauk
w Warszawie odbyr sie uroczysty wieczór poswiecony laureatom
Stalinnowskich Nagrod Pokoju oraz omowieniu znaczenia wiedeñ-


Bohaterska mlodziei Korei nie szczedzi sił w walce owolnośc

## Hoczica powanio ZDMK

 PHENIAN. W dniu 17 bm . koreańsk! obchodz! uroczyscle 7 racznice powstanis
Zwiazku Demokratycznej M1o dziezy Forei.
We wszystkich organiza cjach młodzieżowych oddbyly
sie pogadanki, oswietlajacョ bohaterskie dzieje zwiazku
Dla uczczenla rocznicy bryga dy miodzlezowe w zakładach
pracy rozwinely wspołzawod. pracy rozwine socjalistyczne Zwlazek Demokratycznel
Mlodzleży Korel jest organizacja masowa - wiermym po
mocnikiem Koreańskiej Par tli Pracy.
W clagu 7 lat swego istnienia zwlazek przekształcil sle
w organizacje masowa, licza

## Moje sukcesy zawdzięczam wladzy ludowej

Jestem szczesilwa, ze bra-
lam udzial w wystepach arty-
stow polskich w Moskwle,
które stały sle tak wielkim
sukcesem nasze sztuk1. Gdy
zastanawiam sle, fak osiagne
lam obecny poziom artystycz
ny, to zdaje soble doskonale
sprawe, że w nalwaznielszych
momentach decydowala o
mym rozwolu troskliwa po
moc naszego pañstwa ludo
wego 1 władzy ludowej.
W czasie okupacj1 nle mia.

Wzrost dochodów w spóldzielniach produkcyjnych
Spóldzielcy dziela dorobek rocznej wspólnej pracy

| jacych sie w dalszym ciagu walnych zebraniach, czifonkowie spotdzielni produkcyJ. ne wyniki zespolowej gospor darki oraz dziela s!e nymi dochodami. Wizyskaniach biora udzial nie tylkn spótdzielcy 1 członkowle ici rodzin, ale równiez licznl chlo pi z okollicznych gromad, któniem zapoznaja się z cało$\begin{aligned} & \text { ksztaltem } \\ & \text { dztelczej, } \\ & \text { gospodarki spokonula ste }\end{aligned}$ wysokich dochodach spol. dzielni. <br> Poważnymi oslagnteclami zamkneli drugi rok zespoto- wej gospodarki członkowie spóldzlelnt produkcy\|nej, w Grabowie, w pow. kamieńskim. Srednia wydajność pod- stawowych zhriz wzasta tam przeciętnie o 3,3 q z ha, a rosín olsopowych -o 60 q. nęli równiè̇ znacznie zespolowa hodowle, zwlekszajac w ub. roku, poglowle chlewnej - do 54 sztuk. Poza tym dowle owlec. |
| :---: |




Z DOKUMENTOW ZBRODNI I ZDRADY

## Pacholkowie wrogów Polski

(Dalszy ciag ze str. 2) $Z$ tych oswiadczeń wynika
Wipossboce niedwuznaczny: emigranccy zdrajcy wiedza
deskonale, ze każde wzmoc doskonale, że każde wzmoc-
nienie Adenauerów, remilita-
ryzacja Niemiec zachodnich, amerykańska polityka podziana zachodzie Niemiec reak-
cyinych wielkokapitalistycznych rzadow - jest polityka
skierowana bezpośrednio prze diwko naszemu narodowi, po
lityka wzmacniania antypo lyyka wzmacniania antypo
skiego rewizjonizmu niemiec
kiego,
Emigrancey
zdrajey wiedza
nie tylko to.
Sprawa naszych granic na
podstawie ocen przede ws podstawie ocen przede wszy-
skim $z$ Ameryki.. - pisze grudnla 1951 ri- W Wprawie
atrammania obeenej granicv wlo mamy wsród innych narodór pryyjaciót. Nikt nie chee sie narazaać com ani Amerykanom...'
"
wriancy nie mamy przyjaciól
wsrod Innych narodów. Ma-
my takich przyjaciól - sa

granic zachodnich: w gre tu
taj wchodzi akcja Ameryka taj whodzi akcja Ameryka now pochodzenla niemleckie. go oraz ché pozyskania
viemców na wypadek kon-
fliktu. W tym wypadku demo fliktu. W tym wypadku demo kracl sa zdecydowani oddać polowe Zlem Odzyskanych Niemcom, a reszee pozostawlé
nam. Opinla republikanów nam. Opinia republikanow jest mniej skrystalizowana,
ale skłonni oddac Niemcom nawet cale Zlemle Odzyska
ne" plsze Macioiek na
krótko przed wyborami pre-
zydenckimi w USA w r.
wis.
1948.
na "Mirski odbyl kilkugodzinn clekawa rozmowe na bardzo clekawa rozmowe z Churchillem na kilka dni
przed nasza rozmowa... Chir chill, okazuje sie, iest nadal za rewizja te granicy
oswiadczy cyniczne Mirskie
mu, że wom kierunku be. mu, że w tym kierunku bẹ.
dzle prowadzil akcje. Oczy. dzle prowadziy akcje.
wiscie rozmowa odbyla tylko w eztery oczy
,Gdy pan Yolles, prezes
Zwiazku Dziennikarzy Pol skich w Ameryce, wraz z kll. ku Innymi Polakami, telami amerykariskim!, pró
bowal niedawno interpe
lować w tej sprawle (polskich granic zachodnich - przyp.
red) Eisenhowera, spotkal sle red) Elsenhowera, spotkal sie
$z$ jego strony w pol slowa ze
stwlerdzenlem, ze Niemey gra stwlerdzenlem, $\left.\begin{array}{l}\text { ze No slemcy ze gra } \\ \text { fa czolowa role } w\end{array}\right)$ budowle Ja czolowa role $w$ budowle
obrony Europy Zachodnlej obrony Europy Zachodnlej 1
ze $z$ tym faktem trzeba sie że z tym faktem trzeba sie
liczye ${ }^{\text {- }}$ plsze, ,delegatura zagrant

nadzleja sa amerykanskie ba gnety, czolgi 1 samoloty.
Przemoc amerykanskiego tim perializmu ma narzuclic ludowi polsklemu znienawldzo ny ustrob kapitalistyczny.
Ale ci, ktorzy
rozporzadzajaja Amerykantsktmi czoigami ma.
 Klego rewizionizmu Reazcil
W Iistopadze 1952 r. Imperia- wojennych amerykanskiego
", Pu amerykańskiego wie-
dziej kompetentnych ust, zo
imperialiśsi amerykańscy po-


Nie warto zatrzymywać
see przy wykrętach, przy po-
mocy których reakcyjni zdraj
cy narodu usiłuja zama

wypowledz1 poszczególnych
dzialaczy emigranckich zakl!-
najacych się, ze ont, owwsem,
$\qquad$
$\qquad$
tami usiluje sle le oslanlać.
Decydujacym lest fakt, ze
ne, wszystkle bez wyjatku, wi amerykańskiemu i wiąza storii. Dlatego ostatnia jej
 Polsce gotowa jest wydać na lup niemlecklego imperia-
lizmu nasze Zlemle Odzyskane i cala Polske. Oto gle, dy narodowej polskich reakCałe szcześcte ze zarówn reakcjoniści poiscy jak ineo-
hitlerowsy ich koledzy, jak 1 Ich amerykańscy panowle
maja za krotkie ręce. Maja za krótkie rece by sięgną do Wrocławria Szczecina,
do Krakowa do Warszawy
Nie powrócl wiecei kapi-

## Wroci wiecel na Slask 1 n

$\qquad$
M. RAJEWSKI


## Wie uudala sie spekulacia kulakom i kombinatorom

Klasa robotnicza 1 pracuja-
ce chłopstwo w Polsce reali-

 robowiazan produkuja wiecee I leprej lej
walcza a oszczeçnosé czasu surowców, aby zwieksszyć do
chód narodowy 1 podnieś

W budownictwle socjaliz mu w Polsce pomaga klaste solusznik - pracujace chlopstwo, przez lepsza uprawe
zemi, zwiekszenie wydajno
scl z hektara, rozwo hodowh
1 terminowe, pelne wykony wance wszystkich obowiaz
kow wobeo pañistwa ludowe go. Tak jest we wszystkich powlatach, tak jest Setk1 chlopów mało srednioroinych ${ }^{\text {sin }}$ kowicle $z$ państwem
kow, Wzrasta Swladomoś po skich. Najlepszym dowodem jest to, ze powiat grajewsk
zostad juz̀ 7 wolniony w tym roku Z miarek 1 odsypow kroczenia 90 proc. planu osiagna w ubleglym roku.
Oprócz przodujacych mał
rolnych 1 sredntorolnych pow sa jestcze w pow. gra kombina wall roznymi sposobam1 krectic sle od swolch powin
nosal wzgledem państwa


## Fundusz zakladowy to nie suche cyify

| oszukać wladze ludowa, nawet gdy wykonall plan w zbozu, to zalegall w mlestle czy mleku, albo $w$ podatkach 1 odwrotnie. | za, ale uregulowal tè zbozem obowlązkowa dostawe zlemnlaków |
| :---: | :---: |
| Jak kułacy $z$ pow. grajew- | 19-hektarowy kutak Mie- |
| - probowal | Görskle |
| ze ludowa swladcza |  |
| el prykłady z gm Pru- |  |
| ska. Na przykład Jakub No |  |
| omady |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| n tyko kill | podatku zapracic. |
| ogramowego clelaka 1 zlo | madzka komis.a poszra |
| danle w Prezy | szyny do szy |
| $z$ prośba o umor |  |
| cl, motywujac |  |
|  |  |
| arstwie tylko 2 prosieta 25 |  |
|  |  |
| Kułak Nowlcki tak potraf | ded |
|  | sle wielu rzeczy |
|  |  |
|  | Ojczyz |
| domo na jaklel podstawie | za |
| wystapil ${ }^{\text {z }}$ wnlosklem do Prezydium GRN |  |
|  |  |
| orzense mu 50 |  |
| męsnego. Osz |  |
|  |  |
| , | binator 12-1 |
|  | Grygo 2 gromady |
| 30 kg .12 | wka. Wywiazal |
| a nie 2 prosleta |  |
| pisal w podaniu. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| go na niego w planowy |  |
|  | cze upartego ob, Grygo, ok |
|  |  |
|  |  |
| e, th | wego materiatu |
|  | na ubranie, 25 me |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | butów 1 2200 p |

## O TYM MUSI WIEDZIEC ZAまOGA



|  | zwola onl w gromadach na zadne spekulacje, tak jak nie |
| :---: | :---: |
| wedlug skall obnižkı koów własnych, według ren- | pozwolili w gminle Pruska. |
| - Whasny, wedug ren- | Swladomi chlopt wiedza, |
| dy robotnik. Trzeba po | ze nowa uchwala Rzadu z |
| zac | dnia 3 stycznia br, reguluja- |
| tow wlasnych z konkretny. |  |
| korzysclami, jakie obniz- | po wykonaniu obowlazko |
| ka ta przyniesle zalodze. Dia | wych dostaw sprzedac pozo |
|  |  |
| adomosc | ac |
| ka sens walki o pelne wyko | je dodatkowo po wysokich oplacalnych cenach, daje moz |
|  | opracalnych cenach, daje moz |
| ymujac nagrode, prem | wsi : powiẹkszenla dochodo |
| yłajac dzlecko do przed- | wosci gospodarstw chlop- |
|  | skich bez uciekanta sle do ja |
| radiowezia | kıchs spekulacj1. |
| biora fundusze na te cele. (r | StEFAN PAWLA | dym dniem wzrasta 1 nie po-

$z$ wola onl w gromadach na zadne spekulacje, tak Jak nle Swladom1 chlopt wiedza,
te nowa uchwala Rzaduz ze nowa uchwaba Rzadu
dnta 3 stycznla br. reguluas: ca ceny 1 pozwalajaca chropu
po wyonaniu
wych dowiazko
dostaw sprzedac pozo wych dostaw sprzedá poza-
state nadwyzk na wolnym
rynku, albo zakantraktowas je dodatkowo po wysokich
$\qquad$ skich bez uciekanla STEFAN PAWLATA

 Waclaw Rozmyslowlč z zoro
mady Tajenko. Nastawil sie
on calkowlcle na spekulacee. on carkowicle na spekulacje.
Obowlazkowych dostaw wo bec painstwa regulowaí no- nie
chclal. Mieszkad na uboczu chclal. Mleszkad na uboczu
wsi 1 dlatego chclad jeszzze
bardzies oddalicic sle od wsi. bardziej oddalle sie od wsl.
W tym celu w bagnach 1 za-
z aroslach polozonych o, 400 m
od zabudowañ gospodarskich
zit wybudowa1 mady chlcwik 1
tam hodowa pokryjomu 3
 Tajenka wykryll șińnska kry
jowke. Kulak musi teraz rozjlczye sie z panstwem 1 do
plero moze poprosí je wy-
danie zezwolenla na sprzeda swoich nadwyżek na wolnym
rynku albo dodatkowo te
nadwẏkı zakontraktowac.


dziennel swee pracy trudno-
Scl naszego wzrostu 1 buduja
Ojczyzne taka, aby zadna
wraża tapa nie odwazyla ste
juz nigy naruszyc naszych
granto - gdy zarowno robotntcy Jak 1 chlop1 praculacy
tworza lepsza pryszoses da
wszystkich ludzi pracy
dao
sce

 Gotowi sq okraśc kazdego
citezko pracujacego robotn1-
ka 1 chlopa ze wsystilego,
byle by im bylo dobrze. Plany tch jednak psu na bude sie nie zdadza. bo swladomose
pracujacych chopów z kaz-

Z REDAKCYJNEI SKRZYNKI
Podstawowa organizacia pariyina w gminnei spóldzielni "SCh
wzmocnila sie dzieki realizoci
uchwaty grudniowej $K C$

## „Podoba mi się zawód górnika

 mówi Władek Piruta z pow. solkólskiego|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| aiter | praynleste iel | wytoopkach burah |
| styczeego budownictua szero- | A tymczasem przyniost tro. |  |
| satym | cal | sat |
| N |  |  |
| 2 | sie do wiliazdu, we wsi inz |  |
| dec |  |  |
|  |  |  |
| ata ${ }^{\text {arutag }}$ | $b$ begta wszysthie chatipy. |  |
| ${ }^{\text {a }}$ | - Ano, niech jedzie, - |  |
| kazide stowo. |  | choc |
| potem, wra |  | dro |
| ws | ka, kutacy $i$ | mu tam zle |
| jechać. A moze by jednak | Od stowa do stowa ${ }^{\text {che }}$ | pomoga - postawil na swoim |
|  | ze wo kop | Dzis whta |
| dochodzzit | ${ }_{k a}^{2 e}$ |  |
| postan | czaj niebezpieczna. |  |
|  | Omotali chlopaka tym |  |
| ni | $a$ falszuwa tr |  |
| $y^{2}$ zostat iut wo |  |  |
| Larzadu | Rici stron roizum | jakico Riviq. Oto co piszo Wla- |
| po kritthiei rozmowie |  |  |



MŁODZI STAJA NA APEL

## Będę wkrótce pracował tam, gdzie mnie wzywa Ojczyzna

Pracownicy PSS, „Spólnoty Pracy" MHD i Centrali Tekstylnei już przystapili do wspólzawodnictwa
amy juz ureznię narciarską 1 bm . ZS Budowlani
Itryli budowe skoczni na andiej wo Turczynie pod
aynstokiem. Zbudowali
$j a$ pabem gospodarczym przy
Matej pomocy miejscowe manej pomocy n
walezy wiejskiej. Miektantem skoczni jest
mindik Budowlanych ryxank Buaski..
 - wzesscy milosiogicy spor mazyscy milosnicy spor
(arciliskkiego codziennie
tudziny 14- 16. Zastana y instruktora, który besdzie
untal wskazowek potrzeb prapzy skokach

## KRONIKA

 PARTYJNA Frodial Propagandy Ko 4ad Miesskiego PZPR w Whmstoku zawiadamia, z̀419 bm . o godz. $\mathbf{1 6}$ odbe. 4 t 19 hm . $\mathbf{0}$ godz. 16 odbe knntow Komitetu . Miej. 4y0 PZPR. Odprawa odhade sie w Wojewódzkinx


Maxiennictwo i punktu. whes wszystkich prelegen robowiazkowa.
THEG I IOD

## SNIEG I LOD ZNIKNIE Z JEZDNI

iursować będą punktualnie szystkie autobusy MZK


MOZETOPOMOZE

## Dzienniczki kontrome dla pracowników ZOM



##  <br> a

przer obsluge. Wiado
bowlem, ze dotychczaso
rozklady umleszczone na


## CAZETA ABOTOWC

## 2 DNI WALK ĆWIERĆFINAŁOWYCH O PUCHAR POLSKI <br> CWKS nailepszym zespolem turnieju


#### Abstract

   Polsk1 w pilce slatkowej męzczyzn. Punktualnie o godz. 15 w sobote na hale weszły druzy ny wchodzace w skład V gruOisztyn, Gwardia Bialystok Gward, Gwardala Szczecin. Uroczyste konal Zbignilew Bujnowsk 2 WKKF-u. gWardia bialostocka $\begin{array}{lll}\text { SILNIEJSZA } & \text { OD IMIEN } \\ \text { NICZKI } & \text { ZE } & \text { SZCZECINA }\end{array}$ Kllka minut preed spotka niem zawodnik lystok Paccusko II powiledzial II 1ystok w sekrecie: ,.jezell szzze Scie doplsze, to pokonamy


## Sport w ZSRR <br> W dalszym ciagu zawo- dow narciarskich odbywajacych się pod Moskwa $z$ udzialem czołowych zawodni ków i zawodniczek radziec kich rozegrano bieg kobiet na 10 km , ktory wygrala Platnikowa ze Swierdłowska w czasie $39: 57$. Wiegu na 30 km zwy cieżyl Terenjew z Moskw w 1:42:35. Drugie miejsce za- jal zwyciezca biegu na 18 jal zwyciezca biegu na 18 $\mathrm{~km}-$ Borin - $1: 43: 31$, trzecie - akacemic <br> \begin{tabular}{|c|} \hline \multirow[b]{22}{*}{kurs skokow z udzialem naj- lepszych narciarzy Z

 <br>\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline <br>
\hline
\end{tabular}



| spotkania z CWKS-em z wia ra w zwyclęstwo. Grała ona znacznie lepiej niź dnia po przedniego, a jednak musiafa uleo silniejszemu 1 lepszemu technicznie zesporowi. <br> Na wyróżnienie zasiuguje zawodnik Gwardil Adamowicz, któsyotkaniu najlepszym. W drużynie CWIKS znacznie lepiej niz kowie kadry Radomski i skoczylas. <br> Spotkanie zakoficzylo sie bezapelacyjnym zwyciestwem CWKS-u, ktory pokonal Gwardie $\begin{array}{lll}\text { w stosunku } & 3: 0 \quad(15: 6, \quad 15: 9, & 15: 6)\end{array}$ <br> Przed spotkanlem AZS Olsztyn ... Gwardia Szczecin, klerownik druzzyny akademickiej wyjal $z$ kieszen! dwie maskotki (krasnoludka 1 Wań$\mathrm{k} \varepsilon$ - wstańke) 1 postawly je na stoliku sedzlowskim, twier dzao z powaga, ze zapewnlaja one zwyctestwo. My Jednak ośmlellmy się twierdzíc, ze zwyciestwo nad Gwardia Szczecin odniósł AZS dzięki dobrej zespoiowej grze. <br> Drużyna AZS-u znacznta przewyísza Gwardie wyszko lentem technicznym, lepszyin atakiem 1 obrona. Dziegk tym walorom akademicy pokonali <br>  <br> Wiele blędów podczas sę dzlowanta tego spotkania po pelnil arbiter Prajs $z$. Blałe gostoku. <br> Wheczorem w hall sporto wej. rozegrane zostaly ostat nie mecze w siathówce w ra- mach éwierćfinalów Pucharu |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


| Polski. W pierwszym spotka niu bialostocka Gwardia prze grala $z$ AZS Olsztyn $2: 3$ (16:14, 15:11, 15:17, 11:15, 13:15). CWKS bez trudu, w trzysetowej walce pokonal Gwardię Szezecin: 15:1, 15:7, 15:10. <br> Ostateczna punktacja naszego ćwierćfinalowego turnieju przedstawia się nastę. pująco: <br> 1. CWKS -3 pkt. 2. AZS Olsztyn - 2 pkt. 3. Gwardia Blałystok - 1 pkt. 4. Gwardia Szczecin - 0 pkt. |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Zacięte boje hokejowe


ANALIZOWALI SWA ROCZNA PRACE

## Narada akiywu sporiowego powiatu augustowskiego

PRZED MISTRZOSTWAMI EUROPY

## Najlepsibokserzy

na ojozie w Sopocie

## 

 wicz, (Heice), Albecht
(Slupsk), Wylangowski, Lewss,
Niedzwiecki, Zb Nowak (Bydgoszcz), Czapilísk1 (Lu-
blin) i Kudłacik (Kraków). Nie stawill sle deszcze: Ku
kler, Hasperczak, Musla, Blel I 1 II, Grzelak, Rozpierski,
Rysin
Rruža, Wisz 1 Stefanluk.
Z listy kandydatón skreslo no Poleksa (Gdańsk) ${ }^{\text {który }}$
ma zalegtoscl w nauce
1 ma zaleglosć
si je odroblé
Fierownikiem obozu jest Karsk1,
Smiech,
Goracaczniak
i Smiech,
chrzycki.

-


11 dyskutantów
Jacych glos poruszało n
ciaggnlęcla w realizac ciagniecia w realizacil za stojacych przed
mymortowym1. M nymi wskazano SKS- 6 w przez zwlazkow
ła sportowe 1 LZS- 6 w zawansowanych
cow. Dyskusja wy
nież, że WKKF niez, ze
sié o urzadzenle notska
tow towego w Augusto

$$
\begin{aligned}
& \text { Podsumowania } \\
& \text { dokonal prze }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Podsumowania } \\
& \text { dokonal przewodnce } \\
& \text { WKKF, tow. Strychan } \\
& \text { Podkreskily on siusznost }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { dokonal } \\
& \text { WKKF, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { WKKF tow. Stryc } \\
& \text { Podkresklay on slusznó } \\
& \text { powiedzi dyskutantow, }
\end{aligned}
$$ zujac cznośe jnoczesnie na zycznej w zakkadach prai

na obowlazek opleki nad LZS-ami,
ory
Strycharski zadandu uatrakcy.nient wplynie zasadniczo n sportowych
spolecznym1

## społecznym1

wodntcrącego P PRN, tow. Lipiński, czom 1 sportowcom uznania. Wreczono com, którzy wyróżn kampanil
przodujacy blałostockiego
Puczylowski
Aleksander Grom
koresponden

## "PAN GELDHAB" OD STRONY KULIS (II)

## Wynik wspólnej pracy


cjl. oczywiście trzeba by zaTo oczywiście trzeba by za
pisac na minus reżyserli. A pgole
$T$ eatr bialostocki ma po chowanle miodego rezysera
mindych aktorów, którzy juz graja powazne role - to bez sprzecznie wiele. Dokonano te go przede wszystkim dzięki
połaczeniu dwóch czynników: doświadczenia starszych akt rów 1 dynamizmu młodych. Kito zna stosunki teatru
miedzywojennego dwudzlesto miedzywojennego dwudzlesto lecia - ten wle, ze takie po raczenie było wówczas nie do pomyślenia. Pozostałości po tych stosunkach istnieja do
dzls i sa przezwyclezzane w stalych konfliktach nowego ze starym. Te konflikty w tea trze białostockim, mimo ze jeszcze istniela. dały dobre rezultaty $w$ postaci dalsze krystalizac

## zeba powledzleć

 rolach. Flore gra ha zmia ne Janina Mrozowna 1 Barba cje róznia się od sleble calkn cje roznia sle ode Ale w obupadkachwicle.
cel byt jeden: pokazanie Flo ry jako ówczesnej panny, pel nej zewnetrznego poloru 1
jednocześnle wewnetrzné pu jednocześnle wewnetrznel pu
stoty. Mrozswna jako aktorka z zdolnoścla dramatycznych miała z tym praca jej byia ciezzisza. Ed-
ward Gudowski w roli Gelihaba pracowal przede wszys kim nad wyiaźnym ujęciern postacl dorobkiewicza. Mus grać $z$ umiarem, pokazać,
gdzle zaczynaja sie 1 kończas wewnetrzne konflikty burżlJa - a wlec w saklewce. Tak
samo Józef Czerniawski w ro
It ksiécia Rodosława. Ten
zdolny aktor, mimo dużego
doswiadczenia ma trudnosel
Ifsiaze Rodostaw to przecie
o pieniadzach z takn otwarti-
jeszcze bardziei umiarkowa
ny I to w duzym stopniu

I znowu lako oslagnięcie teatru trzeha zanotować de blut Waciawa Roguckiego w cjent teatru, wystartowal jako aktor nleze. Dai z sleble zowad́ na scenie, stworzyl reallstyczna postać oficera wojsk Królestwa Kongresowego. Na tle wysiłków całego zespołu razi tylko postac szarda Wildy, który nie do pracowal mysll przewodniej w swolej ro
$T$ rzeba feszcze powledzleé
Cował" sztuke Zuieral uwar
owa1. sztuke, Zbleral uwag1
rzystywał je na próbach: Niewatpliwie pomoglo mu to znacznie.
Jeszcze Innym oslagntesclem sa bardzo dobre dekoraWprowadzal one Wazowadzala one widza od sobie nic $z$ tandetności, brze odzwierciedlaja salon

T

- nie zastępuje recenz.ji i nie może pokazać całego wy-
silku, który włozyì nasz teatr
w wystaw enie sztuk sa Centralnego Zarr row oceni sztuke lak
sztat rezyserski Tadely zlowskiego. Chodzi n te o pokazanie e na spektakl, whee godziny oglada tree, skiada sie thtorow, dyrekcil nografa trd Chodz doceniac wysiliek ty ktorych nie widzzin dziennel pracy. wuear mode kadry stall coraz bardztel
pod wzile
andem pod w

potyka na poważne
$W$ puprzednlm
Panu Geldhable: Smy ten temat na Axera i Zbignlewa na. Cha
kiegol
lenalk


[^0]:    OBYWATELA WICEPREZESA RADY MINISTROW MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
    MARSZAEKA KONSTANTEGO ROKOSSOWSKIEGO warszawa
    Zgromadzento na uroczystosci poswleconel 8 -mef rocznicy wyzwolenia Warszawy, przedstawiciele ludu pracujacego
    przesyłaja Wam, wielkiemu synowi ludu Warszawy, bohateprzesylaja Wam, wielkiemu synowi ludu Warszawy, bohate-
    rowi woiny wyzwolenczef z faszyzmem hitlerowskim, uczniowi. stalinowskiej szkoyy wojennej, dowodcy Ludowego woj
    ska Polskiego - wyrazy serdecznych uiczuć i pozdrowienia Goraça milościa darzy naród Polski, darzy lud Warszawy nasze Ludowe Wojsko Polskie, które zwiazane z Armia,
    Radziecka nierozerwalnym soouscem braterstwa, zrodzonymin cowództwem potę̃ną straż naszego bezpieczenistwa i niepodległosci Ojczyzny, potężna straż pokoju.

