## GAZETA BAFOSTOCKA

Organ Komitetu Wojewódzklego Polsklej Zjednoczonej Partil Robotniczej
Wx III. Hr 22 (436) Bialystok, poniedzialek 26 styeznia 1953 r. A Gena 20 gr
W POLSCE ISTNIEJE 4.900 SPÓLDZIELNI PRODUKCYJNYCH ZRZESZAJACYCH 120 TYSIĘCY CZLONKÓW GOSPODARUJĄYCH NA 1 MLLIONIE HEKTARÓW
Xrajowy Zjazd Spórdzielczości Produkcyjnej outhadzie się 21 i 22 lutego w Warszawie

## Uchwala Prezydium Rzadu

| Wr reutrace wrosstu swip |
| :---: |
| tiaz oraz wydames pom |
| , ab Palse |
| sold |
| gatzonow |
|  |
|  |
|  |
| yma mekrsost spot |
| urcerne |
|  |
|  |
| imabytu swyen crionke |



W gromadzie Dmochy Glinki
powstał komitet zalożycielski
w



## Wspanialy rozwoj gospodarki narodowej wzrost dochodów ludzi radzieckich <br> Komunikat Centralnego Urzędu Statystycznego

 przy Radzie Ministrów Zwiazku Radzieckiego o. wykonaniu planu gospodarczego w 1952 roku opublikkowan $\begin{aligned} & \text { komunikat Cen } \\ & \text { tranego Urzedu Statystycz- } \\ & \text { nego przy Radzi }\end{aligned}$ $\qquad$ ponad ple wyprodukowan

$\qquad$
$\qquad$ ZSRR w 1952 r .
Wyknane planu
produkcji w przemysle




## miono znaczne nowe moce produkcyne we wsyystl:ch galeziach gospodarki naro- dowej. Wykonano pomysinie prze widziane na rok 1952 zada- nia planu wakresie hudowy olbrymich elektrowni wod- nych i systemow irygacy- nych na Woldze, Donie,

$\qquad$
Organizacje budowlane dloś wysokowydajnych ma-
szyn 1 mechanizmów. Park koparek zwiekszyi sie W po25 proc., zgarniare buldoze-
Wiezowych - o przeszio 70
proc; zwiękzy
slee równiez
powaznie park innych ma-
szyn i urządzeń budowlanyeh.
Rozwój
obrotu towarowego
W 1952 r. trwał dalszy
rozwój handlu radzueeckiego. rozwój handlu radzieckiego.
Na gruncie nowych sukcesow osiagnietych w dziedzindo produkcji przemysiowed i rol
ned, podniesienia wydajnoSci pracy a obniżenia kasztów $\begin{array}{ll}\text { konal z dniem } 1 \\ 1952 \text { r. nowej } & \text { kwitetnia } \\ \text { piatej }\end{array}$ kolel pa zniesienlu systemu
kartkowego - znizky pani.stwowych cen detalicznych
artykułów masowego spoz̀y. cia. Począwszy od 1 kwietnia
1952 r. obnizono równiez̀ ce ny kslazzek $z$ podrecznikami włącznie. Nowa zniżka cen
przyczynila się do dalszego umocnienia rubla radziec-
kiego, wzrostu jego sily nabywczel a dalszego zwiększe-
nla flosci towarów sprze-
W ciagu 1952 r . sprze-
dano ludnosed w slect handlu dano ludnosad w sleci handlu
państwowego it spóldzielcze-
go o 10 proc. wiecej towar go o 10 proc. Wi
rów niż w 1951
W 1952 r. zwiekszyła sde
nadal llośc produktow sprzedawnych na rynkach korchowowrosła sprzegoz mazki, kasz,
zlemniaków, warzyw, droblu,

## Wzrost dochodu

narodowego oraz dochodów ludności

1951
ZSRR
proc.

## M ${ }^{\text {lja }} 5$ lat od chwili podpisania w Moskwie go narodu w okresie 8 lat whadzy ludowe dugoterminowych układów gospodar. gdy zastanawiamy sié nad nasza nowa pozy

## czych pomiedzy Polska a Zwiagkiem Radziec im. Układy te stały sie podstawa realizacj drugofalowych plancw rozwoju naszel gospo darki narodowej, staly sle punktem wyjscia dla realizacji naszego planu 6-letniego. Były one ważnym etapem na drodze zacieśnian przyjazni 1 wspópracy, umocnione nad d leka, Oka, w huku wyzwoleńczych przyjažnı 1 wspólpracy, umocnionel nad da leka Oka, whuku wywooleñczych bitew, na drogach wiodacych ku Warszawle, ku Berli nowi, przyjažin, która przyniosła nam wolnośc

 Na zebraniu członków Okre gowej Komisji Ksiézy w Gdań-kun obecni podkreślali w dysiku-
sii
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ gdy zastanawiamy się nad nasza, nowa pozy-
cja, w świecie, nad tym, ze jesteśmy dziś jed.
na $z$,,brygad szturmowych

Nasze układy gospodarcze ze Zwiazkiem Radzieckim sa, przejawem uksztaltowania sle

## owych, niesporys. Sa przejawem stosunków iedzy narodami. partych na zasadach rownouprawnienia


podstawawa maksymalnego zaspokojenia stale
zmu, prawa
rosnacych materlalnych i kulturalnych po
trzeb całych spoteczeństw. Stosunki pomiedzy
Zwązkiem Radzeckim a Polska, pomiedzy
$\qquad$
,Wszystkie formy amerykańskiej ,pomocy
da jadynie parawanem, osłaniającym wzmożo sa jedynie parawanem, osłaniajacym
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

DALSZY CIAG KRAKOWSKIEGO PROCESU AGENTÓW WYWIADU AMERYKAŃSKIEGO
Krakowska Kuria Metropolitalna siedlliskiem zdrady zaprzedania polityce Watykanu I Wall Street

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\pm=$ | \% ${ }^{\text {a }}$ |  | ${ }^{2}$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| \% $=$ \% | \% | \% |  |  |  |
| $\pm$ |  | \% | \% | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| - |  | \% ${ }^{2}$ |  |  |  |
|  |  | $5{ }^{2} 2=$ | $\mathrm{F}^{2}$ | $5=$ |  |
|  | \%aswom |  |  |  |  |
| \% \% \% | \% ${ }^{2}$ | $\mathrm{Nax}_{\text {mix }}$ |  |  |  |
|  |  | 205w me | $5=$ |  |  |
| $\pm=$ |  |  |  |  |  |
| \% = w |  | = 5-awid | ymata bim |  |  |
|  |  | ceatem |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| cmim |  |  | \% | \% ${ }^{2}$ |  |
| $=5$ |  |  |  | F2e |  |
|  | \% | Ewew |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | $\mathrm{m}^{2}=2 \mathrm{~m}=$ |  |  |  |
| $z^{2}$ |  |  |  |  |  |
| $\pm$ |  | Emem |  |  |  |
|  |  | Stam | \% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2-x |  | $=$ | - 2 |  |
|  |  | wis | - | 2 |  |
| \% |  | $4{ }^{40 \times 2}$ |  |  |  |
| $= \pm$ | 2vers | 5 |  | - |  |
| Brat | terska | $d \bar{T}$ O'̇ |  | 5 |  |
| cars, |  |  | - |  |  |
|  |  | \% |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
| - | \% | \% | - = = |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |
|  | nam |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| $=2=$ | x | Sexer |  |  |  |

# Krakowska Kuria Metropolitalna siedliskiem zdrady I zaprzedania polityce Watykanu i Wall Street 

(Dalszy ciag ze str. 2) Swladek: Nabozeństwa by

w 'Broń została znaleziona wie, która plynie od Swoszo wic w strone Krakowa - ze

znał Swiadek Stanistaw Bał Była ona znaleziona za mo
stem. Most ten prowadzi stem. Most ten prowadz
przez rzeke na Krakow" Swiadek B.1.
ORMO
OLIonek ORMO zawladomif o tym U-
rzad Bezpleczeństwa Publicz nego.
Swiadek Kazimierz Jedy
nak, b. kierowca ks. kanon1
nak, b. kierowca ks. kanonl-
ka Kurowskiego zeznał, iz jesienía 1950 roku wiózz samo chodem ks. ks. Kurowskiego go. Swiadek przypomina so wieczorem, kie pewien czas zatrzymal samo chód.

Plechty,
statniemu

kardynala Saptehy $m$ in.
ambasador amerykaniski Bliss ambasador amerykaniski Bliss
Lane I ambasador angielski
Cavendish Bentick. Ambasador USA Bliss Lina odwledzal kardynała mnlej więcef wówczas, kledy przyjm
wany byı Mikołajczyk. Ks. Mistat zeznaje nastepnie, iz̀ wyjeżdżal za granice z kardynoku Sapiehą dwukrotnie: ${ }^{\text {w }}$ wi świadek -z okazji, kiedy kardynal Sapieha otrzymal kapelusz kardynalski, a po
wtóry w maju 1947 roku." Przedstawiając na pytanie Sa-
du kontakty kardynala Sapiehy za granica śswiadek stwierdza, iz po przyjeździe do Rzymu byl przyjęty przez papieża, a nastepnie bywal u przedstawicial
wrogich narodowi ośrodków granicznych i często ich przyj biskup Gawlina - zeznaje świadek, - spośród osób źwieckich

## go Papee,

Zosób wojskowych byl u kardynal Sapieha rewizytowal":
Wśród licznych osób odwiedzajaceych wówezas kardynala znań świadka: gen. Duch, ks. zartorysik, Ktory Lis korpusie Andersa, ks. Lubowiec-
ki, sprawujący wówczas administracje kościelną dla Polaków miec. Ponadto kardynal przyjnowal u siebie - jak oświaderza skiego Griffina i dwóch kardy nalow amerykańskich. Odwiezali tez kardynala generalowie odbierali przesylki listowne od dynal Sapieháa przyjety byl przez


Na zdjectu: Byly kapetan kardynala saptehy ks. Schmidt Ru-

## Muria krakowska przeciwko katolikom patriotom

## (Od specjalnego wyslannika)


 ta rozbiorów, barw dodała zbrodnicza dziadalność w' Polsce Ludowej. Kardy
nał Puzyna wiernie síużył , arcykatolic nał Puzyna wiernie sỉużył , arcykatolic
kiemu" Franciszkowi Józefowt. Było to prawe skrzyd!o reakcji. Lewym skrzy drem reakcji był Daszyński, który nie
jednokrotnie deklarowal w Krakowie jednokrotnie deklarował w Krakowie strazy interesów reakej1 stała krakow ska Furla przez lata międzywojennego dwudzlestolecia, a kiedy naród polsk
stał sle gospodarzem swolego kraju Sa stał sié gospodarzem swojego kraju Sa
pleha na czele Kurli przystapil do wal pleha na czele Kurli przystapil do wal $\mathrm{k}_{1}$ przeciwko znlenawidzone」 przez sle
ble Polsce Ludowej, przeciwko narodo bie Polsce Ludowej, przeclwko narodo-
wi polskiemu. I jesil dzl's na ławie os karżonych zasladaja ksieża Pochopleń, Lelito a lako swladkowi zeznaja dostojnicy Kuril doprowadzen $z$ aresztu, to odpowiadaja oni podwój
nle przed państwem, przed wladzam państwowymi za zbrodnle, za deptanie praw Polskiej Rzeczypospolitel Ludo we 1 przed rzeszami wierzacych kato
lików, którym państwo ludowe stwo kow, ktorym państwo ludowe stwo nla 1 wyznania, a Kuria wbrew ich in teresom czyniła wszystko, by nadużye
religii, by posłužyé sie nla jako na rzędziem wrogle. roboty politycznej.
Co udowodni1 przewód sądowy Lell-
W wploskarzonym?
walce przectwko Polsce Ludowe udzle zajmujacy wysokle nlejednokrot ich podwładn! nle cofali sle nawet przed profanacja. Oskarżenl 1 śwladko wle w sutannach starali sie nazwá pewne fakty oglednie: "nadužyclem miejsc kultu religijnego". Ale ludzie zasiadajacy na lawach przeznaczonych
dla publicznoscl nazywall to bez ogró dek bezczeszczeniem, profanacja. Bo czymże jak nie profanacja było umlesz-
czenie skrytki zawlerającej materiały szplegowskie w przeplęknym kośclolku nacja było umieszczenie przez Saplehe watykańskich dolarów whasnie w oltarzu swojej kaplicy? Takie fakty mówia
wiele o bezwstydnie cynicznym stosunku agentów imperializmu US
spraw whary i kultu religijnego.
Wszyscy Swladkowle 1 oskarżent po-
twierdzlli fakt, ze krakowskt b1skup Rospond zakazal ksiėzom podpdsywanla
we mial dla parafian fakt odmówienla podpisania Apelu przez proboszcza? nie konfliktu wewnettrznego polegajaceecznosci wyboru. al sia ze swym duchownym po stronie wojny? A przeciez̀ sam ks. Kurowski, czlowiek, który uzyskał doktorat teologil W
Rzymie, autorytatywnie stwderdz11 Rzymie, autorytatywnie stwderdzil
przed trybunalem, ze doktryna koscloprzed trybunalem, ze doktryna kościoKurla Krakowska tak jak Watykan nle zwazała na to kiedy 1 Watykan, wystąplé w imle interesów Imperiallzmu, realizować amerykańska linie polityczna Watykanu, knué splski przeciwko wladzy ludowel w nadziel na
powrót obszarniczes dyktatury w Pol-

Hs Kurows kurlalistów w za pronle dzieżowych równiez autorytatywne stwlerdzil przed trybunałem ze kardynal Sapleha nakazal odwodzić mlodzlez od wstępowanta do ZMP 1 znowu mamy do czynienia z szantazem: - Jeżell wstapisz do ZMP - mówiono mlodym ludziom
ściołem.
Nalegano natomiast gorliwie by mlodzieえ wstępowała do Katolickiego Stowarzyszenia Miodzleży Męskleł oraz Bractwa Różańcowego Modzieży Zeńskie. Tam wychowywano młodziez w duchu wrogośc! do Polski Ludowej. Szpledzy Kowallk 1 Chachlica to wla Snle
nla.
Dzladająo zgodnle $z$ interesami imporlalizmu amerykaŕskiego, zgodnie z nar kazamy Watykanu, zgodnie z linią poKurla Krakowska clężko skrzywdził ogól Polaków wierzących. Zmierzała wiernoria sztucznego podzialu na zdlawdé patriotyzm ludzi wierzacych którzy z ogromnym oddaniem uczestni cza w budowle potęgi naszel Ojczyzny. Państwo ludowe przez zagwarantowa nte wolności wyznania, wolnoscl sumle nla stol niezłomnie na straży interesów ogóu katolikow w Polsce. Kuria kra kowska, bastion reakcj1 1 obskuranty
zmu wysteqpowala wbrew interesom ludzi wierzących.
Nic też dziwnego, ze klerownictwo Kurli Krakowsktej ani myślało przystaRzadem a Episkopatem z 14 kwletnia 1950 roku, które nakłada na kośció w
Polsce obowlazek lojalnego ustosunko-
wania sie do panstwa, klerowania ste acja stanu Poiski Ludowej. Jak zezna kanonik Kurowski, kardynał Sapleha po powrocie z Rzymu w roku 1950 na ym". Nie innego tez zdania byi na steppca kardynaia były arcybiskup kra kowski Bazlak. „Porozumienie było jest dla mile martwym prawem" - os swladczyl przedstawicielom wladz past wowych
Totez szpleg ks. Lelito cleszyl sta pelnym poparciem Kurlt Krakowskié widzteli powodów, by obłożyé go sant widzieli powodow, by obłożý go sante
cjami wynikającymi z prawa kanonicz
$\qquad$ Karano natomiast innych kslęzy, ka rano patriotów, na przykład kardynai Sapieha dwukrotnie zawleszał w czyn nośclach kapłańskich ks. Weryńskiego
Jakleż to zbrodnie popelnił ks. Weryfi Jakleż to zbrodnie popelnił ks. Weryf́
ski? Zawieszono go na przykład za to ski? Zawleszono go na przyklad za to ze w czasle referendum 1946 roku narazy tak. Zakazano mu spowiadae trzy tego, ze w swych kazaniach oswladczy m. in., iz ,,Miliarderom amerykańskim zachclewa sie wolny, bo na niej zara
biaja.". W aktach ks. Weryńskiego zgromadzonych $w$ archiwum Kurli zna leziono dokumenty, na podstawle któ ych kardynal Sapleha oparl swe decy rokami księcia kardynała Na przykł obszerny donos pochodzacy z zzykład 1946 nosil podpis ,,drugi okręg AK" Jak widać, podziemie rządzilo Krakow ska, Kuria Metropolitalną.
Ks. Woźny sprawowal godnosé prze cy Woźny zostal ukarany za to, zonifapar1 reorganizacje Caritasu. Sapieha w odpowiedzi na lojalna wabec decyzj1 władzy ludowej postawę księdza Woź aego rozwiązal klasztor.

Ale Lelito hulał bezkarnie
ludzie wykształceni: Historyk 1 Rurowsk to doktor teologit - oto ich kwalifikacje naukowe. Ks. Kurowski mówił z wielka swada, ale na pytanie prokuratora -: liście przectwko narodowi polsktemu, za wojna, za najazdem hitlerowskim na rowski opuścil glowe. Patrzyly na nie go nleprzeliczone tysiace katollków-batriotów. W ich poteppiajacym spojrzenlu - Metropolitalną Kurię Frakowska.

Wykonując zadania dnia dzisiejszego nie można zapominać o zadaniach na jutro


|  |
| :---: |



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## "Ksiazki i Wiedzy"

rii tego spisku, którego opis po

 ro przyswiecaly uczestrikom
chu. Opublikowana w 1828 t.,
the
 powstania Babeufa, ksiquzk Mhit
lippa Buoinarroti sprzyjala roz:
 powbzechnienia sie pog ladow ko-
munityczatych wird rewoluejo
nistow nowego pokolenia ornz nistow nowego poroleria ornz
zaznajomienia ich ${ }^{\text {trady }}$ trami tewolucyinego ruchu komunis-
tycznego z loñed XVIII wieku:

| wag1 - zada dajnoscl pracy dukcti oraz wa kosztów whasn ach przodulacy bezparty jny $J$ wicz, awansow ty Krynlcki, n1 - wyrabla normy umowicz, sluse |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Wieś zrozumiała uchwale Rzadu






## W stepowym kołchozie

| $g$ minal Armawir, mi | saslednt. Powstaje jedna |
| :---: | :---: |
| nal stacje Niewinnomysska. | e lasów, ostan |
| uzdrowisku "Wody Mine- | astwiska, plantacje |
| ralne" wysiadła liczna grupa |  |
| kuracjuszy - robotnicy, koz- | bawelny ... ${ }^{\text {lasasnle - plântacje }}$ |
| oźnicy, urzędnicy, ktorzy | py prze- |
| kaukaskich uzdrowiskach: w | obraztclele przyrody przesu- |
| Fisłowodsku, Essentukach, | nęl az do tych okolic polnoc |
| Zeleznowodzku 1 Platigorsku. | ną granice uprawy tej cen- |
| Poclag poblegi dalej. Przed | nej rosliny technicznej. Upra |
| naszymi oczyma przesuway | wa bawelny stala |
| sile teraz znajome obszary ol- | chozach 1 sowchozach stepu |
| brzymiej rôwniny stepowej, | Tlersko-Kumsklego jedna |
| polozonej mledzy kaukaskdmi | ważnych galezzi rolnıtwa. |
| rzekam1 - Tlerekiem 1 ku | Sowchoz ,,Gorlaczyje Istocz- |
| ma i przechodzacel następnle | niki" uprawla nowa odmiane |
| na wschodzie w pól-pustynile | bawelny, wyhodowana przez |
| Astrac | selekcjonistów - miczurinow- |
| nice poludnla hojnie ob | ców dla terenow nienawadnlanych, stosuje on na sze- |
| rza ten kraj ciepiem | roka skalę zablegi agrotech- |
| datlem. Ale brakowalo zaw | niczne, opracowane dla no- |
| szo wilgoci, dlatego tez mi- | wych rejonow uprawy |
| zerne byly wynikt pracy tu- | welny w oparclu o naukę mi- |
| zego rolnika Palace | czurinowska 1 doswladczenia |
| suchę, a wraz z nią klęskę | praktyków rolnictwa. |
| nieurodzaju. Tak bylo dawniej, Obecnie | - Dalszy rozwó! naszej gospodarki lest ściśle uzależ- |
| posucha, ta odwleczna plaga | niony od zmilany klimatu - |
| stepowego rolnictwa, staje | powiedzial nam dyrektor |
| się jedynie ponurym wspom- | sowchozu, Makar Bicz, kledy |
| nieniem przeszłości. | smy ogladali pola sowchozu. <br> - Pasy leśne stawy 1 zblor- |
| Carklem nledawno, Juz po | wodne, nozbudowany sy - |
| wojnie, byłem swladkiem, | niki wodne, rozbudowanlęsza |
| jak entuzjaści hodowli lasow | wilgotnosé gleby 1 powle- |
| na stepach zakładali tu puerw | trza w warstwle podgleb- |
| size ochronre pasy lesne. A | nej, osłablą działanie |
| dz1s caly obszar stepowy, az | chych wiatrów. |
| jest na równe prostokąty pól, | Nigdy jeszcze boday |
| otaczonych miodym lasem. | dzle radzieccy, zyjacy w |
| Pasy leśne jednego sowcho | tym steple, nle stawlall so- |
| zu zlewaja się z pasami, za- | bie tak smlalych zadań w |
| sadzonymi przez sowchoz | walce z żywolem, Jak czynia |

## TRZEBA TEPIC ZROḊA CHULIGAŃSTWA

Wobec przejawiajacych 11 różnorodnych form chuligan-
stwa konieczne jest nie tylke zdecydowane 1 wisko. calego sjawy chuligah stwa, ale także wykrywanle stwa, ae tikwie źrodel zta.

## Tow. Czerniakiewicz z pow. bielskiego piszac w Hscele do ZW ZMP o biernosei wobec ZW ZMP o biernosec wobec wybrykow, chuliganów, nle powiedzial, ze aczkolwiek powiedziaz, ze aczkorwa zest walka stuszna rzecza wszelkimi objawami chullwañstwa, to jednak nie mniej ważne jest odkrycie, obnažeważne źródel chuligaństwa 1 zllkwidowanie ich. Chuligan- stwo wystepuje nas nie przypadkowo wo okresie najbardza socijalistycznego, wo- nictwa kresie walki o socjalistyozna wieś, w okresie zbiorowego wysilku spoleczésistwa wi prze zwyciezaniu trudnosci gospo- darezych. Przeciez nie piz** darezych. Przecies teraz pro- padkowo wlasnie padkowo whasnie teraz pro- blem ten nabrzmiewa, przecież nle przypadkowo chu- ligaństwo szerzy sle na ważnym odcinku modzie- zowym, w szkole, dokad wrog kikne Musimy uodpornic niknać. Musimy wo wplywy. I to jest <br> zadanie. Trudno uwazáac za objaw

 wal" uczniów ze szkól zawo rzy zamykali na klucz drzw w pociagu, jadacym z Biasegostoku do Sokółki, by pasa
żerowie nie mogli wyjse na

Biatostockia organizacja ZMP nie może zaponinać o organizowaniu rozrywok ula mbodzieży
priystanku. Srodki urzeczywistnienia projeltu byly mopalke, ale sam pomysi sygna lizuje powazne niebezple czenstwo na the wzmożone
walki o Plan $6=1$ letni, gdy wiy walki o Plan 6-letni, gay nato suwamy na czolo zowania mlodych, zdro wych kadr.
 yymstoku, która kilkakrotni urzadzała
 tym dojeżdża mlodziez do cji na tej linii jest trudny każdy spóńniony pociag spo-
wodowalby także dezorgani zacje dojazdu robotników do
Te przejawy chuligaństwa bo tak przeciez trzeba naz w mlodych umysłach niewatpliwie pod wplywem wrogie
ksiąziki, wrogiego radia. To takze o
okupacji. Bialymstoku, w Swietlicy
dworcowej, przychwycono
młodziez na piciu wódki, grze w karty i urzadzaniu mniejszych lub wieksszych awantur.
Niewatpliwie byly to skutki

Konstanty Leszczyniski

## Zastepea kierownika

## złego nadzoru nad swletlica

 prowadzic do chuligaństwa. A swiadomie do tego dazzyMetody wroga sa różnorudne, ale zasada jest jedna: saczyć jad wolno, systematyczSączy sie jad przez wrogie BBC, Paryža, Pzymu, Anlsary, Madrytu. Kierunek modziez. Sączy sie jad z lrsiazek. Tu nie trzeba sięgać do
arsenalu po nowa broń - w whelu brakuje smieci. Wallace, Ntax Brand, Baxter, Marczynsk
wpajaja mlodziezzy, ze prze ze awanturnictwem, bo
mozna zdobyć pieniadze mozna zdobyć pieniad
wodzenie, "szczéscie".

## A wreszcie jad saczacy sią kosmopolitycznej sztuki, mu

ba, boogie - woogie, fryzur
fason butów, amerykańs!
fason butow, ameryka
styl zycia. Z tego wyrósi
socki, Burmajster i inni.

W W liscie otwartym midizie-
normy". To jest przykład dla
modzieży. A wiec dobra książka, dob-
ry film - to srodki oddzialy-
wania na mlodziez, to srod-
wania walki $z$ chuligaństwem.

## Istota zagadnienia jest spo

Mechaniczno - Telefoniczne-
go w Warszawie czytamy: "Musimy pamietać, ze im pie miny jemy sobie życie - tym bar-
dziej atakuje nas wróg, któwanych mlodych ludzi bu rzyé nasze dzielo. Bądžmy czujni". wažna jest dobr ksiazke, dobre radio, dobry

szej bialostockiej organizacji
ZMP, ktora wciąz jeszeze nie ZMP, nadaza za mozliwosciame
potrzebami modzieży. Czèg
potrzebuje młodzież? potrzebuje modziezi Míà dzież chce dobrej ksiazki, ale
Brak jest

## Miodzeż chce dobrego fil

## ten film zaprowadzic, pomóc

## naszej organizacji kinoorga-

zachęcić miodziez do obejrze
nim dyskusje. Brak nam jesz
cze dobrych form organizac
życla swietlicowego,
To sa zagadnienia, Istór
trzeba przedyskutowac. Ich trzeba przedyskutowac. 1ch z wrogiem, w walce o mlo dzież, o której mówi przeciéz towarzysz Stalin, ze "mlodzież to nasza przyszlośe, to nasza nadziefa. Musi ona ponieść
nasz sztandar do ostatecznego nasz sztandar do ostatecznego
zwycięstwa". W walce o talsa sprawe musi zjednoczyć sie
wysilek młodziezy i starszego spoleczeństwa, idacy w lie--
runku wyyowania mlodego
pokolenia na świadomych
o obecnle - W okreste ro przeobrazenta przyrody. W sowchozle na kazdy nlemal kroku spotykałem wiy obfitosch, którzy z nlesporytú energla 1 wytrwałoścla hoal Ja lasy $w$ trudnych 1 nied
powiednich warunkach. ld praca kieruje melioratorde Snik, Serglusz Smirnoti, wlasnega doswladezenda de brze zna nalgroźnielstego
wroga rolników stepowych wroga rosuche. Smirnow, ktory posuches. Smirnow, kton walczy1 w obronle of czyzth) organizatorem walki z po sucha. Pod jego kierownilo
twem sowchoz wyknifle twem sowcho

## przedterminowo swo sadzenia lasów. Zalozono



## czo zost Op 1ef n $z$ $z$ 2 <br> 

Wszysticla prace, zwlazal
przeobratenlem pryyiofy
przy uzyclu nowoczestiey
przętu technicznego. Draid ka sadzi sle przy pomot
maszyn do sadzenia lasoin m
przez traktory do glebolk
wie $10-15$ dnl od chiz
zasadzenta lasu rozpoczy
sié pielegnaça modyoch p
sów lesnych, dokonywas sow lesnych, doknyway
równiez przy pomocy szyn. W okresle letnim ki krotnie spulchniaja cza chwasty
$\qquad$ se dab, wlaz, bdaka
Jest to jak gdyby gorm
tro la pletro stanowla
$Z$ kazdym rok
zlelona sclana
jac droge suchym watm
W r. 1955 las oslagnle r
sokose $5-8$ metrów.
leśne tej wysokoścl 8 sa
skuteczna szenokoscl 200 metrów
pewniaja wzrost plonów weiny 1 innych
$25-30$ proc
W steple - obok lasor
ukaze sle tez zyclodajnar
da. System llcznyc
wanych w mysíl stalino
go planu przeobrażenla pi
rody, zapewns dostatea
ilosé willgoci naw
posucha rejonom.
Zlociste lany pszen)
plantacje bawelny, sady
plantacje bawelny, sady
obraz stepów, przyszly
nych w niewyczed
lan Yraize zaoszezequzi
3tony wegla
aid juiz podawalisisy, pra Dojlidach dla uczczenia
valy $z$ dnia 3 stycznia po
ald wereg cennych zobowizza obecnic palacz Jan Krajze uplowiadajac na wezwa
palacza Zarzadu Portu Sz
cinkziego, Maksymiliana ayiskiego, zobowiazał my wegla mniej.
Tow. Janina Lewkowicz
Lialu suszarni
postanowila Lalu suszarni postanowila
to końca stycznia i w lutym ut wiecej niż w grudniu ub

$\qquad$

Więcej uwagi należy poświęcić zbiórce złomu i metali kolorowych

ZESPOKY Z ZUBRÓW I POMYGACZY NAJLEPSZE
Eliminacje powiatowe artystycznych zespolów PO "Shuziba Polsce"

| W ubiegla sobote w Klubie TPP-R odbyły się eliminacje powiatowe zespolów arty-LZS-ów, Eliminacje te mialy na celu wytypowanie najlepdwóch zespolów z terenu powiatu białostockiego na diminacje wojewódzkie. W diminacjach brały udzial zespoly z miejscowosci Zubry, Pomygacze, Bacieczki, Picńki I Zubki. <br> Za najlepsze zespoly zostaly zespoly z Zubrów i Ponygaczy, wyróżniajace slé donrym wykonaniem tańców plosenek polskich 1 radzieckich. <br> Na zakończenie eliminacii wreczono nagrody i dyplomy tkim zespolom w postagósników Za dobortowe taniec solowy Regina Jacevicz, aktywistka „SP". z Bacieczki, otrzymala Re i dyplom uznania. Po rozdanlu nagród wystą- pll zespól hufca miejskiego |
| :---: |


|  |
| :---: |
|  |  |

Sprawa zbiórki zlomu żela-
za i stali oraz metali nieże
laznych jest traktowana przez
nasze spoleczenstwo w wenasze społeczeństwo w wie-
kszosci wypadków jako sprawa drugorzedna.
Czym wytłumaczyć taki sto
sunek spoleczeństwa do zasunek spoleczenstwa do za-
gadnienia, ktore posiada tek
ogromna wage? Oczywiscie, ogromna wage? Oczywiscie,
jest to pozostalośc ustroju ka-
pitalister pitalistycznego, nastawionego

Nasza planowa gospodarks
jako naczelne zagadnienie iv jako naczelne zagadnienie iv
obeenej Sześciolatce wysuwa
rozbudowe przemysiu rozbudowe przemystu weęz-
kiego, a tym samym wamp
zona produkcje stali. Wystar czy powiedzieć, że już w te
chwili produkujemy 2,7 raza
więcej stali niž w i. 1938. Ale musimy produrowac
jeszzze znacznie wiece.. A do
tego aby nasze stalownictwo
a tym samym nasz przemys
clęzki uniezależnily się cał kowicie od pomocy krajów
kapitalistycznych (sprowadzacji i innych krajów zamornić całe spoleczeństwo - wla
snie przez zbióke zlomu.

Trzeba zrozumieć, że złom

| derzmy się w plersi 1 powledzmy sobie szczerze, fleż to razy miedź wędrowała na śmietniki. <br> Wtelu z nas dziwiło sie, a nawet zlościło w chwill, kledy dwa lata temu przy kupowaniu pasty do zębów zaczęto żadać od nas tubek. Nie wszyscy rozumiellsmy, ze lest to właśnie gospodarka ra cjonalna, ze zebrane tubki to dziesiatki ton cennych metali. <br> ,,Zblerajmy złom" - nie ograniczajmy się do odczytania powyższego hasła w gazecie lub na afiszach. Zacznif my rzeczywlścio zbierać wszelkiego rodzaju odpadki zlomu 1 metali kolorowych. Nikomu nie sprawi to przecleż specfalnel trudności. Jakaś skrzynka lub większe pudlo w każdym domu się znajdzie. Znajdą się również stare gwoździe, puszki blaszane, Jakleś nlepotrzebne klamki, szczatki lańcuchów, popękane czy połamane fajerki, caly szereg przedmiotów, które trudno wymieniać 1 które z pewnośclą nikomu już na nic sie nie przydadza. Naszym obowlazkiem obywatelskim jest dążenie do szybklego roz woju narodowel gospodarki, a zbierajac złom wydatnie do tego rozwoju przyczynimy. <br> Państwo placi nam za każdy kilogram złomu. Zbierajmy złom 1 dostarczalmy go do punktów skupu. Każda zblornica wyplaci nam należność natychmlast. |
| :---: |

Torf i drzewo nie zdrozaly
Ceny torfu oraz drewna o-
palowego nie ulegly zmianie W zwiazku z tym nalė̇̇y
przypuszezać, że ludność i inprzypuszczać, że ludność i in-
stytucje beda zakupywaly teraz więcej torfu i drzewa niż
weggla, tym bardziej, że piece kaflowe na terenie naszego
województwa przystosowane województwa przystosowane
sa do tego opału.
Należy nadmienić, że nie-
które powiaty (Grajewo, Bielsk Podlaski, Kolno, Eom-

Zbierajmy 2lom siaik metan

## nrom?

 ,Teatr

Kina

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

RADIOWY
$\qquad$

## Huz lutro

W Białymstoku wydawane beda dowodyosobiste

| Wydawanie dowodów osobistych dla mieszkańców | które można nabyć we wszystkich instytucjach upoważ- |
| :---: | :---: |
| Bialegostoku rozpocznle się | nionych do sprzedaży oraz |
| 27 stycznia br. | we wszystkich kioskach ,,Ru |
| Dla ludnoścl zamleszkalej | ch |
| na terente I 1 III komisaria- | Wszyscy, którzy ukoriczy |
| penlt wydawenia dowo- | 11.18 lat winni zaopatrzyć |
| dów oschistych mieścić się | się w mnaczki stemplowe na |
| dzle w Nauzeum Regional- | sume 8 zt , natomiast mlo- |
| nym (Kilińskiego 2), a dla | dziez od 16 do 18 lat zaopa- |
| dnoścl zamieszkałei na te- | trzy sies w znaczki za 3 zl. |
| le II 1 IV | Dla sprawnego przebiegu |
| ul. Micklewicza 3 (Pre | prac związanych z wydawa- |
| zydlum WRN). | niem dowodów osobistych |
| Dowody osobiste będa | wszyscy powinni stawlé się |
| dawane w godzinach: od 9 | z wymaganymi dokumenta- |
| do 131 od 15 do 21. | mi i w określonym w wezwa |
| Każdy z obywatell otrzy. | niu terminie do punktu wy- |
| pisemne zawladomiente, | dawania dowodów. |
| z którym winien zglosić sle | Już futro podamy szcze- |
| osobliście po odbiór dowodu. | góly dotyczące wydawania |
| Zglaszający się po dowód | dowodós tym wszystkim, |
| inni zabrać ze soba pokwl- | którzy zlożyll dokumenty w |
| wante o zlo tu ankiety, | innych miastach, a obecnie |
| kartę meldunliona, wezwanie oraz znaczki stemplowe, | mieszkaja w $\begin{gathered}\text { Bialymstoku. } \\ \text { (1r) }\end{gathered}$ |

## Nasz telieton

Inspekiorek przyjechał służbowo

Różnych ludzi widzimy w de legacjach slużbowych, przeważ
nie sa to pracownicy sumienni, nie sa to pracownicy sumienni, ktorzy wzorowo wykonuja zle-
cone im zadania, ale mamy róvenież wyjatki. Czasem przyeżdża ", dygnitarz" z tzw. Za rzqdu Centralnego $i$ wtedy bla-
dy strach pada na ,biedakótw" dy strach pada na, ,biedakow"
z tzw. terenu. Chodza na pa$z$ tzw. terenu. Chodza na pa-
luszkach, nikt nie odezwie sie glośniej, gdyż wszystho ciszo ne jest stowami: przyjechal o-
bytuatel z centrall, obsztorcowat tego $i$ tego, wiec ant mru

Gorszy jest delegowany, którego nazywaja , $z$ cicha pekt"
Ten nie robi dookota swej oso by żadnego szumu. Jest grzecz ny, cichy, uprzejmy, ale,teredo centrali na pewno ktoś W niczym nie praypominat kogośs z delegowanych wyjataow inspektor Energobudawy
Dyrekcii Katowice. Do Bia legostoku przyjechal pociagiem, gdyż jak wiemy, samoloty nie kursujq jeszcze, a do kontrologi Energobudowy pracujacej w

## OBWIESZCZENIE

## 

## FACHOWCY POSZUKIWANI



wiasnych sitach nie mógl dojsd
ze stacili, wymeczeyta go dituga
podróz z Katowia podroz z Katowic.
Dopiero w Bialostockiel Elek trowni na korytarzu biura od-
zyskat poniekad (ale tylko na
chwile) stracone sity. To byta rozent nie widzieli. Każdego spotkanego no korytarzu in-
spektor czule teitat.
$\qquad$
Dalej nastepowato protekcjo-
nalne pok'eptreanie po ple-
ak sie rozaulat in fundowat toszysthim pyska. Wprawdzie z
tego pyska nikt nie korzustal, so pyszazek zionat wokol mie.

Po pewnym czasie różne te wodki wypite przed inspekcia lietonu bohatera ninieiszega fetorka, ze trudno mu buto utrzy
mać sie na nogach o wiasnych mać sie na nogach o wlasnych
silach. Trzeba przyzaci, ze dusilach. Trzeba przyznac, ze du.
za role odegraty tu sciany. Jed nak inspektor nie poznal sie
ścian i bardzo brzydko od odważne.
Nie wiemy, jak przebiegia in
spekcja. Sqdzimy, ze Energobu dowa w Katowicach wyjaśni
nam te sprawe. Jest jednak ienam te sprawe. Jest jednak je-
szcze poważna kwestia, która szcze powȧ̇na kwestia, która
róvenie
Energobudowa powinSadzimy, ze już wozstrzygnqu. nablizszej Sadzimy, ze juz w najbizsze cach opracuie obszernie punkt
dla inspektorów., ktoŕy by odporviadat na nastepujace pyta-
nia: kto ma sprzatać po inspektorach
tzw. teren.

Na podstawie korespondencji opracowal BAN

| - OGLOSZENIA DROBNE |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| $z \mathrm{Guby}$ |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Zowrior krit me | ROZNE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## WWS mistrzem

 Zwazku Radzieckiego Druzyna WWS w osta strzostwach ZSRR wygrat hokejowyc skim Spartakiem 10:1pewniajac sobie bez wzgled na wyniki pozostałych sp kań, plerwsze mlejsc
tul mistrza ZSRR. Zespof WWS zdobyl w 16 grach 27 pkt. ( 12 zwy. rażka)

## PIERWSZE W NASZYM WOJEWODZTWIE <br> Kolo sportowe <br> ZS , Start"

Nowozorganizowane Zrze sza w swych szeregach pra cownikow spobldzielczości
raz bardzie raz bardziej rozszerza
swych kó terenowych
W dniu 19 bm . odbylo sie zebranie organizacyine kole
sportowego "Start" przy Re
s. Spółdzielni Pracy w Graje wie.
Zebrani, w wiekszosci pra cownicy spôdzielni, byli do
tychczas członkami koła spor towego Budowlani, które do niedawna istnialo
Kons. S-ni Pracy.
B. M. - koresponden

W POZNANIU
Turniej koszykówki o mistrzostwo Polski
kowki męzczyzn of tytuł mistrza
 plerwszym spotkandu CWKS
pokonał Spojnie (Gdańsk) 74:58 (46:33). Przez caly czas meczu utecznie, sszym strzałach, Najwiecel punktów
dla CWKS-u zdobyli: Kwapisz
27 1 Kamiński-18, dla Spojn w drugim meczu wiokniarz (モóď̌) odniósł niespodziewane 3:40 (18:20). Koszykarze Stàli r egrall spotkanie taktycznie, $\begin{array}{cc}\text { stepujac przeciwnikom szybkos- } \\ \text { da } 1 \text { skutecznoscia } \\ \text { w } & \text { strzatach }\end{array}$ Dla Wrokniarza najwiecel punk-
tow zdobyl Smigielski - 10 , dla Po dwóch dntach turnieju na $\begin{array}{llll}\text { czele tabeli } & \text { znaldule sie wiok. } \\ \text { niarz } & \text { (Éddz) } & 2 \text { pkt. prz } & 1 \\ \text { cWKS }\end{array}$

NA MISTRZOSTWACH ŁYŻWIARSKICH
Zukowa bije rekord świata

| Na wysokogórskim lodo wisku koło stolicy Kazach- |
| :---: |
| Alma-Ata rozpoczely |
| 23 bm . mistrzostwa \yż- |
| wiarskie ZSRR w jeździe |
| szybki |
| W pierwszym dnlu Zuko- |
| pobiła rekord świata |
| blegu na 3000 m, uzyskując |
| doskonaly czas $5: 13,8$. Stary |
| rekord Zukowel (5:21,3), |
| tanowiony w ub. roku, po- |
| rawlony zostal o 7.5 sek. |
| Czasy lepsze od dawnego re- |
| kordu osiagnęly |
| -letnia Szegołjew |
| 5:16,9 1 Worobje- |
|  |

WZSRR

Mistrzostwa szachowe W niedziele 25 bm. rozpo.
czyna sie w Moskwie dodat kowy turniej o mistrzo-
stwo ZSRR w szachach między, mistrzem świata Botwin nikiem 1 Tajmanowem. Jak
wiadomo obal szachiśa na turnieju mistrzowskim W
grudnlu ub. roku podzielili sie pierwszym miejscem,
uzyskuac jednakowa ilość Dodatkowe spotkanie Bo składało sie z 6 partil.
razie uzyskania równel 110 sci punktow turne będzie byly się o godz. 17.00.

# GAZETA JROTHOC 

BIA£ OSTOCKIE REPREZENTANTKI O DWIE KLASY S£ABSZE

## AZS - AWF Warszawa najlepszą drużyna ćwiecrćfinalowego turnieju Pucharu Polski

Nie przybyly reprezentantki Łodzi
24 bm . Whall sportowej ZS Spojnla $w$ Blatymstoku roz poczefy sie cwlerćfinalowe rozgrywki o Puchar Polski
pilce slatkowed koblet. Do rozgrywek przystapily pirce siatikowel kobiet. Do rozgrywek przystapily tylko trzy
druzyny. Niestawlente sle druzyny Lodz Woj spowodowalo zmlany w programle. Rozgrywki zamlast o godz. 15.00, od

Ostateczna
cwierćfinałów
 AZS - AWF 2 pkt., - 22
Gwardia Gdańs
AZS Blatyst

Pierwszy start beskidzkich narciarzy dlugodystansowców w Szczyrku


Tak wiec do pófinałów
Pucharu Polski $w$ slatkówce kobiet z grupy ba
whodza druyyny:
AWF Warszawn AWF
Gdañsk.

$\qquad$

| Drużyna Gwardil bardzo | AZS Blayystok - 0 pkt. |
| :---: | :---: |
| rezentuje, jednak | Tak wiec do póffinałów |
| akuje jeszcze do | Pucharu Polskı w slatkowce |
| ana silne | koblet z grupy blałostocklej |
| Gwardzis | AWF Warszawa ${ }^{\text {a }}$ Gwardia |
|  | AWF Warszawa 1. Gwardıa |
|  |  |

SKOCZKOWIE POLSCY ZAWIEDLI

## CWKS prowadzi w zawodach narciarskich

 przygotowuja się do mistrzostw Polski wania zeglarzy bojerowych. Zorganizowano tam
AWF 1 Ligi Morskiej, w bojerowych mistrzostwach Polski 1 - 15 marca ja do Giżycka równiez zà-
wodnicy AZS, a w druglej polowle lutego zalogi
CWKS-u.

\section*{MIMOZIMY <br> Mistrzosiwa pitkarskie NRD <br> | W mistrzostwach pilkar- <br> skich NRD rozpoczęto w styczniu druga runde (mecze rewanżowe). Poziom 17 drużyn bioracych udzial w rozgrywkach ekstraklasy jest bardzo różnorodny. Jedynie drużyna Motor Dessau - któ ra prowadzi w tabeli 1 jest najpoważniejszym kandydatem do tytulu mistrzowsklego odblega poziomem od pozo stałych. Natomlast zespól Mo tor Gera, druzyna zajmująca ostatnie miejsce w tabell, jest wyraźnle słabsza od reszty wspólpartnerów. <br> Pozostale zespoly ze zmien nym szczęściem walczą o mistrzostwo, to tez układ tabelı ulega co tydzień poważnym zmianom z wyjatkiem plerwszej 1 ostatniej pozycjl. <br> Motor Dessau mozze poszczycié sie rekordowym bilansem spotkań na poczatku mistrzostw. Druzyna ta w pierwszych 13 spotkantach |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | <br> Strata 8 punktów pol porazki <br> wiła druzyny z Dessau przo <br> downictwa, jednak pozostałe

zespoly znacznle zmnlejszy <br> ly różnice punktów, dzieląca <br> je od leadera. Motor Dessau
ma obecnie trzy punkty prze- <br> ma obecnie trzy punkty prze-
wagi ( $25: 9$ pkt.) nad Stahl Thale 1 <br> Zwickau <br> Zesziaroczny mistrz Turbl <br> ne Falle poniósi ostatnio se- <br> spadl na 10 z czola tabel <br> Zdecydowanym kandyda <br> tem do spadku jest druzzyna Motor Gera. która w 17
grach zdobyla tylko 5 pkt.}



Raczej kominem


## ${ }_{\mathrm{C}}$

I
nia CSR - Solcova 1:36
3) Kubica, 4) Kowalska. Z
na zawodniczka CSR - Ma
była dopiero

$$
\begin{aligned}
& \text { W dalszym ciagu między- } \\
& \text { narodowych zawodsw nar } \\
& \text { clarskich miedzy reprezen } \\
& \text { tacjami bratnich armil cze }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { tacjami bratinich armil cze } \\
& \text { choslowackiej } 1 \text { polskiej } \\
& \text { ATK }-C W K S \text { rozegrano } \\
& \text { bleg na } 18 \mathrm{~km} \text {. do kombl- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { bieg na } 18 \mathrm{~km} \text { do kombl- } \\
& \text { nacj1 norweskle } 1 \text { otwarty } \\
& \text { oraz slalom glgant w kon- }
\end{aligned}
$$

zawodniczka z Kalinina $\overline{7}$ Mienszewa w czasie 47,7. skala na tym dystansie wy. ubiegtym
Powadzi w konkurencjach boju Zukowa - 100,9 pkt.

## ELIMINACJE DO ZIMOWYCH IGRZYSK HARCERSKICH

## Pierwsi w nauce <br> pierwsi w sporcie

Pod tym hasłem odbywać slee beda w Kry icy w dniach od 25-28. II. br. IV Zimow ach trwaja obecnie eliminacje, które wyłoni reprezentacje na eliminacje województw, te kole1 dadza, reprezentacje na ogólnokrajowe grzyska Zimowe.
Pierwsza informacje o przebiegu powiato ych eliminacji otrzymalismy ${ }^{2}$ Olecka. Od grio siek tam stawiciel ZW ZMP tow. Wladyslaw Kolasa. Licznie zgromadzona ludnośc miejscowa wielkim entuzjazmem witala defilująca prze miasto miodzleż. Same zawody odbywaly sie bało 90 zawodników, w tym 5 dzlewczynek. Wrato 90 zawodników, $w$ tym 5 dzlewczynek
W plerwszej konkurencj1 - blegach patrol ych, najlepszy by1 patrol nr 3 z Olecka wroński i Bogdan Bobrycki. Wyznaczona tr se przebył on. w czasie 14 mln 34 sek. przed
patrolem nr 28 n nr 16 . Druga konkurencja bleg zjazdowy znalazła najwiekszy pok woniom śledzik przebieg Imprez
ki (Olecko) i Karwel (Goldap) w jednakowym czem (Olecko) - 17 sek.

## W zjeździe saneczkowy

Olejniczak (Olecko) w czasie 19,05 sek. prze Romanowskim (Sedranki) i Kopczyńskim (O zajal Skowroński z Olecka
zajał Skowroński z Olecka.
Goraco oklaskiwali widzowie dwie najmłod sze zawodntail które popiswale najmiou sze zawodniczki, ktore popisywayy sie jazda kowska zajeła plerwsze mlejsce uzyskujiecz pkt., druga Bogusia Szuszkiewicz uzyskała 9 pkt.,
Na
Nallepsza postawa, sportowca wykazal sié
Janusz Gradzki, przodownik nauki ze szkoły
Nagrody zostaly rozdane na specjalnie w tym celu zorganizowanych masowkach szkol nych. Organizacja imprezy była dobra. Duży wkład w organizacje, whozyły: ZP ZMP w O
lecku oraz aktyw ZMP-owski ze szkó Sred nich. Sądzimy, że już w najbliższym czasle po nizuia po mationg nizuja $u$ sieble elin
Igrzysk Harcerskich

