## GAZETA BIATOSTOCKA



## Bez przerwy płyna z ZSRR dostawy dla Nowej Huty

Transformator-olbrzym o wadze 87 fon


W WALCE O PLAN

## Nowe zohowiązania zalogi Parowozowni Głównej

Wroska Federacja Modzieży Komunistycznej zwiększa swe szeregi

| dplanowych napraw <br> dia huty „Pokbj" do 22 bm. ton ziomu <br> Cenne zobowiazanita podje maszynisci parowozu PT ${ }^{11}$ maszynisci parowozu PT 47 Nr 95 Henryk Bochdzle wicz, Adolf Prymak 1 Tade. usz Sadowskl: Zobowiazall sie oni jefdzic od cyklu do cyklu $z$ zaplombowana kstaz cyklu $z$ zaplombowana keslaz ka naprow, bez naprawy, drobne naprawy wykonywad w whasnym zakresie. | nlonych do glosowania. iva kandydatów Frontu Ludowego Niezawisłoścl oddano 6.256.653 glosów, tJ. 98,2 proc. ogólneJ liczby oddanych glosów. Przeclwko kandydatom Frontu Ludowego Niezawisłośc! glosowało 61.257 osób. 52.609 głosów uznano za nieważne. |
| :---: | :---: |

## Pogiebiajagc prace nartyjno-nolityczna przyspieszamy nasz marsz ku nowym zwyciẹtwom



## III KRAJOWY ZJAZD ZW. ZAW. METALOWCOW

## Tow. Bierut-pierwszym delegatem metalowców na Kongres Związków Zawodowych

## Zjazd omówil osiagnięcia metalowców oraz

dokonal wyboru nowych wladz zwiqzkowych

|  mu Kultury Zakładów Mecha nicznych "Ursus" obradowas III Hrajow Z Zazd Delegatow Zw. Zaw. Metalowcow. Na obradach. w których u czestniczylo ok 350 delega byli: wiceprezes Rady Mini strów P. Jaraszewicz, minister Przemysu Maszynowe go - J. TTkarski oraz se <br>  |
| :---: |


| 1 M. Czerwinski. W pierw. byla delaracja nazebyway byla delagacja iprzebywaja cych w Polsce zwiazkowców Ch1n Ludowych oraz delega cja NRD 1 Niemieo zachodnich. <br> Zlazd dokonal oceny pra cy Zwlazku ga okres uble gły 3 lat. wytyczy zada nia na przyszłość oraz dokonal wyboru nowych whadz delegatów na III Kongres Związków Zawodowych. |
| :---: |

## Normy techniczme musza być siuszne



## Poglębiając prace parłyjno－polityczmą

 pizyspieszamy nasz marsz ku nowym zwycięstwom（Ciąg dalszy ze str．1） naszego województwa．Rosnie
wielotysieczna armia przy－
prys wielotysieczna armia przy－
sziych budowniczych socjali－ zmu w naszym kraju－armia， Dzis na wies blalostocka dociera juz nie tylko ksiażka i prasa，dociera także swiatlo
elektryczne 1 radio．W obec elektryczne 1 radio．W obec－
nej chwili wojewodztwie
blałostockim mamy zradiofo－ bialostockim mamy zradioto－
nizowanych 380 gromad．Do nizowanych 380 gromad．
miast 1 wsi bialostockich do－
ciera własna，wojewódza clera własna，wojewódzka
gazeta．W Bialymstoku po－
wstała ekspozytura Polskiego wstała ekspozytura Polskiego
Radia，która rozwinie sie w niedalekiej przyszlości w ra－
diostacje．Poprzez radio i pra－ diostacje．Poprzez radio i pra－
se zbliza sie wies coraz bar－ ctwa，jakie naród polski，sku－ piony wokol naszej partil wa Przewodniczacega Bolesła
wa
zliczonych realizuje na nie－

## W

 w pracy robotnikam1 1 intell．
gencja techniczna． gencja techniczna．W nlektó－
rych jeszcze zakladach obser－
wujemy zbyt mała 110 ćc człon wajemy zbyt mała lose czion
ków part11 naं oddzjałach de－
cydujacych o produkcj1 zakła
dów．Nledostateczny jeszcza
rozwó naszych szeregów jest
rozwo naszych szeregowe fest
wymownym potwierdzeniem
naszej niewystarczalace pra－
naszej niewystarczalacel pra－
warte w referacie wygloszo－
nym na III Plenum KC，do－
tyczace regulowania
partil，realizujemy z
teczna konsekwencj
mado jeszcze w szerega
szel partli znajdule sie


## 

naszego tydowego manstwa，
stała aktywizacla mas pracu－
jacych poclagnietych gigan－
tycznym rozmachem naszego tycznym rozmachem szej part11，od kazdego towa－
rzysza stalego doskonalenla
metod pracy partyjno－politycz metod pracy partyjno－politycz
nej．W swolm przemówientu
wygloszonym w Stalinogro－

## dzle do aktywu górniczego w początkach blezacego roku Przewodniczący Komitetu Cen

tralnego naszei partil，Prezes
Rady Ministrow tow．Bole－ sław Blerut z cala moca pod
kneśll，ze nie można odry
wać polltyki od produkcj1
Nie ma czystej polityki I nie
ma czystej produkcj1－uczy
towarzysz Blerut．I w swojej
codziennej pracy musimy na codzlennej pracy musimy na
każdym kroku pamlętać，六e produkcja 1 polityka，polityka
produkcja to sa dwie ne－
odkaczne，nlerozerwalne stro－ odła czne，na
ny naszego
cjallstycznego

$$
\begin{aligned}
& \text { CJantycznego. } \\
& \text { Omawajac na Plenum KO } \\
& \text { WKP(b) w lutym - marcu } \\
& 1937 \text { roku konieczność pola }
\end{aligned}
$$

czenia pracy politycznej 1 go
spodarczel towarzysz spodarczel towarzysz Stal！ czac，ze obecnle wszyscy zro nadmierne upajanie sie kampa
niami gospodarczymi i sukce saml gospodarczymi，a jedno czesne niedocenianie zagad
nień partyjno－politycznych nief partyjno－politycznych
zapominanie o nich－prowa dzí do ślepego zaułka．Należy zatem skierowac uwage pra tyjno－polityczne，tak aby suk
cesy gospodarcze splataly sl i szly w parze z sukcesan
pracy partyjno－politycznej＂．
Podnlesienie pracy party
no－politycznes w bialoston


nej．Musimy bowiem zdac so
bie w calej pełni sprawe
go，ze a sile partii，o skutec
nosci naszel pracy decyduj
poziom marksistowsko－len
nowski naszych kadr，ich zn
jomośc wiernośc 1 umieję
ność stosowania w praktyc
codziennego dnia genialnyc
nauk i wskazań Lenina，Sta
nauk i wskazan Lenina，
lina．
Stoimy w przededniu
Stoimy w przededniu
wojewódzkiei konferencji，
ra zbilansuje dotychczasow
robek naszego województwa
która oceni wyniki naszej pra
cy party jnej．Przed naszym
nowe 1 coraz wieksza zadanla
5－letni，którego ramy określ
program wybrczy Frontu
ki rozwó Białostocczyzny，
Rośnie juz kombinat włokien－

## \section*{trwaja prace przygotowawcze <br> Prawie polowe mandatów zdobyli komuniśsi} zdobyli komuniśsi

Wyniki wyborów ，radnych generalnych＂depar－ tamentu Sekwany－dalszym dowodem ogrom－ nego zaufania mas do partii komunistycznej

| 17 PARYZ．$\overline{80}$ gminaci de de， | sem Francuskle！Partil Ho． munistyczne！，ktơra powięk | 8．518．W whelu mlefscowos． clach komuniścl uzyskall po． nad 50 proc．glosów． |
| :---: | :---: | :---: |
| klem Paryza）odbyly sie |  | Omawlafac wynlk mybo． |
| ory do tzw．rradny | porown |  |
| anyy ${ }^{\text {anzadowel }}$－rady diz da | w |  |
| artamentu－w tym |  |  |
| padku departamentu Sekw |  |  |
| ada Generalna | wie 50 proc．liomunisct ma－ |  |
|  | Ja oreconie $w$ wel | sill zyclestu |
| ym 90 czionkow Ra | net ${ }^{\text {nie }}$ R ranymi ${ }^{\text {datow，dystansula }}$ |  |
| － |  |  |
|  |  |  |
| pozostaxe gminy | ${ }_{19} 26$ mandatow．${ }^{\text {a }}$ | soklel swadomosct politver． |
| mlasto Pary | ogoina hicz |  |
| Hietnia br．W－dniu |  | Swladicra，ze burzuazara zamie |
| byly sle wybory 60 |  | jes |
| ra | $\underset{\text { gaulliscl }}{\text { mnel }}$ | ${ }_{\text {szymu }} 1$ nędzy． |

MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE

## 10 Polaków przeszlo doćwierćfinclów

## Zdecydowane zwycięstwa Chychly i Pietrzykowskiego

| AWA－（tel． | rozwija |
| :---: | :---: |
| ieczorna seria walk 19 bm ． | jedna serie， |
| budzila w stolicy niebywa－ | odskok 1 |
| le zainteresowanie i podnie－ | runde |
| cenie．Nic dziwnego．Jako | W drugiej Chychla anl na |
| pierwsi walcza dwaj P | sekunde．nie daje odpoczád |
| Chychla i Pietrzyko | przeciwnikowi．Idzie smiaht |
| Wszyscy dotychez | do przodu，trafia raz po raz z |
| cy wyszli ze swo | lewej i prawej．Whoch nieco |
| wyciesko．Każdy z widzó | slabnie．Jest oszolomiony tym |
| czy，że i nasi dalsi reprezen |  |
| tanci nie zawioda． | ka． |
| Po odegraniu sygnafu | ， |
| się burza oklasków．Na |  |
| ng wehodza：Chychla（Pol－ | nuta to furia atakow Who－ |
| ska），Roggeri（Whochy）．Po | a，ktory chee |
| gongu Chychla od razu idzie | cone punkty．Chychla |
| do ataku．Prawa rekawica | miejetnie kontruje，a potem |
| kryje garde，lewa punktuje z | idzie do walki |
|  | yraźnie |
| ale | ui |
| pijski，Chychla jest ostroż－ | traconych punktow i przegry． |
| ny．Szybko odskakuje i zn | wa wysoko． |


Przegląd masy Zagraniczade 三
$\qquad$

| （Ciag dalszy ze str，1） |  | proc，normy． |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | wydajnosici pracy，Swiadczy to najleplej o zestarzeniu slę | w budownictwo pomec |  |
|  |  | niarzy |  |
|  |  |  |  |
|  |  | － | \％ |
|  |  |  |  |
|  | \％wa | （en |  |
| 边 | wach naukwych，tech |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Jan Ch |
|  |  | magat | Przeglad ar |
| rych lego oddrifiach jescrere | nice w poszzezginych pryed． | dodw，napr | agraniczed |
| ${ }^{\text {res }}$ |  |  |  |
|  |  |  | nal |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| klezo prizekraczania |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Budżet, którego celem jest czawiek i jego potrzeby



## Cenny pomysł racionalizatora <br> Pawla Bagniuka z Bielska Podl.

## 

do nich
Pawel Zinkiewlcz
przedstawiciel Re


Budowiani Białegostoku wypowiadaja sie
o artykule przewdiniczacego CRZZ W. Kosievicza „D uporzadkowanie systemu placi inorm"
Artykul przewodniczacego
CRZZ - Wiktora KKosiewi-
cza pt. "O uporzadkowaniu
systemu plac i norm" za-
mieszczony w ,"Trybunie Lu-
du" z dnia 10 bm i w "Ga-
zecie Bialostockiej" z dnia 11
bm. wzbudzil duże zaintere-
sowanie wśród robotników
białostockich zakładów pra-
cy. Komentujac artykul ze
zrozumieniem mówia o spra.
wach wn wim wsunietych
brygadzisci - murarze ZBM
Teofil Narkiewicz 1 Zygmunt
Gryczan oraz kierownik bu-
dowy odcinka ZOR tow. Na dzieja.

| sie |  |
| :---: | :---: |
| co mówi w swoim ar- | dzisiaj leca na ła |
| ule tow. Kıosiewicz - ${ }^{\text {- }}$ | nia swych umi |
| Swiadcza brygadzista Nar- | Ści przy pomocy starych |
|  |  |
| dawno doszedtem do | Zawód murarza jest |
| iosku, że należy uporzad- | ny - stwierdza ki |
| wać te sprawy, bowiem, | wnik odcinka nr 1 to |
| dczas gdy jedne ro | eia. - Dlatego praca mu |
| kutek niskich norm | y- |
| latwo wyko | niona. Ta': samo s |
| samym dobrze zarobić, na | dliwie powinna być |
| innych bardziej odpowie- | na praca betoniarza, cie |
| dzialnych odcinkach pra | sli i kazdego innego fa- |
|  | ca. |
| ga się znacznie niższy wskaż. | nielace do drisiaj |
| nik wydajnosci pracy | nie okre- |
|  | ślaja, należycie pracy robot |
|  | e- |
|  |  |
| ile zaprac | wysokich procentach |
| - Spotykamu pa praydo | czesto lepiel o |
|  | brych. przodujacych m |
|  |  |
| owan |  |
|  | wef |
|  | za ont na inne |
|  | iczac sob |
|  |  |
|  |  |
| robót, jak budowa | szty wiasne Swiadczy to |
|  |  |
| wstawian | 2e praca ciesil nie jest wha |
|  |  |
| anie dziur itp. lekko |  |
| ekraczaiac 200 proc. n | ch nieuzasa- |
|  | aniona. |
| miesiecznie. Tymezasem wy |  |
|  | ef budować, żeby wzra |
|  | a- |
|  |  |
| ch | w- |
| kach. wyciaga z |  |
|  | sa |
| ając 1200 zl miesięcznie |  |
|  |  |
| us |  |

SLADEM LISTU KORESPONDENTA

## Pijacką klikę panoszącą się w Szudzialowie trzeba rozpędzić na cztery wiatry

| 17 lutego ukazala stę $w$ rubryce ,Dlaczego?" notatka, w której skrytykowano gminnego delegata Ministerstwa Skupu w Szudziałowle, za bałagan w kartotekach dostawców zboz̀a, ziemniaków 1 żywca. <br> Slusznośé krytyki potwier. dzlly fakty, które zbadaliśmy na miejscu, w Szudziałowie. <br> Delegatem gminnym M1nisterstwa Skupu Jest tam Bronisław Czenemcha, który od dłuższego iuż czasu można powiedzieć - sprawuje niepodzielna wladze w gminie. Stworzyl on po prostu klikę pijaków, którym przewodzi. W skład jej wszedl nawet przewodniczący GRN Józef Paras'uk. <br> Jeśli wiẹ z zasady każde ważniejsze zarzadzenie wladz powiatowych albo wojewódzkich ,uświęca sie" w gminie Szudzialowo wódka, jeśli za wódkę nie wystawia się waio sków o ukaranie kułaków za niewykonywanie obowiazkowych dostaw .-. wtedy tru:no wymagać, aby praca w gminie była dobra, by miesz. kańcy wszystkich gromad by li z niel zadowoleni. <br> W gminie Szudziałowo pro wadzi sie prokułacka polity. ke. I o tym wle dobrze sekretarz Komitetu Gminnego PZPR tow. Kowalczuk. Tow. Rowalczuk przypomina soble, ze nie tak dawno Czeremcha popijał z kułakami z Boratyńszczyzny. Kulakorn | tym chodzilo o zmnlejszenle wymiarów w planowych do. stawach, nie wahali się wieco postawić kilka litrów wódkı -opłacalo im się. Byli więc obu rzeni na Czeremche, który mimo wspólnei libacji wo. bawle o własna skóre nie zni żył planów. Nle zawahali slę też przyjsé do gminy 1 zrobić mu awanturé za to, że nle dotrzymal danego slowa. Ta kompromitacia niczego nie nauczyla anl sekretarza Fo mitetu Gminnego, ani prze. wodniczacego Prezydium. Na oczach sekretarza dokonujz się wszystkle machinacje Cze nemchy, znane sa jemu rów. nież dobrze sprawki Czerem chy z ubieglych lat. Opowiadajac o życlu Czeremchy, o jego pracy jako gminnego delegata tow. Kowalezuk m. in. wspomina o takim fakcie, który miał mieisce niedawno: - Do wielu chłonów zostały wysłane zawiadomienia z wezwaniem do stawienia sle w gminnym kolegium orzekalacym, aby usprawiedliwill nle wykonanie planów. Wezwanie to ich zaskoczyło, gdyz posiadali oni kwity mówiące - 100-procentowym wywlązaniu się $z$ obowiazkowych dostaw. <br> Takie i tym podobne spraw ki Czenemchy widzi sekre. tarz, lecz dotad nic nie zrobil, aby je usunać. Na wstystkie pytania ma ledna od. powiedź: , "Nie ma dowodów". Dzieki takiemu stanowiskuy sekretarza, a bezpośredniemu poparciu przewodniczącego, | Czeremcha - pijak, Czeremcha - kumoter, Ćzeremcha - wróg może swobodnie rozwljać swa szkodliwą robate. <br> Nle wyclagną 1 dotąd żadnych wniosków odnośnie Cze remchy Komitet Powiatowy PZPR w Sokólce, mimo, ze ma jeden bardzo poważny do wód fego wrogiel działalnos cl, dowód uzyskany dziękı czujności chlopów z gromady Pierożki. Jest to list, w któ. rym chłopi donosza o wypowiedzlach Czenemchy na ze. braniu w Pierożkach, na któ rym Czeremcha zdecydow' nie wystapił pryeciwko zzkładaniu spółdzielnı produk. cyjnych. <br> W tym świetle nie może być dziwne, że Czeremcha szykanuje każdego, kto mil nie służy. Nie jest dziwne, że korespondentów nazywa słilgusam1 ,,Gazety Blałostockiel" i nle mogac się bezpośrednio zemścié na nich, mści się na ich rodzinach. <br> Taki wypadek miał miejsce w lutym br., kiedy to Czerem cha złożył w kolegium orzekajacym przy Prezydium PRN w Sokółce wniosek o ukaranie Marcina Prymaki $z$ Kozłowego Ługu za to, że nie sprzedał w ub. roku 224 litrów mleka. Kolegium powiatowe nie rozpatrzylo tego wniosku, mimo iz byl to jeden z pierwszych o ukaranie za niedostarczanie mleka, nie wzięło pod uwage faktu, że Marcin Prymaka jest przoduJącym chłopem, który prócz | mleka ze wszystkich obowiązków wywiązał się w 100 procentach jako jeden z nielicznych w Kozłowym Ługu. Od czerwca do późnej jesieni panowała pryszczyca 1 dlatego nie tylko Marcin Prymaka nie sprzedal mleka, ale 60 innych gospodarzy, których zaległość wynosi niejednokrotnie przeszło 500 litrów. Kolegium ukarało M. Prymake 150 zı grzywny. <br> Kara ta usankcjonowała wrogą robote Czeremchy, któ remu nie wolno wierzyć i któ rego nie wolno tolerować. Jedynym wyjściem jest najszyb sze usuniecie Czeremchy z zajmowanego dotąd stanowiska gminnego delegata Ministerstwa Skupu. Krok ten uchroni gmine od popelniania dalszych blędów i pozwoli na uzdrowienie pracy aktywu gminnego w Szudzialowie. Sprawy tej nie wolno pominąć milczeniem. <br> Prezydium PRN w Sokó1ce musi się też zainteresować osobą przewodniczącego Prezydium GRN w Szudziałowie, którego postępowanie nie odbiega daleko od postępowania Czeremchy. Także Iiomitet Powiatowy PZPR powinien udzielić pomocy sekretarzowi Komitetu Gminnego Dotychczasowy brak zaintere sowania należy zastąpić troskliwa opieka, bowiem sek r tarz jak dotad nie daje sol:? rady z pijacka klika, któr. trzeba rozpędzić na cztery wiatry. <br> Anna Panek |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

## Rohotnicy elckiej

 Fahryki Sklejek nie toleruja bumelantów i pijaków
## Wielkie zadania Planu 6 - Ietnlego z kazdym mlestącem letnlego z kazdym miesiącem i nokiem coraz bardzlel mob lizuja, białostockie zalogi do walki o rytmiczne wykonywa nle zadań dziennych, Ucze stnliczao w diugookresowym wspotzawodnictwie licznymf cenymil zobowlazaniami kla. sa robotnicza daje dowód swe sa robotnicza daje dowod swe go oddania sprawie budownic twa socjalizmu. Dlatego z od raza odwracaja sie sumlennie wykonulacy swe obowiazk robotnicy od kazego bume lanta $i$ pilaka, ktory hamuje <br> W dniu 6 bm , zaloga etckles Fabryki Sklejek ze zrozumie niem przyjela wladomośc niem przyjela dyscyplinarnym diadomość dwolnleniu Anracy. strazaka pozaroweg Antoniego Podkarblego 1 ro botnika Edwarda Szawerskie go. Antonl Podskarbi mimo lifznych upomnien 1 upilal sie zanieduyac swole obowiazki. Czesto zamiast wy obowiazé. Czesto zamiast wy  Szawenskiego nie nauczyly zadne upomntenia inagany oraz ostre słowa krytyki ro za bumelowanie 1 pijanstwo, W diu 29 ub. m. nne sta. wil sie do pracy, brygada pełnlła warte produ 

## W CZYNIE SPOEECZNYM

Chiopi pow. Pomżýskkiego wykonali prace melioracyine na sumę 400 tys. zl.

| Z każdym dniem zwiekssza sie | li |
| ---: | ---: |
| na Białostocczyžnie obszar osm- | ty |
| szonych i zmeliorowanych lak ; | w |
| pastwisk, dzieki czemu polepsza | z |
| sie baza paszowa dla bydla. | pr |
| Chlopi pracujacy rozumiejac, ile | ma |

tych. W pracach melioracyjnych gminy Dlugobórz, wykonując prace mellioraly 96.431 zlotych.
mén
Ogólem wowiecie lomiżńskim dokonano w tym roku lonserwacji gruntow ornych na 32
ha, uprawiono 459 ha lak i pastcje lakk i pastwisk zmeliorowanych w ubiegly
rze 504 ha.
W powiecie kolneńskim przeprowadzono roboty melioracyjne
na sume 685.899 zlotych. (meh)
kosó czekala zarówno
wleś indywidualn wleś Indywidualna
tez spódzielców PGR wol. blałostocklego bar dzo poważne zadanla. Nle można wiec zwlekać z płzygo
towanlami ant dnia, gdyz od rozpoczecia slanokosów dzlela

Rozmieszczenle lak renle naszego województwa jednych powlatach jest ich wiecel, w innych za malo Nierównomiernośé tę regulu jemy czéśclowo uprawami poa cześclowo organlzowantem grup kośnych, wyjeżdżaja syego województwa - tam gdzle sa nadwyzkı paszy.
Do chwill obecnel zgloszo nych jest 10 grup kosnych, czego 6 ze spóldzielni pro dukeyjnych pow. grajewskle produkcyjnych pow. slemla tyeklego 11 grupa zlożona
chionow indywldualnych. Te reny $w$ arup kosnych wyan cza specjalna komisja woje powlecte wystepule nledobó slana należy pospleszyé sie organizacja grup kośnych organizacja grup do Prezy dium PRN swego powiatu podajac llość członków kaz dej grupy i moz̀llwoścl kośne Z ogólnego areału lak tyl
ko 10 proc. nadaje slę do sprzetu maszynowego, reszte
zas będziemy muslell uprzatnąé przy pomocy kosby
nej. Rozpatrzmy wlec, Jaka 1loscia sprzetu maszynowego
recznego do slanokosów

Chłopi pracujacy rozu
nosi osuszona laka, z coraz wie
Kgzym zapalem przystepuja
robót wodno-melioracyinych.



POZOSTAJE JUZ TYLKO 4 TYGODNIE
Uchwala Rzadu w sprawie sianokosów - prawem dila pracujących chłopów

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

 dz1s przeprowadzic dokładna dzwidenclep posiadanych maszyn, kazda $z$ nich starannie
 trouwa
cy. Trzeba tez postarac sie cy. Trzeba tet postarac
zawarcie potrreebnet 1 losel
u zawarcie patrzebnof
mow, liczac, ze norma prac mow. Hosiack
dla $i$ kosiark powinna wyno: sic minnmum
akcli sianokosow.


| ny |
| :--- |
| zn |
| niu | I one

zyte
Com teresowac sle stanem tych ma szybsyym ich wyremontowa-
niu, Natomiast Prezydia GRN 1 sottys1 muszaz zainteresowa sle tym, by zadina $z$ maszzn
ne zostafa ukryta przez kyza. nie zostàa ukryta przez
kow lub uzyya da koszenta wy tacrnie lch lak.
Jezeli chodz1o zaopatrze. nit ws1 wrecrny sprzet kosiarsk1, PZGSS-y posiadaja na skkadzile dostateczna Ilose kos, oserek, babek 1 motków do klepania kos. Choczity tyiko
to, by PZGS.y interesowaty sie rozprowadzeniem sprzetu 1 dokonantem ewent. przerzu-
tow, tam.
gdzite bedzie on bar tow, tam, gdzie bedzzie on bar
dzied potrzebny dzied
ny.



Wino Kulackich wysilkow w Panistrudze spôdzieinia produkcyjna bedzie!

\section*{| Gromada Panistruga $W$ gm. | sprawe i rozumie, jakie zna |
| :--- | :--- |
| Jucha (pow. Elk) nie jost zbyt | czenie dla rozwoju naszej |
| duża. Toteżtamtelsi chlopi nie | Rospodarki narodowei posia- |}

## was wh nd

hospodarki narodowe1 posia-
da rozwó spốdzielczosci pro-

## Bhtion

Bogusz mówll obojetnle, jakby sle wcale nle splerai Bochenek dobrze pojai przycinek 1 ziy byl na sleble, ze ta kie gadanie rozpoczal. Wyclagnał kapciuch z machorka do powoli skrecal paplerosa, niby obojetnle, jakby dając do
znozumienla, ze nie to jest najwaznlejsze, ze nle po to przy znozum
szed1.
rzekı podajac kapciuch Dukatowi. - Ty Wojtka trzymasz rzekł podająo kapciuch Dukatowi. - Ty Wojtka trzymasz u
sleble, a sam do Rzeszowa albo do Dębicy, ze Zydkami albo z deskamı. Zarobisz 1 na Wojtka 1 na pólbutk1 dla chłopaków - Głupı nie jestem - odparı zywo Bogusz spoglądająo nleco filuternle na Skupe. Jego bardzo nlebleskle oczy patrzyly nleco przekornle, jasne, pozókkłe, geste wasy zjeżyły
mu się na wardze 1 wldać bylo, ze gada ot tak sobie, jak z Frankiem Bochenkiem. - Głupi nie jestem, bo który zreszta głupi przyzna sie do głupoty? Ale chyba troche głupszy
stem niz̀ ty, bo w kosciele na sumie daję, a nie zbieram.
Była to przymówka do tego, że Franek Bochenek jako
dziedzic kolatorskiej lawki w kośclele w Blądzimyslu, każdej niedzieli na nabożeństwie zbleral ofiare.
Boguszowa steknela przez sen, poruszyla sle unoszac ple
zyne wydettym brzuchem. , Zlegnie lada dzieñ" - pomyślal rzyne wydetym brzuchem. ,ZZ
Bochenek 1 rzek do Michała:

- No, na sumie to cle tak często znowu nle widać. Wszystko jedno, z jednej kabzy.
Zapalli1 z Bochenkowej machorki. Na chwile zapadło mil-
zenie. Jas Dukat drapal sie dlonia po obrosniętej gęble,
znudzony. Nie ukrywal, ze nie ma z . Bochenkiem nic do gadania. Byl jego dalekim krewniakiem, ale zyll ze soba jak pies z kotem. Jaś, chó gospodarski syn, wyrodzil sie jakos
$i$ nie bardzo do famili pasowal. Na ojcowej roli roblé mu sie - jak powiadali ludzie - nle chciało, jeździl gdzies szukaé szczéscla na emigracjl. Byı we Francji 1 Argentynle, ale niczego sie nie dorob11. Wroc11 kulawy, z przetracona
noga, na której temat wiele róznych historli opowiadal. Nazwany przez szacowniejszych we wsi ludzi Jasiem Obijboklem platal sie jak dzladowskle dzlecko, nle bardzo sle
przejmujac ojcowska gospodarka, 1 swoja, własna gospodarprzejmujac ojcowska gospodarka 1 swoja własna gospodar-
ska przyszosclą. Czasem gdzles znikal na jakis czas, ale ska przyszioscla. Czasem gdzies znikal na jakis czas, ale
nigdzie długo miejsce nie zagrzal; wracal do rodzinnej Lunigdzie długo miejsce nie zagrzał; wracal do rodzinnej lu-
czany. Miał ustatkować ożenié 1 gospodarowad́ na swoim albo razem nit wspólnym z rodzicami. Ale Jaslowi nie pachnial widać go spodarski chleb, za dużo świata widział - jak powiadali star. si. Starzy Dukatowie zrzędzill ciạgle, że go wygonia 13 cztery wiatry, bo niewielki z niego pożytek - ale jakoś nie wkim sali. Zyl sobie wiec Jas przy rodzicach w kawaler wykli, ze jakos tak juz wszyscy do tel jego kawalerki przy zenić się z Kazia u Matusika, ludzie na ogól nie bardzo w to wierzyll. Co innego Franek Bochenek. Ten sie ozenil bogate 1 by zen gospodarz cala geba. Jego zona, Hewa partia niż jedynaczka, bo miała dwóch braci matołków, któ rzy w nobocle byll niezastapieni
lak woly - ale poza tym ni psu
larłaczyk przed smiercią zapisal
zleclowi, zastrzegy tylko
utrzymaja dožywotnio
laczylk darce Bochenków, która Franek powiekszyl czterema hekta
raml ze swej oicowizny. Stąd ez zazant
Bochenek odziedziczył także po starym Garłaczyku god Kasci kolatorskie, wszed w komitywy z proboszczem i Akc myskiej parafil. Ze scyganialym - jak mawial - krewnia
klem nie zadawal sle wcale, bo 1 po co
nawet do tego pokrewleństwa przyznawał.
Dzisiejsza wizyta Bochenka u Bogusza tez miala scisiy wiazek akiegos snycerza w Tarnowle plękny, rzezbiony w drzewle proboszczem, ze po kontesjonal powinien jechae Bogusz ka zap`ata jak to jeździ po deskı dla Biercza. Wiadomo by lo, ze Bogusz cale lata jeźdzı za furmańskimi zarobkamı, bo Niech wiec Bogusz przywiezle konfesjonał 1 w ten sposób
przyslužy sie do upiekszenia parafialnego koscioła. Ow kon. fesjonal - byl to już drugl po wybudowaniu domu Akcj proboszeza
mam Slachal Michal - Bochenek przystapil do rzeczy - Kiepski widać ten
- A ty Franek co? - zaśmial się basem Skupa. -- To chyba a konfesjonal idzle, jesll do Tarnowa - p powiedzial plegowaty topa
składall, pewnie juz̀ gotow
składali, pe
ważnie Tak, właśnle konfesjonał trza przywleźć - rzekı p po konfesjonal móglbys pojechac. - Patrzyl na Bogus

zdawała sie być zagadkowo i ironicznie uśmieclinięta. B

ze ten konfesjonal to ma być cudo. Prawda?
tego Pewnie, ze to będzie piękna rzecz. Ale

- Ide, nie ide, ale parafianin jestem - ciagnal Jas ni
speszony - więc pytać moge. Ale mnie sie widzi, Frane
ze w naszym malym koscióku taki okazaly mebel nie b


## poplerwszym mata

Robotnicy nie ostabiaja tempa walki o plan

## Kronika partyina

|  <br> 10 CDUEXigen |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Teatr

Kina

## Bibloteki




|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Emat |
| momb |  |
| ame |  |
| \%ex |  |
| momemix |  |
|  |  |
|  |  |
| przebieg walk |  |
|  |  |
| 边 |  |
|  |  |
| \%om |  |
|  |  |
| Smateme wemme |  |
| 5em mom |  |
|  |  |
|  |  |

## 0 ludziach oddanych książkom

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

OD NASZEGO SPECJALNEGO WYSEANNIKA



|  |  |
| :---: | :---: |
| B1 | rzenla nawiedzif |
| IȦŻEA. | który pokusi1 się |
| Ponize |  |
|  | Ja Reja z |
| - jak sadze |  |
| Jestem glegboko przekona- |  |
|  |  |
|  |  |
| ki milionów lucki w świe |  |
|  |  |
|  |  |

wania, gdziekolwiek, w na-
wet naibardziet zapardlym,
najbardzie pokrzywdionym przez rozbóinicze ustroie za-
katku swlata rozzwietlit see
suz watlutki chocby trzask
cut
 głód fizyczny 1 obok niego
rownie praemony, rownte
wielki grod mysili.
Zaspokojenle pierwszego z
nich wystarcza zwierzetem tym biednym ludziom, wciaz
jeszcze nieszczesilwym, kto-
rych tyrania idrapiezna chc
yost wosé wyzyskiwaczy spycha do
poziomu zycia zwierzat. Zan
spokojente obu - to mini-
mum dla wyzwolonego zi pet mum dla cztowieka.
 W naszym kraju aktualnte
trudno juy znalezic cztowieka,
ktory zakwestionowaby takke
sformułowanie..minimum po


 gil, jaka znały dzieje czlowie owe
stafo

## 

 -
Str. e
Drogosz wygrywa z Miednowem i kwalifikuje się do ćwierćfinalów

Polakow
Kiruża i Anikienita wygrali swe walki



mia (Francja) zwyciei Schroeterem (NRD) a Knui
(Polska) po pieknej, porywill
cei walce pokonal Capinela (Bia (ia). wygral $z$ Goldem
(CSR), Ninue Vuori (Finlandiif) wia), Di Jasio

PIERWSI NASI ZWYCIEZCY


ANTKIEWICZ
KRUŻA
Migawki z I dnia mistrzostw Europy
Po cenned Por conte) Nvol
W klerunku Hali Mir
Nie wiadomo skad,
sposobam1 udaro im sposobam1 udało im,
być troche blletów. ze zrobla na tym , grub res kwapl kupować od
nlety. lety. Spekulanci dostall między niml do awant tle słabel runi na bile
kich wyspekulowanych tow nikt nie potrraiult
$\mathrm{O}^{\text {stathat walke wiper }}$ w ringu Polak Maslawsk dziowanie zyskalo soble ne uznanie widowni, nagrodzîa zarowno zay
kow jak i sędziego gron
oklaskami.

W arszawska public $\begin{gathered}\text { acenila bezstronnie }\end{gathered}$ ki. Oklaskiwała zarówn
wodników krajów demol
 ktory nie znałby Ho In-czuchlopi nazywali go „nasz Ho". Przyby1 on nad brzegi wiel-
kiej rzeki wraz $z$ kilkoma ludźmi ze swel wsi. Tutaj, chiński nazywa odcinek rze. K1 Jangtse nieco powyzej Chania), Ho In-czuń of larna 1 wszedzie byl pierwszy, zaw-
sze swym prykkadem pociag gał innych
czuń, członek Demokratyczne go Zwazku Mlodziezy Chińskied, otrzymal zaszczyt
tytui przodownika pracy A miodzi budowniczowie nazwali go ,,wzorem wzorow
1 miano to przy eqło sieq na ca ke) budowie
Przez 75 dnt pracowała argami rzeki: W nad brze Krótklego czasu wykonano o brzymia prace: wybudowano
zapory dfugoscl 135 kiloms
trow wodny o powierzchnt $920 \mathrm{~m}^{2}$

## Bohater pracy - Ho In-czuń

| cy jako ochotnik. <br> Ze wszystkich sasiednich onów zjeżdżali sie nad ro chlopi-ochotnicy. Sta zed nimi nielatwe zadan kowicie odbudować praw rozwalona ta ugosici, oraz wybudować <br> większych 1 mniejszy nałów zraszajacych. <br> Pewnel nocy, gdy robo y odbudowie tamy by w głównych zarysach ńczone. zerwał sie sil atr. który wkrótce zam |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



## léty wszystko. Musimy wy- trzymá!

Slowa te podniosly wszystkich na duchu. Do świtu umocniono cała tame kamle.
niami. Wiatr szalat, ludoweJ Jak I Szkotow,
lanczykow, Jugoslowian landczykow, Jugosiowian
bokserów Niemiec
nich. Trzeba także przz nlch. Trzeba także
że zachowanie się na wszystkich zawodnik naprawde sportowe.

,,Niech Mistrzostwa przyczynia sle do | townie. Ale niebezpleczen- | przyczynia sie do |
| :--- | :--- | :--- |
| stwo minęło. Plerwsze pro- | wlẹkszego zacleśnienla | miente porannego slońca pad ly na zmeczone, ale radosne twarze budowniczych, którzy m1, do utrwalenia swlecie", znajduje tu wiotem.

Kiedy glówne roboty bu-
dowlane na

## 

 stwach Europy
dine


 nie ,rozgrzewafa" sie walk Bułgarzy,
Czesi 1 Wegrzy. Trzei
$\qquad$ odbywa sie, w atma
prawdziwie sportowel.

