# GAZETA BIAEOSTOCKA 

##  Rox III. Mr 142 (556) Bialystok, wtorek 16 czerwca 1953 r . A Cena 20 gr <br> PLAN POEROCZNY PRZED TERMINEM Stalinogrodzkie kopalnie i krakowskie cegielnie meidują o swych poważnych sukcesach

| STALINOGROD, - O pel nej realizacji pófrocznego pla nu wydobycia zameldowal1 grze-Zachód". "W ten sposób liczba kopalí śląskiç̣, które wy konaly swe zadania pólrocz- | ne w zakresle wydobycla we. gla, wzrosla do 7 . <br> W kopaln1 ,,Pawel" obok wspólzawodnictwa długookresowego we wszystkich przodkach węglowych 1 na większoscl robót pomocniczych, duże znaczenle maja osiag. |
| :---: | :---: |
| PASMANTERIA BIALOSTOCKA | niecia w zakresie bezpleczeń stwa inigieny pracy, O sukcesie |
| WYKONALA PLAH POLPOCZHY | sukcesie zalogi kopaln abrze-Zachód" zdecydowad |
| Sukees odniesiono dzieki wspótzawodnictwu zobowiazaniowemu | przede wszystkim socja so pro blemu mechanizacil. Posiadane przez kopalnio ,Zabrze- |
| zajacym koniec czerwca potetinleje w bialostockich za- | Zachód" maszyny 1 "urzadzenla górnicze wykorzystywa- |
| kladach 1 fabrykach rytm pra | ne sa, w pein!. |
| cy. Uczestnicząc w długookre | KRAKOW - Na 18 dnl |
| sowym wspózzawodnlctwle zo | przed terminem wykonała |
| bowlazaniowym, zatogi zwiek szaja wydajnosé pracy, aby | polroczny plan wydobycia ko palnia im. Bolesława Bieruta. |
| c zameldować o wykona- | Ten sukces produkcyjny, sta- |
| niu zadań produkcyjnych | wiajacy ja na plerwszym |
| plerwszego porrocza IV roku | mlejscu wstrod kopalín zagle. |
| Planu Sześcioletniego. <br> W adniu wezorajszym o | bla krakowsklego zawdzıẹcza |
| ferminowym wykonaniu | ych w styczniowym, stali |
| planu pórrocznego zameldo- | nogrodzkim przemówlenlu |
| Wala zadoga Oddziału Pasman | Prezesa Rady Ministrów. |
| terris Plecionej | ez na 18 |
| Pasmanterıu uzyskała dziekk | zalogi ceglelni, wcho |
| szeroko rozwiniętemu na War | c w sklad Hrakowskle. |
| Plerwszomajowych | oczenia Ce |
| zawodnletwu zobowląza- |  |
|  | dujący wplyw wywarła dalsza |

## Lud odmówil zaufania zdrajcom i sprzedawczykom

| RZYM. - Jak wynika z doniesień prasy wlosklej, |
| :---: |
| wlelu czolowych kandydatow |
| Chadeci1, Partil Socjaldemo |
| kratycznej. Republikańskiel 1 |
| Liberalne!, zajmujacych po- |
| ważne stanowliska w aparacle |
| rządowym, nle weszlo do na |
| wego parlamentu włoskiego. |
| Nie zdołal uzyskać dostatecz- |
| nej lloscl glosów członek |
| Partli Republikańsk'le], ml |
| nister obrony Pacciardi, któ |
| rego kandydatura wystawio |
| na była w dwóch okregach |
| wyborczych prowincli - Tos |
| sana. Zarówno minister fi- |
| nansów, chrześcljański demo |
| krata Vamoni, jak 1 sekre |
| tarz partll socjaldemokratyez |
| nej Romita, ponjeśli w wy- |
| borach kleske. Wyborcy od- |
| mówili zaufanla równleż |
| czlonkom Partil Chrzescliań |
| sko-Demokratycznej, wleemi- |
| strowl spraw wewnetrznych |
| Bubbio I wiceministrowl prze |
| mysiu i handlu Cincolan |
| Guidi oraz przywódcy rozbi- |
|  |
| W SUWALKACH |

## Zobowiazania murarzy po zapoznaniu z nowymi normami

## W interesie robotników rolnych

| arstwach Rolnych dziennych norm pra- | gresje). <br> Drugim ważnym elementem uchwały fest |
| :---: | :---: |
| kcji roslinnej oraz progresil za | rowadzenie nowej zasady wynagrodzenia w |
| - |  |
| ,,celem zapewnienia wykonania w | cujacy w dniu swiatecznym orrzy- |
| prac polowych 1 ogrodniczych w Pani- | - |
| vowych Gospodarstwach Rolnych jak rów- | nie w tym dniu uzyskanego wynagrodzenia |
| celem stworzenia zachęty dla dalszego |  |
| dnoszenia wydajnoścl pracy robotników zadnionych w PGR". | W zwlazku z wprowadzenlem nowej, korzystnel dla pracowników zasady wynagrodze- |
| Znane sa trudności PGR w dzledzinie sily | nia progresywnego za przekraczanie normy dziennel zosi sle premie dla traktorzystów |
| boczej, które szczególnle ostro wystę | nej, znosi się premie dla traktorzystow |
| wlaszcza wtedy gdy ze względu na z | 左 |
| gode | miesięcznel. Znosi sie także dla wszystkich |
| minie dokonać sprzętu zbóż | za prace w go- |
| Trudności te byly pogkębione stos | mleszczas sle one |
| ka wydajnościa pracy | icle w 50 proc. progresji za przekra- |
| ormowanlem w | czanie normy dziennej. |
| Obecna uchwała ma słuzyć | bilizującym robotników do zwiększen |
| kwidowaniu | ści pracy w PGR. A większa wydajność |
| Co jest trescią tej uchwaly? | y to powazna gwarancja terminowego |
| zede wszystkim wprowadza one normy | rzzętu zbóż, gwarancja 11 kw ldacjı marno- |
| nne. Dotychezas w PGR istnialy jedynie | trawstwa plonów, tak częstego zjawlska |
| rmy godzinowe. Jako dzienna norme pracy | $\mathrm{GR}, \mathrm{z}$ którym spotykaliśmy się w roku u- |
| wala ustala: Godzinowa norme pracy |  |
| (przewidziana układem zbiorowym) |  |
| zona przez 8 godzin, przy czym obowia | ważny środek do zwiększenia zarobków |
| z |  |
|  |  |
| k | nych, którzy będa jeszcze bardziej zaintere- |
| wać będzie wynagrodzenie za 8 | sowani we wzroścle wydajności pracy. |
| in pracy. Za każdą jednostkę wykonana | du |
| ad norme dzienna robotnik otrzyma nie | e- |
| normalne wynagrodzenle przewidziane | W stale wzrastajacej |
|  |  |

By praca była szybsza i wydajniejsza
 pów w artykuly potrzebne do żniw i omlotów

| WARSZAWA. - Spóldzeleczoś samopomocowa $z$ wraca obecnle glowna uwa. ge w calej swoje」 działalno. sci handlowej na jak najbar. dzlej staranne zaopatrzenle rolników w artykuly przemy. | spożywczych, a przede wszy. stklm pleczywa, cukru, kasz 1tp. Poza tym sklepy spól. dzielcze czynne będa w godzinach najbardzlef dogod. nych dla rolników. Godziny te ustala Gminne Rady Na rodowe. | Aby umozzliwic chopom jak najsprawnlelsze zaopatrzenie sle w artykuly prze. myshowe potrzebne do znlw : omiotów. w okresie od 15 czerwca do 15 lipca br, or, ganizowane będa specjalne targi powlatowe. |
| :---: | :---: | :---: |

Szeroko otwarle są wrota nauki

| Korespondencyine |
| :--- | :--- |
| Wości awansu i podnosza kwalifikacie |

 | ki czemu moga oni obecnie otu- | $\begin{array}{l}\text { bialostockim przebiegaja } \\ \text { diować na wyiszych uczelniach. }\end{array}$ |
| :--- | :--- |
| sprawniei wo Panstwowych |  | Obecnie znów kilkanaście tysie. $\begin{aligned} & \text { saj prawie we wszystkich } \\ & \text { rozpoczęto juz koszenie } n\end{aligned}$ cy ludzi pracy uzyska możność nia w drodze nauki koresponden-

cyjnej. Korespondencyjne licea ogólnoksztalcące w calym kraju przyjmuja w biéz. miesiącu za-
pisy kandydatów na nowy rok axkolny 1953/54, który rozpocz. nia br. Bliższych informacji warunkach przyjecia do kores.

## nJa nie dopuszczę do spadku prenumeraty wokresieletnimpo

## Nowa forma wspózzawodnictwa zainiciowana



## wych, listonosz Szczepański zalnicjowal wspolzawodnic two pod haslem: ,"Ja nie do puszcize do spadku prenume raty w okresle letnim". Zasadnicza metoda <br>  nanle chłopów o potrzeble stalego czytania czasoplsm nniwnych 1 ompotowych.

 Hasla Stanisiawa Szczepanskiego pierwsi listonosze pow. leczycklego
Do dnla 8 bm . wykonall on plan prenumeraty czasoplsm
na 11 pieo br. w 110 proc przy czym zanotowano znacz
ny wzrost prenumeraty wie lomlesieecznej. Sam Szczepań ski, służą przykładem swym
kolegom w pozostałych po wiatach woj. lódzkiego, konal swoje zadania przedte
minowo, realizuja plan pre numeraty na mlesiace letnie
w przeszio 120 proc.


## Rozbudowuje się baza

 rybacka w Świnoujściu| lbrzymia hala wyładunkowa "d2" na ukoriczeniu |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| nnie rozbudowa 1 mecha |  |
| acja bazy |  |
| inoujściu, która obec |  |
| pod kontec plerwszeg | 11 wyładunkow |
| u budowy - spelnia | cyjnej zwanel , d2". |
| dsiębiorstwa | części zmontowana zosta |
| go, a w przysz | najnowocześniejsza taśma |
| czy się w przedsiębio | zetwórstwa rybnego, |
| - | zona w szeneg tra |
| na flotyll | w. Już wkrótce |
| yniesie to racionalne | zostana prefabr |
| ne nowocresnyo |  |
| ów najwiekszej |  |
|  |  |
| na jel blizs |  |
|  | rstu |

## 

Referat przewodniczacego tow
 Slowacli przewodniczacy par-
til tow. Wiroky wyglosi
referat o pracy Komitetu Cen tralnego 1 zadanlach Komuni stycznel Partil Słowacj1.
Ogromny wplyw na cale zy cle naszel partl1 - powie-
dzlal SIroky - wywarl XIX

## Ruszyła potokowa produkcja

 wąskotorowych lokomotyw WanszawA. Koidiowe zal
 przy produkcji system poto-
kowy, co przyczynilo sie do
jej usprawnienia i przyspiejej usprawnienia i przyspie-
szenia. Wszystkie czésci i u
rzadzenia waskotorowych rzadzenia waskotorowych lo nywa
ju. Lokomotywy te oddaja po stkim przy transporcie mate riatow na wielkich budowach
a także $w$ przemyśle torfo.

## W trosce o podniesienie poziomu życia ludności NRD

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

## 




PODIETO DODATKOWE ZOBOWIAZANIA
W pierwszym dniu pracy załoga szzzecískiego „Elektromontazu" znacznie przekroczyła nowe normy



Przemysł motoryzacyjny wprowadza nowa technologié


## Starachowicach op <br> montażu silnika samochodu cie. zarowego "Star - $20^{" 4}$. Calko- <br> Wykrycie spisku

 przyniesie zakładom staracho
wickim roczie czogodzin oszczednósci przy món tażu silników. W FSC w Stara-
chowicach rozpoczęto także prace zwiazane z ustawianiem w li-
nie obróbcze maszyn sluzących
do produkcji elementów kierowszeroko rozgatezionej organi byla zaopatrywana i
na przez zagranice. na przez zagranice.
Organizacja ta dzialala
kraju od kilku lat, a celem fej

> Ze Światowego Kongresu Kobiet

tę̀ny wlec w in ktorego czlonkinie delegacji zagranicznych przemawlaly do mleszkaficów mlasta.
Na zdjeciu: Delegatki udafa sle po zakoficzenlu wlecu o sall
kongresowej. Plerwsza od lewejEugenia Cotton - przewodniczaKongresowes. Plerwsza od lewejEugenia Cotton

## Nacisk Kongresu USA na Europe Zachodnia

niki doniosly, że komlsja

sek, przewidujacy zredukow
nle o przeszło 1 millard do
larów kredytów woiskowa" na ,pomoo py zachodntej, jezell kraje to układu wowadza ratyfikac pejsklej. Postanowiono rów niez zredukowac kredyty dla krajow Europy zachodnies

Agencla Associated Press
komentulac powyzzza uchwa
nych, stwiercrav: Komishan po



Represje rządu japoniskiego wobec Moreanczyhów
pekin. Jak donosi asen Nowych Chin, rząd Josz
wzmaga represje wobec
Japonii, a odmawiających
Koreańska Agencja Teleg
ficzna powolując się na wi
Kyodo Cusin donosi, że
dniu 10 bm .350 policjanto
japonskich dokonalo najś
gdzie przeprowadziło rewi
y w życle szczególna aktywnośc musza prze. jawić agitatorzy partyjni oraz wszyscy czlonfac załogom 1 działacze zwiazkowi, wyjasniajac załogom sens podjetej uchwaly. Od tego
bowiem w wielkiej mierze zależy moblizacia zalóg do szybkiego i sprawnego przeprowa.
dzenfa akcji zniwno-omlotowej. Nie możn jednak traktować agitacji jako zadania tylko okresu poprzedzajacego żniwa. Trzeba agitowaé w czasie calej kampanil, tak, by kazdy robotnik mial $w$ tej sprawie calkowita jasz pożytkiem dla kraju 1 dla każdego pracującego w PGR.
Realizacja uchwaly nakłada poważne ob
 petinego wrow wadzenti zasasd uchwaly w


 aby brygadizscl , kalkelatioryz codzzennil podawane ostigniecia' dnia poprzeant
 dina, musza, wiedirec nie tyiko, ile or
$\qquad$
$\qquad$
Organlizace partyine w PGR w toku zonlw


## yasery: <br> kazdy pracownik pgr zna swo

JE Zadanial
KAZDO CZLONEK PARTII PRZODUJI
PRZEFRACZANU NopM

## W

produkcyjned w naszym w
jewództwie poczyni1 znacz
postepy Podczas gdy zaledwie 1952 roku mieliśmy dukcyjne, a w końcu tego
roku liczba ich wzrosła d darstw zespolowych zamyk
sie cyfra, 269 . juz 88 spoldzle
Najwiecej, bo
ni produkcyjnych, istnieje


Jakkolwiek sprawa dalsze go powstawanla nowych spó
dzielni produkcyjnych w woj bialostockim jest w obecne
chwili bardzo wazna 1 ani na
chwile nie chwile nie mozna osłabiać
tempa ich tworzenia, to jed-
nak nie możemy zapominać o drugim bardzo wazomynnać gadnieniu - llośclowym wzro niach produkcyjnych. Jak wiec wyglada sprawa
odpływu i przyplywu nowych odplywu i przyplywu nowych
członków w naszych gospo-
darstwach zespotowych dlug danych Oddzialu Spól
dzielczosel
Produkcyjne WRN w Blałymstoku do
dnla 1 kwletnla zarejestrowa-
nych zostało 215 and nych zostało 215 spóldzieln zrzeszajacych ogólem 451
członków na obszarze blisko 40 tys
ha. W okresie od 1 stycznla 1952 r . do 31 marca br.
Istnieface wówezas (zareje
strowane) strowane) spóldzas elnie pro dukcyjne usunęly 99 czion ków, a przydęly ... 26 człon
ków. czym mówla te cyfry?
O czy jednef strony mowia nam tym, że spóidzielnie produk sie $z$ wszelkiego rodzaju wro gów, wichrzycleli 1 próznia-
kow, a z drugiel strony sa do wodem poważnego zaniedba-
nia sprawy przyjow nia sprawy przyjmowania do sclowych ludzl. Czyzby wiec nasze spor-
dzielnie skuplały w swych szeregach wszystkıch madoro
nych 1 średnlaków? Czyżby w na przyszlośc mialy rozwoju pewniona dostateczna 1 loś wał do pracy 1 nte potrzebo
wablegać a przyjęcle no ownym 1 das na to pywledź, sięgnijmy znowu do

[^0]ILOŚĆ SPÓEDZIELNI NIE POWINNA ZAŚLEPIAĆ
Jedynie stały wzrost szeregów spółdzielczych gwarantuje wlaściwy rozwój gospolarki kolektywnej


W aniu ${ }^{6}$ bm, odbyla sle na Rynku Glownym w Krakowle
 WYSTAWA KSIAŻEK I CZASOPISM LEKARSKICH
Bogaty dorobek naịmlodszei

placówki naukowei w kraju Gdyby wyprowadzić stąd Wrócmy jednak do bibl | krzywa, to bieglaby ona pra- | teki, ksiązka bowiem naj] |
| :--- | :--- |
| wie prostopadle w góre. Te | $\begin{array}{l}\text { piej obrazuje i szeroki zaki }\end{array}$ | wie prostopadle w góre. Te

stale zwiększające sie liczby $\begin{aligned} & \text { piej obrazuje i szeroki zakı } \\ & \text { odbudowania i wysoki pozic }\end{aligned}$ $\begin{array}{ll}\text { stale zwiększajace sie liczby } \\ \text { oznaczaja przyrost ksiażek } & \text { odbudowania i wysoki pozio } \\ \text { naszej kultury. Zgromadzo }\end{array}$ naukowych w bibliotece biało stockiej Akademii Medyczne,
Od chwili powstania A.M. tzn. od. r. 1950 nasz wspa niale rozwijajacy sie ośode
naukowy zyskal aż 16 tys naukowy zyska a to ksiażel
nowych ksiażek. I
naprawde cennych. dzieł nat naprawde cennych,
kowych z najprzeróniejsz
gałęzi wiedzy lekarskiej. Interesująca jest ta staty dobitnymi faktami przemawi ona do każdego, unaoczni wspanialy $\begin{aligned} & \text { Medycznej i Bialostocczyzny }\end{aligned}$ War
niej


Przewijarkom z zakładu „C" BZPW trzeba wyplacić pelny zarobek
lewsklegonk Wakima Antoniuka
spotizielna zazadaa od nich po
400 zz


| nictwa pracy. |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| dnictwie długofa |  |
|  |  |
| zakładu , C" . a wielu robotnków lest także poza wspó 1 - |  |
|  |  |
| zawodnictwem krótkookres |  |
|  |  |
|  |  |
| tolerować nie wolno. |  |
| wa ta winny zainteresować się |  |
|  |  |
| uczyć dyrektora, że zmiany |  |
| stawek w zadnym wypadku |  |
|  |  |
| Wiedzy robotnika. To co sienależy przewijarkom za ich |  |
|  |  |
| ace, trzeba natychmiast wy acić. |  |
|  |  |
|  |  |
| robotnicy sa wspólgospodarzami kraiu 1 sami decyduja |  |
|  |  |
|  |  |
| swoich normach i zar |  |
|  |  |
| wypadku potrzebne jest wiązanie pracy polityczno-uświa- |  |
|  |  |
| damiaiacel z produkcja. Kto wyrzadza krzywde robotniko- |  |
|  |  |
| , ten przyczynia sie do za |  |
|  |  |
|  |  |
| rekcia BZPW im. Sierża |  |
| musi sobie z tego |  |
|  |  |
| gnać wnioski w kier |  |
| naprawienia zła. |  |
|  |  |

## W POWIECIE E£CKIM

Troska o sprawność techniczna sprzeíu



Antoní Jędras
 ilość
na.

Jest jednak w pow. elckim wiele spóldzielni produkcyj-
nych, które nie posiadaja wlasnych maszyn do koszenia i nie maja materialu do zrobienia kozłów. Dlatego POM i GOM powinny rozprowadzić
do tych spóldzielni posiadane kosiarki, a prezydia rad narodowych dopomóc w uzyskaniu materiału drzewnego. Wal ka bowiem o wczesne i jakos-
ciowo dobre przeprowadzenie sianokosów jest zarazem walka o wzrost gospodarki spol-
dzielczej, o wzrost hodowlt dzielczej, o wzrost hodowll. Znaczna poprawa nastapila
na odcinku pracy gminnych na odcinku pracy gminnych roku dały sie zauważyć braki w zaopatrzeniu GS
w sprzeqt kosiarski, to juz̀ w w sprzẹt kosiarski, to juz w
roku bieżaccym nie ma tych niedociagniéć. Zarówno chlo-
pi indywidualni jak i spól.
dzielnie produkcyjne moga sie zaopatrzyé w kosy, babki,
oselki 1 grabie, których w sklepach jest juz dostateczna tlosć.
Wszystkie wspomniane przez nas niedociagniẹcia można i trzeba natychmiast usunac. Dlatugo Prezydium PRN $w$ przeanalizowac gowntownie towań wsi elckiej do zbliżajacych sie slanokosów i gdzie achodzi tego koniecznoś trzeba usunac istniejace jes cze braki

## Młodzież zakładów starosielskich rozwija właściwe metody pracy

## Aktywnosé ZMP-owców Warsztatach Drogowych

 Warsztatach Drogowychklasy w Starosielcach znacz klasy w Stamasielicach znacz
nie wzrosła po zebraniu spra nie wzrosla po zebraniu spra-
wozdawczo. wybonczym. wowybrany zarząd koła ŻMP pracuje ofiarnle nad podnte-
sientem poziomu polityczne go 1 ideologicznego miodzie walki o wykomanle zadań roku Sześclolatkt:

Podnlasła sie powaznie frek Podicas ndy popri k 1a, Podczas gdy poprzednio na zebranie przychodzlio za powców, obecnie prawie 100 proc, członków koła uczęsz cza na zebrania, Dużo porna

## 



RZUCONE NA WIATR
Niewykonane zobowieqzania

## pracowników PZGS w Elku

RZUCONE NA WIATR
Niewykonane zobowigzania

| ło mleka daje" - powia- | cownicy PZGS podjelli zobo |
| :---: | :---: |
| przyslowle 1 przysłowle | wlązanie przeprowadzić re- |
| wetnie pasuje do pracow | mont odeinka ulicy Polnej |
| ów nlektorych elickich za- | oraz wzląć czynny udzial |
| dów pracy, Podczas gdy | przy odgruzowywantu mta. |
| cownicy Wydzielonych Za | ta. |
| w Naprawczych PGR, |  |
| pitala Powlatowego czy | azan tyc |
| S staraja slę zawszo wy- | al, jakos na ich wykonante |
| mać podjette zobowlazania | dotychezas sle nie zanosi. Z1o |
| zerd terminem 1 nleraz | Sliw twierdza, że pracow |
| dwyżka, nle można te | cy PZGS czekaja, aby pod- |
| edzieć o pracownika | jać te same zobowiązania z |
|  | okażli zblitzajacego slę swlę. |
| Przy rozmaltych okazjach | ta 22 Lipca, a może nawet |
| wn | jśs innej |
| szta jak 1 pracownic |  |
| Okręgowego Zarządu PGR) | sli tak, towarzyszo |
| dużo mówią 1 podejmuja licz | PZGS, to lepiej już nie podej |
| ne zobowlązania, niestety tyl | jucie zadnych zobowlązań, |
| gorzel natomiast | csll muszą one stale pozo |
| przyjdzle do tch wyko |  |
|  | 508) |

Na sesjach nie zwracano ównież uwagy na sprawę uszenla siana. Nie mo ebraniach gromadzkich ym, ze aby podnteść jakość zakach W rezultacle w gm1 te Prostki sh'-l po iadaln lotychczas zaledwie 60 sztuk sozlow do
Straduny nle ma ant jedne30. A przecleż zadanlem ow rad narodowych 1 akty u gminnego bylo przepro wadzenie szerokief akcji uwiadamiajacej wśród chlo netody bbiorów siana it suzenia go na pokosach, by rzeszil na nowe formy su le kozłow.

## 6rye

- Slaba? A czemuź to

Chlopcy spojrzell nia niaz ze zdziwieniem

- Nie udajcle, ktedy dobrze wiecle - sarknal Hostek
- Nie, nie wiem - uśmiechała sle chytrze baba
- No przecle po dziecku - rzeki Józek takim tonem jakwlecle, a tego to nle? Wyscie lonskiego roku szesic tygodn po dzlecku lezell
mama juz roblıa?
- To nie wlecle gdzle tata poszedł? - zaczella Rydzkowa Innef beczk!.
- Nie, ale pewnie id wasi gdzles poszll, bom lch od rana
nie widzia - zauwazyl Hostek. - Poszedr, fus azy hostek.
- Ale dz, juscl poszedr - mamrotala baba. - Ale dzisla! pusto na polach

Pewnie, ze baby same - rzekla gniewnie Rydzkowa
kiedy te guple chłopy na Kozienlec posz11.
Na Kozienlec, mowicte? To oni na Fozieniec sz11? A po

 sle na dobre 1 zaceeta opowiadace chropakom uslyszane i ip
strzone plotkarske fantazia wiescl o Hozzenlcy. Chropey stu.

 na Kozieńcu policja uwiezila kilku chłopów za to, ze zbili sekwestranta, że potem na areszt rzucily sié baby z calej
wsi, zeby odbić chłopów - ale nic z tego nle wyszo, bo po. licja sie babom nie dala, No 1 że z tego bedzle nebelia, bo
chłopl z calych okolic szli na pomoc kozieniczanom.

 trukli Szyby. Widziakes? To co cyganisz jucho jedna, żés spal? A nie

- wlesz po co szli to cl powiem, tno Józek przyjdzie, bo by
$\qquad$



## przedterminowego nta planu racznego. (5ykona

Antont Stefaniuk
przewodniczacy kota zMP
ray Warsztatach Drogow
PORADNIK ROLNIKA

## Jak zapohiegać wziẹciu u hydia

|  |  |
| :---: | :---: |
| az sie czesto przy |  |
| rożnym karmientu pa- | W razle niepoprawienta |
| mi ratwo fermentujacymi | stanu chorego bydlęcla, |
| przewiędle zielonki, ko- | leży jak najwczesnie! we |
| zyny, podawane w nad- | $z$ wać lekarza weterynar |
| osa, podana krowle | Co jednak robic, gdy przy- |
| Objawlaja slę one | bycla lekarza nie mozna spo |
| im, znacznym powlek- | dzlewácésié zbyt szy |
| m Jamy brz | stan krowy pogarsza sie na |
| szczesólnie z lewel str | skutek dalszego nagromadzo |
| przyspleszonym oddechem by | nla sle gazow w zwaczu - |
| dleccla, oraz wyrazem przestra | co grozi smiercia bydiecla |
| w oczach kr | przez uduszente slẹ? Nalezy |
| rzeclwdzia | wowczas przebić $z$ wacz spe. |
| polega na tym, zeby | cjalnym przyrzadem zwanym |
| nieccle jak na | trojgranícem, wbijajac go w |
| szel tloścl gazów, powodu | lewą słabizne, to jest w miej |
| powiększenie objetoścı | scu najbardzle! uwypuklo |
| y brzuszne! - czyli wz | nym, odległym o szerokosc |
| Hrowe stawia sie wów- | diont od guza blo |
|  | koscl krzyżowe. |
| la 1 | Nastepnle wyci |
| wedzldło, powrósi | graniec, pozost |
| rowane dzlegciem | chewke |
|  |  |
| le do litrowe | dzic. Jesil natomlast nle ma. |
| wamy zimnel wody | ańc |
| monia- | ostatecznosc! |
| do | zwacz ostrym scyzoryklem |
| gardla. | zonkowym, obracajaç nim |
|  |  |
| godzinle ponownie, a w | gazo |
|  | no trojgraniec jak 1 ewent. |
|  | uzyty scyzoryk przed zasto- |
|  |  |
| jest clelna, Wskazane | any lub drzewny). (J) |

wlerat? - zownlarzu grazeszny jeden, bedzlesz bosk dar ponie. wleral? - zawołaia baba, poczem schyllwszy sie ucalowala
porzucony chleb 1 schowała go do zanadrza.

## ROZDZIAE VII

Dzienf sle rozpostarł jasny, nlebo bez chmur jak talerz
wypolerowany wypolerowany, Na polach spokoj, wsie ciche 1 nieruchawe.
Tylko drogani giownym1 olagnely mniejsze 1 wieksze gro.
mady chtopow te wsyst do Kozienica. Tu, od Trzclany sościniec cesarski jeszcze sty, dopiero za sielecka droga zaroil sle ludím. Clagnell 1 Siedlca. Przed niml chlop1 $z$ gor, $z$ kompania gackowska isiedica. Przed nimi chłop1 z gor, z kompania gackowska na
przedzie, gonn11 luczaniskich, ktorzy z tej okolicy wybrali sle najwczesnitej.
Przez miasto Sedziszów ludzie z gor przeszli ze splewem
okrzykami: ,Niech zyje Rzad Ludowy! Precz kami
W mleścle bylo pusto, tylko $z$ niskich oklen, u ktorych
dyndaly brudnoczerwone dyndaly brudnoczerwone okiennice, wygladaly pe|sate glow clan. Na Ich czele Franek Pasko, wysoki, dwudziestoosmio lieodstepny o orlej twarzy, Franek Worek, kolega jego naprzeciwko ktorego mieszkal burmistrz Sedziszowa - R diowski. na taraste fego domu ukazała sie grupka meiczyz
w popelinowych koszulach, z zawinietymi wyzej fokci regk
wami Wsiród

[^1]
[^0]:    

[^1]:    spostrod ntch wypchnal stę na czoto przystojny burmistrzy.
    tak nit ni:e zwolujecie
    
    (24)

