# $D_{2 i s}$ <br> Tome , in wive osiagnieciach 1 brakach azkolenia w bialostockiej organizacif ZMP - str. 6. <br> GAZETA BIALOSTOCKA <br> Organ Komitetu Wojewodzklego Polsklej Zjednoczonej Partil Robotnlezej Rok III. Hr 143 (557) Bialystok, sroda 17 czerwca 1953 r. A Cena 20 gI <br> <br> OTWARCIE SESJI SWIATOWEJ RADY POKOJU <br> <br> OTWARCIE SESJI SWIATOWEJ RADY POKOJU Rokowania pokojowe Rokowania pokojowe I złagodzenie sytuacji międzynarodowej I złagodzenie sytuacji międzynarodowej ma porzadku dziennym obrad sesji 

 ma porzadku dziennym obrad sesji}


IZIEKI DtUGOOKRESOWEMU WSPOOLZAWODMICTWU Robotnicy przemystu drzewnego oraz kaflarze i budowlani melduia o wykonaniu planu II kwartału


Na nowych normach pracuiáa już murarze z budów Bialegostoku Praca komisji norm przy ZBM edhug nowego taryfikatora

## prasstapili do pracy na no-

Brygiecia. Wladyslawa Surowea
Brya dwójki murarskie. wykonala normy.
Brygada Waleriana Zieziuli

Do Moskwy przybyli uczeni polscy MOSKWA. - Na zaproszenie Akademii Nauk ZSRR przybyla cia Polskiej Akademii Nauk jej prezesem- prof.
Dembowskim na czele.

## NAJLEPSI POJADA DO BUKARESZTU

Młodzież polska wybiera delegatów na IV Światowy Festiwal Mlodzieży i Studentów



## w obronie rosenbergow

## Potężne manifestacje przeciw zbrodni ohydnych morderców imperialistycznych





Wej Lubóliatzawo w pow. produkcy rzyckim dele $w$ pow. py wal wybrano Klemensa Wel
$\qquad$ ganizatorów spółdzieln
$\qquad$

## Życie Rosenbergów

 musi być uratowane!SESJA SWIATOWEJ RADY POKOJU

## Szanse odpreżenia międzynarodowego wypieraja stopniowo zimna wojne

## Skrót przemówienia d'Astier de la Vigerie

|  |  |  |  | RZYM. - Centralne Bluro Wyborcze sadu kasacyjne. | nokratycznej w jedno owym okregu w doli |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| priewodniczący Swiatowe | którzy zrozumieli koniecz. |  | - Kraje o różnych ustro. <br> hpolecznych moga wspó | go, po sprawdzenlu danych przedstawlonych przez Mint- | $\text { Al Aosta }-27,607$ |
| Pokoju Jollot - Curie $z$ | nosć 1 mozillwośc rox | na ca | istnleć a rozwliać swa wspó́. | Spraw Wewnetrz | Na pozostale Hsty oddano |
| ztu, | Sa jeszcze slly sprzeciw ce sie rokowantom. |  | praces w dzledzinle handlo. | cre, oglosilo oficjalne | - |
| hiczye w sesji. W zwiaz | czone rokowanla na temat po |  |  | ace ostateczne wyn1- |  |
| do | sz |  | pewien. Popler |  |  |
|  | pomoga do osłablenia | bienia napiecia w sytua |  |  |  |
| wiatowej Rady P | pręzenlu ml | wie, że porozumienle w spra |  | oddano 27.087.601. | zek Demokratyczny |
|  |  |  |  |  |  |
| ' |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ni | m | Ich |  | rzeki Aosta - 24.194, na |
| dzynarod | ków |  | dzledzinie międzynarodoweJ. |  |  |
| oñ nastepnie |  |  |  |  |  |
| dy | kle srodk1 pokolowe, wsze |  |  |  | ne listy - 286.357 glos 6 w. |
| odbyta sié w Hipcu 1952 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | rzadowy |
|  |  | konwencj1 genewskiel. |  |  |  |
| e zakoniczenia | ro | Po rozwlazaniu problemow |  |  |  |
| sie wojen oraz | uc | jeńców wojennych i zawarclu |  | kandydata part! chrzesclja | nych giosów. |
| rodów | , |  |  |  |  |
|  | ${ }_{\text {w }}^{\text {w }}$ obleckelach | polegato na tym, |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { ach szc } \\ & \text { achil } \end{aligned}$ | mocarstw, w jego dazze |  |  |  |  |
| \%m | do remilitaryzacj1 Niemi | go Aby oslagnać zied |  |  |  |
| oddżwiek na całym swie | ${ }_{\text {z }}{ }^{\text {za }}$ | nie Korei w drodze po |  |  |  |
| odpowiedź n gadnień nie | wystap |  |  |  |  |
| opinie publiczna. | cach wojennych w k | Koret wszystkich wojsk ob. cych, w tym równle |  |  |  |
|  |  | su ochotników chlískich. Na- |  |  |  |
| $\begin{aligned} \text { ziad } \\ -\quad \text { w } \end{aligned}$ | ${ }^{\text {w }}$ deklaracjach $n$ | ród koreańskt po |  |  |  |
| lata na koniecznośc | kt |  |  |  |  |
| moz̀liwosé rokowari, W Wid |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| wy cel - porozumienie ple |  |  |  |  |  |
| mocars |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| wznowlenie wspolpracy mi |  |  |  |  |  |
| ynarodow | oslablenia lub |  |  |  |  |
| do rozb | ONZ. Jednym $z$ w |  |  | \% | zwalczac pokutujac |
|  | bowlazkow | fu 1 bezpleczenstwa na |  |  | f |
| ifestacja w | w obronie pokolu jest $n$ |  |  |  |  |
| , nośc wznowienia wymi |  |  |  |  |  |
| zdañ, która zdawala się już | ${ }_{w}^{W}$ |  |  | nieustannie rozbudowujaca | Uczestnicy Zjazdu szeroko |
| wyczerpana, |  |  |  |  | omowili zadania Zw, Zaw. |
| torowania drogi do roko- | nie |  | Zawodowego Pracownikow | rów, muzeów, wzrastajace |  |
| de | tel |  |  |  |  |
|  | nizacja, rzeczywiscle efek |  |  |  |  |
|  | tywna dopiero wtedy, gdy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| wana swel |  |  |  |  | logiczny / artystyczny. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ce | m |  |  |  | Whadyslaw Chabow |
|  | Karel stanow1 prelud |  |  |  |  |
|  | rozejmu, ktoreg | ${ }_{\text {zjo }}$ | w którym delegaci prosza Go |  |  |
| porozumienia 1 - rzecz | wszyscy ocz |  |  |  |  |
| s najglowniejsza - na wzno o wienie rokowań. Utorowana |  | ończentu | Na Zjédzie podkrestono, | boj | W |
| została droga do uregulowa- | dzlał mówca - |  |  |  |  |
| nfliktu koreańskie | zwyclestwem sprawy pokoj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | D'Astler de la Vigerie wy- |  |  |  |  |
|  | mienil nowe oznaki pozwala- | ny |  |  | owy. Wywario to |
|  | jace tywic nadzleje na dal- | ie $z$ praw |  |  |  |
| monz ua. Na |  | niem kierujg wazo |  | nasz brai sa tego samego zdo |  |
| dpowiedziaz Eisenh | propozycie Niemieckiej |  |  |  | zrast |
| Plerwsza czest jego przento | publiki Demokratycznej stwa | rody swoiata widza wo |  | iadec | Tysiace |
|  | rzajace perspektywy $\begin{aligned} & \text { zje } \\ & \text { czenia } \\ & \text { Niemiec, } \\ & \text { dec }\end{aligned}$ | Rad wcielenie swych rotszuch nadziei |  |  |  |
|  | Zwiazku Radzieckiego dot |  |  |  |  |
|  | czace Austril i Berlina, |  |  |  |  |
|  | rowniė stanowisko brytyj- | Śliwei prayszlósci. |  | stwa propagan | zagraniczna 7 SRR biorac za |
| roikemania. zazzata on, by cate |  | Masy pracujace catego swia |  |  | inkt wyis'cia naukowo uza- |
| cji ludowej | genie podkresili, ze zwyc | $\begin{aligned} & t a \\ & c z \end{aligned}$ | W ycieczki delegacii zagra- |  |  |
| trojue M | stwo odniesione prze |  |  |  | nego $i$ socialisisycznego |
|  | po |  |  |  | , |
|  |  |  |  |  |  |
|  | szoze skr | ztigraniczna, zmierzajaca do |  |  |  |
|  | nej sesji Swiatowei Rady Po |  |  |  |  |
| dowel lub w celu zahamowa | ko |  |  |  |  |
| dowej lub whelu ruchu narodowo zahamowania | nic w |  |  |  |  |
| ${ }^{\text {go m }}$ lirajach kolonlainych. | tego zwyciestwa sil miluja |  |  |  |  |
|  | cy por I zaper. |  |  |  | owa Prawdy |
| czyl jednak, ze zotów jest | nowych zwycies |  | Wszyscy przyznaja, że masy | iq strachu przed bezro- | Radzieckim, o jego pokojowe |
|  | Sw |  |  |  |  |
|  | dztieli swego poparcia wszel. |  |  |  |  |
| nych bez zadnych warunkow wstepnych. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 俍 |  |  |  | $\frac{v y}{v i}$ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| bonfere |  |  |  | $1 y \mathrm{~m}$ |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| dzil on, że nlektóre dzienni- |  | terski naród radziecki. | kjj. | $\infty$ | dzienne potwierdza fakt, ze |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Kuo Mo-zo, który |  |  |  | nieia żadne ba- |
| . Szanse odpr | sp | $\begin{gathered} \text { ros } \\ \text { tot } \end{gathered}$ |  |  |  |
| narod |  |  |  |  | Naród radziecki daży do no. |
| niowo zimn | bl |  | naszego narodu osweiadczyt: | ria |  |
|  |  |  |  |  | , |
| ch |  |  |  | nieustanna walke o pokój na | ml innych kraiowe W spoi. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ${ }^{\mathrm{jl}}$ | szy od pierwszych zagranic nych delegacii robotniczuch | Setki |  | zy narodami, do |
| tkich ug |  |  |  |  |  |

W IMIE ROZWOJU NASZEGO WOJEWODZTWA
Realizacja wplywów budżetowych
wymaga zaostrzenia walki z kulactwem
Nowe normy prowadza do zwiększenia kwaliiikacji zawodowych i wykorzystania rezerw maszynowych
typowo roIntcychch, fak lom-
zynski (220 tys. litrow spiry
tusu) wysoko. mazowiecki

| Z codziennej | mgr inż. M. Poniatows |
| :---: | :---: |
| wypowiedzi czo | Glowny inziynier Fabry<1 Przyrzadow |
| lowych przed- |  |
| stawicieli życ | arcze- ${ }^{\text {warszatu } 1}$ hamowaly wyda |


| towych przed- <br> stawicieli życia gospodarcze- <br> go i klasy robotniczej, z wy- <br> powiedzi działaczy partyjnych 1 zwiazkowych - znane nam <br> sa powody, które sprawily, że <br> sprawa rewizii dotychczaso- <br> wych norm stala sie aktualna, <br> stala sie nieodzowna. Powody <br> te dla wszystkich zakładow <br> pracy przemystu metalowego, <br> a rowniez budowlanego, sa <br> podobne, gdyż różnia sié tyiko <br> raczej skala zależna od cha- <br> rakteru zakładu, stopnia jego <br> zorganizowania i rodzaju pro- <br> dukcji. <br> Zagadnienie zmiany prze- <br> starzalych norm stanelo rów- <br>  <br> Białymstoku. $\qquad$ <br> uruchamiania produkcji i pra <br> wie zupelny wówczas brak <br> robotników wykwalifikowa- <br> nych 1 przyuczonych sprawiy, że ustalone normy czasowe <br> odbiegaly znacznie od norm <br> analitycznych, technicznie u- zasadnionych, brane byly ra- <br> czei szacunkowo i nie mogly <br> możliwości zarówno urzadze. <br> nia, jak i crłowieka. W dal- <br> szym okresie staly sie one szkodli we $z$ dwóch wzgledów: <br> coraz bardziej zaciemnialy 0 - braz rzeczywistej wydajnosci | warsztatu 1 hamowaly wydajprzejrzé kartoteke osiagnieć produkcyjnych pracowników naszego zakladu. ażeby stwier dzić, że normy, które w chwili ich wprowadzenia wydawapo pewnym crasie staly sie latwo przekraczalne $i$ to $w$ <br> Co. sie na to zlożylo? Złozylo sie na to stałe osiaganie coraz wiekszej sprawnoscl o. sobistej przez zakładowe szkolenie pracowników, lepsze zorganizowanie pracy i pomo- cy warsztatowei, a wreszcie stale usprawnianie techniczne, nie zawsze znaidulince swó wyraz w odpowiedniej korekcie normy. Te czynniki sprawily, że dzis przekraczania norm o 150 do 200 proc.. a nawet powyzej 200 proc. sta- lo sie latwo osiagalne; stara norma przestała być bodźcem do zwieksszania wydainnt́ci, do ubiegania sie o tytur przotora - przestala byé czynnikiem pobudzajacym ogól pracowników do współzawodnit ctwa, bowiem osiagnieccie wy. sokich wyników nie zawsze byto uzasadnione wysilkiem robotnika. W tych warunkach sprawa rewizji norm stala siẹ sprawa |
| :---: | :---: |


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


| czéś blednlaków 1 Srednta- ków. A kulacy chwytaja ste chylic się od placenla podat. ków 1 staraja sle wplywaé ha chlopow w gromadzie, byfidnym sabotazu obowlazków wobec panistwa osamotnionymi. I niestety, ze wzgledu na polityczna niektorych odpowiedzlalnych pracowników prezydiów GRN nteraz im slę to udaje. <br> Ponad 700 milionow zi otrzymala wles w 1952 r. <br> Ostatnlo kulacy puszezaja wersje, ze chlop nie może płacic podatków, bo wies rzeplacić podatków, bo wies rze- komo nie ma plentędzy. I wersfa ta znajduje nieraz po- sluch w prezydiach GRN. A jak to kulackle twlerdzente wy lada w Śwletle faktow? W roku 1952 jedynle GS-y wyplacily chlopom za zakupione zboże, żywiec, kartofle itp. okolo pó miliarda zło- tych. Do tego należałoby doliczyé z góra 100 millionów zlotych wyplaconych chłopom przez zakłady mleczarskie za raz kilkadzieslạt millonów Centrale Obrotu ZẃlerzętaZielarska. Skromnie więc blo rac wies białostocka otrzyma- la, nle liczac dochodow ze sprzedaży rynkowej, tylko za dostarczone do uspoleczniaty przeszlo 700 milionów zło tych. A nle bez wplywu na kanaścle mıllionów złotych formle stypend1ów dla ncza- <br> cel sle młodzieży chłopskiej. Jak wię widzimy fakty a cyfry zadaja kłam kułackiej nlot ce. Wies blałostocka posiada wykonywać obowiazki wobec państwa. <br> Pljaństwo - groźny wróg wsi blalostockied <br> Zlym zjawisklem na wsi <br> blałostockiel lest mocno jesz cze panoszace sie pilanstwo. W r. 1952 mieszkańcy Bialostocczyzny wypili przeszlo (w przeliczeniu na spirytus alkoholowych). Wynosi to kolo 200 millonów złotych utoplonych, ze szkoda dla zdro wia, w butelce. A to wiekswladezy fakt, ze najwlece sprzedano wódkı w powlatach |  |
| :---: | :---: |


|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  | ków zdrowia, 32 punktow

zdrowia 130 punktow połozntczych, budowa nowych bo
1sk sportowych, zakładanii duzym skrócle zadana bud zetowe naszego wojewodztwa
Reallzacja budzetu przyczyn jeszcze wiekszzego podntesse nia potenclału gospodarczego naszym wolewddztwie.
Wykonanle tych wszyst
kich zadań
gospodarczych których realizacle pabezple cza finansowo nasz budzet te renowy - wymaga w plerw
szym rzędzle mobilizacil
wszystkich ludz1 pracy do walk1 o całkowita reallzacle Wszystkie pozycle wydatk $\delta$ w krycle $w$ dochodach, trzeba
tylko, aby te dochody w 100 proc. rytmicznie. w przewl
dzlanych ustawam1 terml nach wpływaly do kas prezy
diów rad narodowych.
Najpowaznlelsza pozycje udzial wojewodztwa we wply wach podatku gruntowego
wynoszacy 150.964 tys. Suma ta, jesli nie liczyé prze
szlo 124 millonow zt dotacj centralnego, stanowı praw 50 proc. wszystkich docho
dów.



Ca karty history zapisane gesto drobnymi, biahy-
mi nieraz wydarzeniaml, sa karty prawle puste,
$\mathrm{sq}, 1$ takle, na których zapls sa 1 takle, na ktorych zapls
miewa dla narodu wage decy
dulaca rozstrzyga o losach dujace, rozstrzyga o losach
pokoleń - calel drodze naro du. Umlejetnosé czytania ks g1 historli ku, skupienia cale! uwa tych właśnle decydujac
losach narodu zapisach
$\qquad$ cydowało o przyszlosci nasze-
go narodu, było powołanie
do życla pred dzlesiecioma
laty w Kraju Rad Związku Patriotów Polskich dnach tytanicznych,
galacych o losach gajacych Zwiaz
skich,
wychod przewodem polskich komuni-
stow najserdeczniej odda-
nych sprawie narodu, organ1zacji natchnionel tdeami,
które w tym samym czasi

## Stanislaw R. Dobrowolski

Wielki zapis
w księdze naszych dziejów

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| \%ose |  |  |  |
| mamm | ${ }^{124}$ |  |  |
|  |  |  |  |
| and |  |  | dem |
| \%amam |  |  |  |
| and |  |  |  |
| dememememit |  |  | \%utis |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | $\mathrm{LN}$ |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

- 4 teczna prace nad zespol nlem sil naszega narodu 1 mocnientem przyjaíni pol
sko-radzieckiej fe prace
która legla u fundamentóv która legła u fundamentó
naszego dzlsiejszego bytu,
odrodzonel, w silnel odrodzonej, w silnej 1 niepo
dleglej naszej Ojezyznie, pr wadzimy dalel. Prowadzim: z jeszeze wlekszym entuzja
zmem, swladomi, iz drogow skaz, jaki ukazal Stalin pol
skim patriotom przed laty
dzisiay w wlelkim froncle p trotycznym, zbratany z na mi pracujacymı dla duje socjalizm w swo duje socjallizm $W$ swo
podleglej, wyzwolone wolt, ludowe, Ojczyźni

[^0] ty, które sa przer
go wielkiej dumy.

Holegla orzekajace równle nie zawsze chca widzleć wro
ga robote 1 nle wyclagala w
stosunku do opornych platht.
ków nalezy tych konsekwen.

## Tydzień zbiórki <br> makulatury

Pod haslami ,Milodzlez zblera makulature na nowe ze szyty 1 podrẹczniki szkolne", "M1łodzież pomaga zaoszcze. dzlé drzewo dla Nowej Huty" - rozpoczą̨ się 15 bm , na terenie calego kraju tydzień zbiórkı makulatury. Inicjato rami tej akcji sa chłopcy I dzlewczeta ze szkoly TPD im
Marchlewskiego w Mińsku Mazowieckim, jej organizato Marchlewskiego w Mińsku Mazowieckim, jej organizato
rami ZMP 1 młodzież całej Polski, ZGODNIE Z WEZWA rami ZMP 1 młodzież całej Polski, ZGODNIE Z WEZWA
NIEM INICJATOROW, PODCZAS TEGO TYGODNIA KAZDY MLODY OBYWATEL MA PRZYNIESC DO SZKOLY, W KTOREJ SIE UCZY, ALBO DO ZAKLADU W KTORYM PRACUJE, CO NAJMINIEJ 5 KG ZUZYTEGO PAPIERU, BY W TEN SPOSOB ZAIMANIFESTO WAC SWOJE ZROZUMIENIE POTRZEB NASZEJ GOSPODARKI NARODOWEJ.
Sprawa makulatury to sprawa o znaczeniu państwowym
eden wagon tego cennego wórnego surow 36 m szeşc., czyli 15 ton drewna. Inaczej mówiąc, gdyby smy należycle zblerali i nieustannie pamiętali o potrzeble przekazywania punktom skupu starych gazet, niepotrzebnych brulionów itp., moglibyśmy w dużym stopniu zmniejszyć ilość drewna przeznaczona na celuloze, która prze-
rabia się z kolei na papier; moglibyśmy poważnie ztagorabia sié z kolei na papier; moglibyśmy poważnie ziago-
dzić niedostatek drewna, które jest tak bardzo potrzebne dla realizacji naszych planów gospodarczych, tak niezbed-
ne dla wyonania wlelkich budow socjaliznu, $m$. In. None Huty - dumy calego narodu. Jednoczesnte szybclej
zostałyby zaleczone cleżkie rany zadane naszemu drzewo. zostałyby zaleczone cięż
stanowi przez okupanta.

Tymczasem, pomimo tej oczywistel 1 nlewatpliwed po-
zeby. zrozumienia, ze makulatura to surowiec, ze zbletrzeby. zrozumienia, ze makulatura to surowlec, ze zble-
rajac makulature zaoszczedzamy drewno uszczuplamy nasz majatek narodowy - jest u nas nledostateczne. Niemało papieru jeszcze marnotrawimy rzadkle sa fakty uzywania papieru co rozpalki albo po pro tch posrednictwem do fabryk powraca tylko nlewielka część starych gazet i czasopism. Podobnie jest z zeszytami i notatnikamil, opakowaniem i tektura - z wszelkimi inprzeróbki, zamiast stać slę surowcem dla produkeji nowych setek tysięcy ton papieru, bardzo czesto marnuja slę a to
przynosi duzze, niepowetowane straty naszel gospodarce przynosi duże, niepowetowane straty naszel gospod
1 podwyższa koszty produkcji ksig̨zek, czasopism itp.

Polożyé kres rozrzutnoścl 1 marnotrawstwu, skończyé $z$ tym przejawem beztroski i niefrasobllwości - oto jakle stoi dzís przed nami zadanie. Walczymy przecleż o nleustan wolno nam zapominać, że walka ta dotyczy równleż drew: na, celulozy i papieru.
Inicjatywa naszef mlodzieźy-organizatorkI ,TYGODNIA ZBIORKI MAKULATURY" - wskazuje każdemu z nas jeden z najbardziej zaniedbanych odcinków walki z marno-
trawstwem, stawia na porządku dziennym sprawę makulatraws
Akcja ta, tak ważna 1 tak bardzo potrzebna, niewątpllwie z uznaniem powitana bedzie przez całe spoleczeńsiwo. Obok młodzieży ze szkó 1 fabryk, budów i uczelnı wlacza,
slę do nlej wszyscy obywatele. Każdy z nas oczyści w ciasię do nlej wszyscy obywatele. Każdy z nas oczysci w cią-
gu tego tygodnia swoje mieszkanle z niepotrzebnych stert papieru i odnlesie badz míz to do zakładu pracy, bądz to bezpośrednio na punkt skupu. Zblerze 1 odnlesle, bo rozumle potrzeby kraju, bo chce, by ukazywało sle u nas
jak najwiecej ksiazek ; czasopism, bo pragnle, by jak najjak najwiẹcej ksiagek i czasopism, bo pragnle, by jak naj.
predzej wyrosly nasze wspaniale budowle socjallzmu, by odžyl znowu w całej swej krasie nasz piękny polski las.
PRZODOWAC JEDNAK I SWIECIC PRZYKLADEM
W TYM ,TYGODNIU" BEDZIE NASZA MLODZIEZ. ONA ZAINICJOWALA ,TYDZIEN"* I ONA JEST JEGO
GOSPODARZEM. ONA TEZ NIEWATPLIWIE SZYBKO I ENERGICZNIE ZREALIZUJE POD KIEROWNIC-
TWEM ZMP SWOJE ZOBOWIAZANIA - DA KRAJOWI TYSIACE TON MAKULATURY. Na makulature t bowiem czekaja nasze paplernie. Makulatura ta po-
trzebna jest, by wykonac dla szkó więcej podręczników 1 zeszytów. Dlatego cala mlodzlè̇, zarówno ucząca slę jak 1 pracujaca, pójdzie za przykładem swych kolegów z Miń1 pracuazca, pojdzie
ska Mazowleckiego.

## Brygadzista Grzegorz Szejnoga zdobyl zawód na budowie

Chłopiz Orzeszkowa już rok czekaja na otwarcie przystanku

| nego dnia obchodzac | zrozumie, no to Jeszcze drug1. Po przejsciclu na budowe | gm. Hajnówka, jeszcze w 1951 p zwrócill sie do wadz kolejowych $z$ prosba o uruchomiente przy. |
| :---: | :---: | :---: |
| Jak zwykle przed rozpocze- | trzeci, dziesiaty raz, az spra or 14 Grzegorz Szejnoga | stanku kolejowego, oria rowuja |
| ciem pracy budowe Inżynier | wa stanie sie całkiem Jasna. zorganizował brygade murar | swota pomoc przy lego budowie. |
| Sienkiewicz zastał sledzacego | I z dnia na dzjeń, z tygo ska. Zdobywszy zawód za- | skall ond z Lwolenie na roznoeze- |
| na murze i wpatrzonego w roz | dnia na tydzjeń murarz Grze czal szkolic innveh. | cie budowy, Totiz w 1952 roki1 |
| lozone plany brygadziste mu | gorz Szelnoga poglebial swe Speglata | chropi gromady Orzeszkown $10-$ |
| rarzy Grzegorza Szelnoge. | wiadomoścl, któne znaldowa- Spogladajac na rosnące | staplit do pracy, szybko \&roblil pe |
| Wodzac palcem po planach | ly konkretne odbicle $w$ pod mury nowych domów przodu | ron, przewlezil a innego miejsca |
| Szejnoga co chwila podnosis | noszeniu wydajnoścl pracy i jacy murarz, ktorry dzięki |  |
| glowę 1 zatrzymywal wzrok | w jakoscl wykonanych przez władzy ludowej na budowie | whadz PKP. |
| na poszczególnych fragmen- | nlego robót, jak równiez w zdobyl trudny, ale zaszczyt- | Zdawaloby tic, te teraz juk no |
| tach budowy. | pracy utworzone 13 -osoba ny zawód, postanawia nie |  |
| Zdziwiony Inżynier Sien- | wel brygady. szazedzić swych sil w wykony | stac 2 uslug kolet 1 zambast cho. |
| ewicz wyszedł zza scianki |  | dzic 8 km prechota do miasta. |
| podszedł do murarza. - Co wy Szejnoga tu | nit zadan, jakle dla roz- | feździc do pracy pociagiem. <br> Nlestety sprawa przedstawia sie |
|  | bie - opowiada nam Szejno przekazala w Planie 6-l |  |
| W aczach brygadzisty | ga. - te od pierwszego dnia i w Programie Frontu Naro |  |
| - sle zaże | musze tak pracować, zeby dowego klasie robotniczel, |  |
| A no widzlcie. Pokaza | nie tylko wystawić | Do |
| e i wythumaczyliście ml | bne świadectwo, ale dać tak |  |
| unki. Ale to takle trudne. | że dobry przykład innym Palska Ziednoczona | ds |
| ze od razu do glowy nie chce | murarzom. Niech ofciec ucie |  |
| wejść. Dlatego przyszedlem | szy sie. ze lego syn jest po | wala sle budowa przv* |
| wcześniel, aby w spokolu pod | wazany, bo umie dobra robo- R. K | stanku warcle, |
| uczyć się. Jak się patrzy |  |  |
| na mur, to latwiej zrozu | Grzegorz SzeJnoga |  |
| zysiadł sie Inzynier | muje nas, Jak to bylo przed przyjściem do miasta na bu | W POW. ELCKI |
| obok murarza 1 zaczai mu | dowe, gdzie zdobyl zawód. |  |
| wyjaśniać znaczenie ,,kre sek", "linii", ,,kwadraclków" | Mieszkatem we wst Kuchny, Walka za Stol | zaninaczana |
| i innych znaków składaja. | w gm. Michatowo. Flclec ma |  |
| cych się na pelen technicz- | lo nis jeszcze kilkoro, brac |  |
| rysunek. <br> - A po robocie znów |  |  |
| przyjdźcle do mnie. Jeszcze | skich. Robilem przy zniwach. nlaczanych, przeprowadzona | prowadzenla lustracj1 pól |
| pare lekcji I bedzlecie czy- |  | zlemnlaczanych w poszczegól |
| ć rysunk1 jak ksiazkę. | dowtedziałem sie, ze poszukuja w whe mazala znaczna poprawe w | nych gromadach. W gminach |
| czorem Szejnoga poszed | stosunku do roku ubleglego | tych w poszukiwanlu stonki |
|  | sie do Urzedu Zatrudnienla. Skie Whele gmin 1 gromad z cala | zlemnlaczanel nie zabraklo |
| go dia, Jesto dzisiaj nie rozu- |  | również 1 mlodzleży szkolnej |
| nego zagadn'enia. Bo chce du- | botnikiem. Pracowałem przy ro- do tej sprawy, starannle po | która z caìym zapałem wla. |
| umied, aby jai naileplej st | botach pomocniczych. Chciotem szukajac szkodnika zlem- | czyła sle do tej akcjll |
| yach towarzyszy pracy, redze | tedrak zostá murarzem ${ }^{1}$ 1 to |  |
| y innych stanowlskach wypey | gizm murarzem. Gdy wiec zor nlej przeblegala ta akcla w | ednak w pow, eickim |
| niajo z rownvm ddaniem swe | ganizowano trzymiesieczny kurs, zglosilem sie. Potem zglosifem sie gminach: Prostk!, Kalinowo, | 1 takle prezydia gminnych |
|  | na drugi 6 -miesieczny kurs. Dały Wísnlewo Bajtkowo. Pre | rad narodowych, ktore nio |
| * * |  | docenily znaczenla lustrac\|1 |
| edy umiejąc juz cośs | wyniki. | pol ziemniaczanych. Do nich należy $m$ in Prezydlum |
| cos, znajac sie jako tako |  | ezy m. in. Prezydlum |
|  | Warzelnia soli w Wieliczce | w w tel gminte nle wle |
| nówi Szejnoga - kierownik |  | zialo wcale o lustracj1. Nio |
| Sienkiewlcz diugo zastana- |  |  |
| lal sie, czy mnie przyjac. |  | szczegolne gromady. W re. |
| e Wierzyl bowiem, abym |  | zultacle chlopl w gromadzio |
| mial dobrze murować. |  | Leszmiady, Bałamutowo, Je |
| - Rzeczywiscie - przy- |  | ziorowskle, Orzechowo 1 Lt |
| ate w rozmowle ${ }^{\text {z }}$ - naml |  | skl nie przeprowadzill wcale |
| ynier Slenktewicz, - mia pewne watpliwości co do |  | poszukiwan stonki zlemnla |
| Szelnogi. Wiecle, robota tru |  | czane!. |
| na, brak dobrych fachow |  | eszcze gorzel wygladal |
| vinat po triech dntach |  | przebleg lustracjl w gminio Nowa Wleś. Na 10 gromad |
| watpliwości znikly. Obserwu |  | przeprowadzono tam lustra. |
| Jac nowo przyletego robot- |  | cję jedynie w spółdzielnı pro |
| nika 1 kontrolujac wykonane |  | dukcyjnel Chruszczele. |
| przez niego roboty, inzynier |  | Prezydum Powiatowel Ra |
| Stenkiewicz doszed1 do led- |  | Erku powin |
| ego wniosku, - Oto murarz |  |  |
| z zamiłowanta. Trzeba się |  | ac przebleg ostatnlel lu- |
| nim zaoplekować i zroblć z |  | stracji pol zlemniaczanych 1 |
| niego pelnowykwalifikowane |  | w stosunku do tych pracow. |
| go, przodulacego brygadzi- |  | nkow rad narodowych, kto |
| ste murarza. |  | rzy zlekcewazyll swoje obo wlazk1 wyclagná surowe |
|  | danlem warzelnt soll w wleliczce Jest doddanie solf kopa | konsekwencle. Nalezy rów. |
| rysunki nte sa takie ta | nej odpowiednim procesom oczyszzzajacym aby uzyskac juz | nlez uczynić wszystko, aby |
| e. tym bardziel dla czło |  | do nastepnel lustracj1 pól |
| eka, ktory nie ma za wie |  | zlemnlaczanych, która odbe. |
|  | ozllwis zwiekszenie | dzie sie w dniach od 22 do |
| czego się nie zrobi, |  | wleś elcka |
| $y$ ma sie chec, zapal, cier | luje działanie urzadzeín na oczyszczalini solanki. CAF - ot. | a nalezycle przygotowana. |
| wosś. Plerwszy raz się nle |  |  |



## rive

Franek chwycil twardymı jak zelazo palcam1 popelinowa

oszule na plersiach burmistrza, zatrzeszczal pękajacy ma| $\substack{\text { koszule } \\ \text { lerial. } \\ - \\ \hline \\ \hline}$ |
| :--- |

Innt chlopi przyparli do sciany kompanów burmistrza.
 ke. Wzlai go ktos, schowal predko. Przyskoczy1 Gil, spod sukmany wywinał lisniaca szablę kozacka, mignal niaa pod

## - Powacchà piesku. Chcesz to mled w brzuchu?

 - Ano krzykni! mości burmistrzul

Radłowsk1 przelknał sline, clcho powtórzy1 okrzyk.
Hompanow Radlawskego wephnleteto w sien domu. Radz1
tego, zamknell za soba oszklome drzwi. Burna strza wzaleto

- Niech żyje rzad ludowy! Precz z Pilsudskim!
lumna jak woisko osoblliwe - z kłonicami na ramionach za rrazu sipiew - - . Gdy naród do boju" - potem potė̇nial w
jednolita piesni. Podejmowaly ja inne grupy i spiewali tak
do ostatnlego refrenu, potem znow zaczynall od nowa. Nios
sie z tym splewem krzyk jakis, lament - moznaby powie, dzied, raz zalosny, raz wsclekly 1 groziny, rozrywal czyste milczenie napentonego slonicem powletrza.
- Blizej Kozieníca - na goscińcu prawle thok. Głowy w wy do gory - morze głow I las kifow, a nad tym blała mg do gory - morze giow 1 las kidow, a nad
kurzu i strzepy piesini raz poraz przerywane
Na drodze do Hozleíca, pod drzewam! 1 na gośclícu gdzle droga od nlego odchodzi - szpaler policj1 $w$ grana
towych mundurach $z$ blalymı denkam1 u czapek, z bagne tami na karabinach.
Stall obojetnd 1 eleganccy. Kledy tium napleral na droge nety na sztorc We wsi tyle te pót drogt wolne Wszedz chłopstwo, po fosach, w podwórzach, za chałupam1 - mrowie. Nadchodzace kompante nie mogly sle juz̀ dostać do wis, oblegaly ja w koło, na wszystkich drogach, ugorach nielicznych sclerniach. Gwar nieprzerwany, conalmniej jak wy inne, nle pokutne, pełne gniewu szarplaceego.
Bogusz szedl z poczatku obojettny na wszystko jak czło-
wlek, ktory robi cos dia cudzef woll. Potem w gromadzle wiek, ktory robl cos dia cudzel woll. Potem w gromadzle
juz cos ste w nim ruszylo. To dawniessze, które clagnęlo do gromady, ktore było motorem wszystkich jego tamtych po-
czynañ w Stronnictwie, tamtego krzyczenia za chlopskim rzadem, co mu takie wziẹcle u ludzı zjednato. Z każdym ki ometrem przeebyte sami" proprzychodzito to drugie -, Idziemy tym ogromnym ulu ludzkim juz go całkiem porwalo. N! raczkowal spokonny pozostar jak zawsze, czuy tyiko, ze jest
tu potzzebny, ze tutal jego mlejsce, $z$ wszystkim!, w tu potrzebny, zo tutaj jego miejso
madzie obojẹtnle co $z$ tego wyjdzie.
Do wsi nie mogli sle jù dostać. A tu za nimı zaraz gac.
kowianle 1 inni, Bóg wie którzy z jakich wsl. Cayy gosciniec zapchany az pod Krobczycka Góre. Zbill siee jeszcze
geściej, pomieszall $z$ tamtymi $z$ Gackowej. Na czoto tamtych
wysforowal sle Plotr Pasko, chlop jak topola wysmukly brat slynnego Paski Jana zboja, co to dwory okradar I lipy bredsym rozdawal - zabitego w roku dwudzlestym trzecim. - Hej tam, łuczaríscyl - krzyczal Piotr Pasko - pchad naprzódl Po cośmy tu przyszli!
Nie puszczaj
nie pódziesz
- Puszczą! - wrzasną Plotr Pasko a亡 mu prea zole zsiniała 1 ruszyl rozpychajac luczańskich,
- Chodźcle - clagnał Bogusza 1 Swirucklego, ktorzy stall nałblit
trzebna?

Chodžcle. Puszcza. Cała droga Im po
Ruszyll. Luczanscy 1 gackowiante razem. Piotr Pasko Swiruck1 plerws1, obok Bogusz 1 Skupa, Salamon 7 Gac kowej 1 inni. Odpychall chlopow, co stali prred kordonem. Tamci, nle
Zachwilal sle thum, potracil tu i owdzle granatowe plecy
Spokojl - wraster potracir tu tuly 1 owdzle granatowe plecy
oflcerek
w blałych reka Nie pomogło. Tlum kolysal slẹ, parl. Granatow1 obrócill bagnety, Schować bronil - wrzasną Piotr Pasko. - To nle -Hurrraaa! - ryknęlo w tlumle. - Rzeznnki! Chowajclo noże

Plotr Pasko przepchnal sle juz̀ do samel drogi. was wolewoda przyjedzle czy do nas? - I reka odepchna icjant zbaranial troche cofnal sie o kary. zoltozeby po ui na drodze. Za nim swiruckl, Salamon, Bogusz asko hy

- Stójl Stój! - wrzasnal oflcenek. Cisnâ się z guma do

Paski. - Co sleg gapicie - krzyczal na policjantów

Wielki pokaz odzieży gotowej

| hall sportowej pokaz odzlezy | figlarnie porozrzucane na czerwonym tle kosztuje tylko |
| :---: | :---: |
| gotowel zorganizowany przez | 93 zl 160 gr . Wieczorowa |
| Micjski Handel Detaliczny ${ }^{\text {j }}$ | sukienka jedwabna, wprost |
| Centrale Odziezowa, Pokaz | stworzona na wszystkie uro- |
| urozmaicony zostal występa- | czystoścl zachęca ceną z1 181 |
| mi artystów byłego Teatru | 15 |
| Muzycznego w Lublinie |  |
| zgromadzil wlelu mleszkań ców naszego miasta. | Ogromnym zainteresowam, szczególnle u koblet o |
| Glośne: ach szkoda, że nie | dużych inwenciach robienla z "niczego coś ładnego", cle. |
|  | szyly sle bluzki 1 spódniczki. |
| knie można już | Te pierwsze w różnych ko |
| w sklepie, albo: | lorach, o najprzeróżniejszym |
| jest naprawae | kroju, naturalnie jedwab- |
| choćby jutro po nia sie reybio- | ne kosztula tylko od 115 |
| re - towarzyszyły każdern | - 120 zl . I jeśli .,modna" |
| wyjściu modelki czy model | np. zona doblerze do nich |
| prezentujacych naprawde | spódniczke w cenie 115 - |
| gaty asortyment gotowej | 200 zl , to za niewlelka, sume |
| odzleży. | leć może przyzwoite 1 re- |
| Zainteresowanie wzbudza- | ezentacyjne wdzianko na |
| również ceny, niskie, przy | każda okazję. Nie zapomnia- |
| epne I jak twlerdzili nle | no równiez o pokazanlu ele- |
| którzy, wynoszace tyle co | ganckich podomek (cen |
| koszt szycia u krawcowel | z |
| Np. sukienka kretonowa w | (280 - 800), kostiumów |
| białe, modne bardzo grochy | welnianych, garsonek. 1 róż. |

## WIECE TROSKI O NASZE ZIELEŃCE

$\qquad$
$\qquad$ aro miasta przeznaczono 100 .
dilońw zlotych na lecznictwo. ima ta jest jeszcze jednym do.
lit
mide troski pañstwa ludowego

| Bialymstoku do organizowania <br> Huy Chorych tylko 22 tysiące Azkanców korzystalo zopiekorzysta 70 zisiaj z uslug letockiej. Świadezy to o gle. przemianach, jakie dokow ciągu ostatnich lat na lecznictwa. <br> wojewód twa na terenic <br> Klinik polożnicay za- <br> fachowa opieke każdej <br> kobiecie. Obecnie ua <br> Bialostocczyzny pracuje <br> ykwalifikowanych poloz. <br> Rozbudowana została również szpitali. Liczba lóżek szpiwzrosła do 1000. Zwiekktakże ilość klinik apeycznych. Jeszcze niedawno ystok posiadal jednego tylko okuliste i jednego leks. ryngologa. Obecnie mamy lekarzy okulistów, 8 lelaryngologów. W najbliżczasie powstanie klinika ologiczna i okulistyczna. karetek pogotowia, których przedtem w Bialymstoku vie 4 , zwiększyla się do 13 , terenie województwa do 64. 4 tys. pracowników sluż. , 120 lekarzy w Bialym. niesie pomoc ludziom praRoztoczono szeroka opicke driećmi. Nad zdrowiem ich 10 lekarzy pediatróv. tegorocznym budżecie namiasta przeznaczono 100 nów złotych na lecznictivo. a ta jest jeszcze jednym dordem troski państwa ludowego ntrowie ludzi pracy. |
| :---: |

## ZAPISY DO SZKÓ DLA PRACUJACYCH

lady zakladowe powinny dopomóc aynącym uCzyć się członkom Związków Zaw odowych

Planty blalostockle sq te-
renem odpoczynku dla ludzi pracy, uczniów 1 stuclen dlatego tè należy dhać
wyglad estetyczny. Sad wyglad estetyczny. Sadzawki
na Plantach sa zanieczyszcza na Plantach sa zanieczyszcza
ne. W Jednef $z$ nich plywaja
papiery, w fnnel Jakies pu-


| Doslownie pokaz by na prawde potrzebnal dobr |
| :---: |
|  |  |

## V Tydzień Zdrowia <br> w naszym mieście



PRZY UL. KILIŃSKIEGO 12

## Wystawa gazetek ściennych szkolnych kól PCK

\section*{wódzkiego PCK zorganizo | Oble clekawych gazetek |
| :--- | :--- | :--- |
| obrazuacych zycle kól na od |}

## Wszyscy powinni przestrzegać czystości i porzadku na plantach

 aje możność dalszei nauki

## Wskazujemy palcem

 gdzie marniejeRTo m 9 ก

, (2)

| pozwolily na ukończenie szkoly podstawowej. <br> Od 15 maja odbywa sie w zakladach pracy rekrutacja uczniów do szkól dla pracuja, cych. Chodzi o to, by wylowic wszystkie wartościowe jednostki i przez szkolé podnieść ich kwalifikacje ogólne, co przyczyni sie do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych. <br> Akcja rekrutacyjna w zakladach pracy i zapisy w szzkołach przy ul. Waryńskiego 8 i Grunwaldzkiej 49 trwać beda do 25 czerwca w godz. od 16 do 18. <br> Rady zakladowe i dyrekcje winny zainteresować sié sprawa nauczania doroslych 1 skierować najlepszych swych pracowników do szkoly w nagrode za ich prace. <br> L. Bielas <br> Bialystok |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 powamane lub powyrywane
polame istwy nie zachecaia do od-
listy
poczynku. Cementowe plyty
w schodach pozapadaly
s. poczynku. Cementowe plyty
w schodach pozapadaly
gdzienlerdzie
która wyglada naprawde ko nych szkolnych kól PClí 7 . Wystawa mieszczaca sle przy
I. Kilińskiego 12 gromadzi
tRZEbA JUŻ MYŚLEĆ O OPALE NA ZIME

## Dzielnicowe Biura Opałowe prowadzq sprzedaz wegla i toríu


wy. Warto wiec za.
wać sle tym stanem.

piery I różnego rodzaju od
padki. które rozrzucaja nie-
którzy spacerowicze. W tym
wypadku nile pomoga
cych porzadek na Plantach,
wszystkich biaiostoczan. któ
rzy powinni niechlujom
brudasom przeszkodzić w
śmiecanlu Plantów. (R)

## Nasz felieton

## Brakoroby




## O osiągnięciach i brakach szkolenia w bialostockiej organizacji ZMP

## GAZETA SAOTVOWC

PO DWOCH ETAPACH PROWADZI KROLAK

## Królak wygrywa II etap wyścigu dookoła Warmii i Mazur







## W LEKKOATLETYCE

## Białystok

ZS Zryw Suwalki
123:121
W Suwalkach odbyly sie
pierwsze w województwie bia
lostockim towarzyskie zawody
lekkoatletyczne pomiedzy re-
prezentacia Zrzeszenia Spor-
towego Zryw z Bialegostoku
i Suwalk. Jak wiadomo nowe
zrzeszenie skupia zawodni-
kow rekrutujacych sie ze

 skiej policjl palii pewnego
dnia ksiajki. Nieraz sie jui o zdarzało. Corliss Lamont,
jeden $z$ autorów spalonych eden z autorów spalonych ku z tym list do senatora
Hendricksona, przewodnicza wolnosci obywatelskich. Ja bowlazuyace w USA prawo do
woinosi opinil zostało zdep tana, Lamont pisze: „Amery kañska demokracja, w która
wierzy 1 Pan i ja, nie będzie długo istniała, jezeli tego ro dzaju rzec
Amerykański hitleryzm zy od nazwlska" przewodniczace
go komisji sledczej senatu amorykańskiego, senatora Jo
sepha Mc'Carihy. Działalność Mc Carthy'ego yybko postepujacej faszyza le stosowanych przez nlego hitlerowców, wzbogacone o amerykańskie doświadczenle cja Ameryki"' tygodnik
,New Republic" pisze, że m.
,Neminen ży, iz w USA , nastapiła $\underset{\text { któraśmy }}{\text { gen }}$


## Maccarthyzm

| Clemnosé - dodajmy - fa szystowskiej nacy. <br> Można śmiało powledzleć, ze nie ma takiej dziedziny życia w Stanach Zjednoczo nych, w któref nie zabieral by glosu oskawiony senator. On 1 jego komisja stali sle o becnie wyrocznia we wezyst kich sprawach rozdajac na prawo i na lewo opinie co ",amerykańskie", a co ,anty amerykańskie <br> Ostrze działalnoścl mac carthowskie! komisfi skterowane jest przede wszystkim przeciwko komunistom, prze ciwko wszelkim przejawom myśli postepowej. W tym, sa mym kierunku szła działal nosic faszystów niemieckich czy wloskich. <br> Czystka w państwowym a paracle administracyjnym, badanie ,,lojalności" urzẹdnị ków, zaczynajace się od slów: ,,Czy jest pan komunista?" wtrącanie do więzien osób od mawiajacych zeznaŕ - to drobne tylko przykłady dzia łalności senatora, której celem jest rozpetanie antyko munistycznej histerii w USA zasianie podejrzliwości i stra chu wśród obywateli amerykanskich. Zdanlem prasy ame rykańskie」 Stany Zjednoczo. |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 dal - Suwalki" 45 sztae.
dynska Suwalki
pchniecie kula -
Bialystolz 1015 pchnięcie kula - Nar
Sialystok 10.15 m . Jes
lepszy wyn
grala Szymczykówna
wałki wynikiem $35,16 \mathrm{~m}$
Micki - Bialystok 11
Bieg na 400 m zakońc
zwyciestwem Sierki
wałki w czasie 56,7 sek
nież
niez ten sam zawodnik
żyl w czasie $2,14,5$
żyl w czasie $2,14,5$
biegu na 800 m.
$4 \times 100 \mathrm{~m}$. Bialystok
$4 \times 100 \mathrm{~m}$ - Bialystok
sek. Sztafeta olimpii,
sek. Sztafeta olimp.
Suwalki $3: 55,1 \mathrm{~min}$. W
w dal triumfowal Zak
z Białegostoku, który
najlepszy w
lostockiego
ku wzwyż zwycieżyı
Zakarzewski osiagajac
kośc $1,55 \mathrm{~m}$. W pchniec
la zwyciezyl Kozlows.
tystok $12,34 \mathrm{~m}$, w ruac
kiem najlepszym byl,
Kozłowski, który rzue
na odleglość
cie granatem



[^0]:    karty swoich dziejów -

