Dalszą ofiarna i wytrwała praca podnośmy wspólny| nasz dobrobyt, naszą świadomość, naszą wiedzę, naszą kulturę! Boleslaw Bierut

## $D_{z i 5}$

Nasze dziewięciolecie
str. 3.
Pod sztandarem naszed Kon. stytuejl - str. 3.
Jakte vmienilo sie tycie -

Driśs na stadionie Ogniwa..

GAZE GAZETA BARESTOCKA

Organ Komitetu Wojewódzkiego Polsklej Zjednuczonej Partil Robotnlczej Rok III. Mr 173 (587)

## PLAN I PÓLROCZA WYKONANY W OK. 103 PROC.

## O ok. 16 procent wzrosła produkcja przemyslowa

## Komunikat PKPG o wykonaniu Narodowego

Planu Gospodarczego w I pólroczu 1953 r
Według wstępnych danych wyniki wykonania Na odowego Planu Gospodarczego na r. 1953 w dziedzi. nie rozwoju przemysłu, rolnictwa, transportu, inwesty cj1, budownictwa 1 obrotu towaroweg
się I pólroczu 1953 r. następująco:

1. WYKONANIE PLANU PRODUKCJI PRZEMYSLOWEJ
Globalna produkcja przemysłu socjalistycznego we diug wartości $w$ cenach niezmiennych wzrosła w I pok roczu 1953 r. o około 16 proc. w porównaniu z I pó roczem 1952 r. Plan produkcji globalnej przemystu
socjalistycznego na I pofrocze 1953 r . według wartosocjalistycznego na I polrocze 1953 r . Według warto-
ścl w cenach niezmiennych zostal wykonany przez caly przemysł w około 103 pro

# Naprzód do walki o coraz lepsże życie wszysikich ludzi pracy, o pomyślność i rozkwit naszej ukochanej Ojczyzny 

## Przemówienie Prezesa Rady Minisłrów, Przewodniczacego KC PZPR towarzysza Bolesława Bieruła, wygłoszone na uroczystei Sesji Stołecznei Rady Narodowei w dniu 21 lipca 1953 ,




Przemówienie Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego KCPZPR towarzysza Boleslawa Bierula


## do nowych podbojow, zalnte resowane w nakrecaniu kon: junktury wojennej, w zyskach

 z machinacjl zbrojenlowych, Oto dlaczego tak upragnione przez wszystkie nanody swia-ta zaprzestanie dzialań wojennych w Foret - mlmo zawar.
tych juz układów, wclaż jest odwlekane 1 natrafia na za-
clekly opór 1 wszelakie procyjnych kó imperialistycz. nych towarzyszy zakłamana klch osłonek propaganda fal:-
szów 1 oszczerstw. Machinacjom tym towarzyszy Jawnio prowokacja 1 dywersja, subsy: lionowym1 kredytaml przez
pozbawionych wezelktch skrupulów dolarowych magnatów: Najjaskrawszym przykładem
tego typu prowokacj1 byly tego typu pnowokacji byly
zorganizowane przez agentu-
ry amerykañsko - adenauerow skle zamieszki w Niemiecklej
Republice Demokratycznel w dniu 17 czerwca. Oczywlscto
to brutalne 1 awanturnicze wy pady szybko sie demaskuja,
odslaniająo caly wysteqny me chanizm dzialania organizato.
rów dywersj1. Ftóz bowlem row dywersj1.
nie widzi czyja to reka wsple
ra 1 popycha do dzlałanla pro
wokatorów 1 agentów, usilujo wokatorow 1 agen nowe konflikty, zar
rozuwa atmosfere stosunków truwa atmosfere stosunków kle te machinacje musza za-
koniczyé sle bankructwem
kompromitacją. Nic nle zdola kompromitacja. Nic nle zdola
powstrzymá patėznego ruchu
najszerszych mas na calym
swlecle do zabezpleczenla swlecle do zabezpleczenla.
utrwalenia pokoju.

 nowi nieprzebyta zapore dla
faszystowskich prowokatorów
wojennych - zarówno tych
Bonn, jak i tych zza Oceanu. Bonn, jak 1 tych zza Oceanu.
Z cala ufnościa 1 spokojem,


## Towarzysze!

## NASZE DZIEWIĘCIOLECIE

 Inwestycji na terenie nasze-
go wojewodztwa, nakreslaja go województwa, nakreślaja
nam wspaniale perspektywy rozwojowe. W Planie 6-letnim powsta-
nie w naszym województwie wielki kombinat wlókiennikumentacia tego. Cala, donego kombinatu opracowana jest przez inżynierów radziec
kich.
W Planie 6-letnim zbudujemy wielki nowoczesny za
klad w Fastach 1 jednoczes wybudujemy 1200 izb miesz kalnych. Poważnie zostanie rez rozudowana Fabryka
Przyrzadów 1 Uchwytów w Bialymstoku. Przewidziane jest równiez w Planie 6 -let-
nim wybudowanie gazowni wim Białymstoku
Województwie 6 zaktadow przetwórstwa mleczarskiego, 2 lidach. elewatory zbożowe caly szereg zakladów przemysku roszarniczego, miesnego, garbarskiego, chemicznego
i wiele, wiele wiekszych mniejszych zakladów pracy
ROZWOJ PRZEMYSZU DROBNEGO - WAZNE BIAEOSTOCCZY

## Mówiąc o przemyśle

rozwoju należałoby sié za-
trzymać trzymać nad przemyslem naszego województwa mime naszego województwa mimo nia jednak tej roli, jaką spel-

## nić powinien.

Cyfrowy wzrost sieci za-
ktadow wyglada nasiepujaco:


## 

Mieczyslaw Moczar<br>Przewodniczacy Prezydium WRN czlonek egzekutywy KW PZPR

| $\begin{aligned} & \text { Wczorajszych analfabetow zajmu- } \\ & \text { ja dziś rózne odpowiedzialue sta- } \\ & \text { nowiska, wielu z nich kształci } \\ & \text { sie dalej. } \end{aligned}$ | na |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | $k_{k r a j}$ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | na byta mellioracja Kuwasow.W dyskusfı miledzy tnnymı |
|  |  |
| Korona naszych zdobyczy w dzledzinie nauk! jest Aka-demla Medyczna w Blałym- | wystenevalt chen thor |
|  |  |
|  |  |
| Wieczorowa Szkota Inzy- |  |
|  | go obszaru zniszczonych łak |
|  |  |
| Wieczorowa Szkola Inzy- nierska do którel uczeszeza | go obszaru zniszczonych łąk na terenie Kuwasów. |
| 178 przyszlych inzynierów, w najblilizzee] przysztoscl zamienilona najprawdopodobniel zo stanie na dzienną szkołę tnzynlerska. | atu grajewsklego oraz praików slużby melloracyj na terenie baglen ku |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | waskich poptynie woda. <br> Jako jedna $z$ następnych prac tel miary, stużba wodno melioracyjna opracowuje plan Nurzec na odetnku Bockt - |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Kleszczele, o dłu |
|  |  |

## Wajajgrazte wezy powiatu belsklego. ZMIENIA SIE OBLICZE

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

Wykonanie wielkich planów narodłwych bieżqcego 10-lecia uczyni Polskę krajem poteżnego, nowoczesnego przemyslu, krajem rozwijajacego sie, postępowego rolnictwa, krajem wysokiej kultury, jednym z przodujacych krajów Europy.
(Z Programu Wyborczego Frontu Narodowego)
cin sin

W TROSCE 0 CZEOWIEKA PRACY
W minionych 9 latach po. mi osiagnięciami na polu oPrzed wojna, w okresie rza, dow sanacji w woj. białostoc-
kim nie uczęszczalo do szkól kim nie uczeszczalo do szko
około 40 tys. dzieci. Wielka niespotykana w dziejach historii naszego narodu bitwa
która wydal rzad Polski Ludowej ciemnocie ujawniła 88
tys. analfabetów na terenie naszego województwa. Taka byla spuścizna judaszy, itt́-
rzy dziś ośmielaja się jeszcze szukać przy pomocy BBC w
białostockiej wsi lub mieście swego sojusznika. Judaszom
tym,
Bialostocczyzna odpowiedzieć może takimi faktami :

$$
\begin{aligned}
& \text { Wszystkle dziect wojewodztwa } \\
& \text { bialostockiego uczeqzezaja } \\
& \text { dzis }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { bialostockiego uczeszczaja dzis } \\
& \text { do szzkoty. } \\
& \text { Nie } 75 \text { proc, fak byo w latach } \\
& \text { przed }
\end{aligned}
$$ naszym woojewodetwie koztore to

w najbiliszm okresie zostana
przelsstatcome przelsształcone na wieloklasówki
ponura spuscizna 888
nalfabetów -w
zasadzie została
wsi przyjely uchwale cięskich osiągnięć i praw narodu jako wydarzenie rados ne, napawajace każdego Polaka duma. Stalo sié tak dla
tego, że nasza Konstytucja tego, że nasza Konstytucja
jest wyrazem potrzeb $i$ da jest wyrazem potrzeb ín da-
zeń
zwierciedla narodu, ze cd zwierciedla pasze wspanial
zdobycze, ze utrwala on glebokje polityczne, gospo darcze i spoleczne przemiany jakie dokonaly sie w nasze Ojal Kansty Narod nasz przygdyz wywodzi sie ona $z$ naj lepszych, postepowych trady cji naszego narodu, urzeczy wistnia ona to, o co walczyl przez dlugie wieki masy du pracujacego miast o co boje toczyli wielyy me
zowie Polskiego Oswiecenia Konstytucja nasza nawiazuje Konstytucji 3 -go Maja i pow staniu Kościuszkowskiemu Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej urzeczy
wistnia idealy, o które wal czyl Edward Dembowski $i$ ks
Sciegienny, Jaroslaw Dab-
su je iennych siewów porwsta-
ną setk1 nowych spoidzielni pradukcy nyych, dla których lory, maszyny i inny sprzęt nlezbedn
spolowel
Jak bardzo wzrasta na ba-
zie tych osiagniét swiado-
mosć białostocklej wsi nlech proc. gromad naszego woje

Treśé tych zobowlazań do tyczy szybkiego, przeprowa-
dzenia zbiorów 1 omłotów raz przedterminowego, w wiekonania zobowiązań wobec państwa fak równtez dowania 1 wynem tek kilometrow dróg amlnraz przeprowadzenla mostólo racj1.
W minionych 9 latach pra-
$\begin{aligned} & \text { cy } 1 \text { walki w wolnel Oiczyznie } \\ & \text { ludowej - w calym kraju, a }\end{aligned}$
wództwie osiagnięcia mamy
duże, lecz nle zaspakajaja o-
ne jeszcze stale rosnacych po-
W zwiazku z tym przed ra-
dami narodowymi oraz calym
zadanie podnoszenia świado-
mosicl szerokich mas spote-
wykonanla zadań nakreślo
$\begin{aligned} & \text { nych przez } 4 \text { rok Planu } 6 \text { - } \\ & \text { letniego, do wyszukiwania no- }\end{aligned}$
cych mozliwoscl rozwojowe
niektorryoh dzledzin naszego
$\begin{aligned} & \text { życla }{ }^{\circ} \mathrm{gos} \\ & \text { lecznego. }\end{aligned}$
Pod sztandarem Frontu Na .
$\begin{aligned} & \text { rodowego spoleczenistwo wol } \\ & \text { bialostockiego jeszcze bar }\end{aligned}$
dialostockiego skup1 sie wokól rza, iu 1
zadania na chwałe naszej OJ-
$\begin{aligned} & \text { czyzny - na chwałe obozu } \\ & \text { pokoju - wykonać. }\end{aligned}$


#### Abstract

Rok temu w Warszawie, rozbrzmiewajacej dźwiekami zlo towych piessni, w stolicy pieknej blaskiem wonnalych towych piesni, w stolicy pieknej blaskiem wspanialych gmachów MDM-u, Sejm uchwalil Konstytucję Polskiej Rze czypospolitej Ludowej Wiele jest w naszych dziej ach uroczystych dat i pamięt nych dokumentów. Wsród nich dzień 22 lipca 1952 roku zapisal sie zlotymi zgłoskami, a nasza Konstytucja stala sie dokumentem nieprzemijajacej historycznej donioslości, dokumentem narodowej chwaly.


rowski i Walery Wroblewski Urzeczywistnia dążenia sie demdziesiéciu lat polskiego rewolucyjnego ruchu robotProletariatu", SDKPiL KPP 1 PPR.
Na przestrzeni wieków lu
dem polskim rządzili, grabili go i ciemiezzyli magnaci swie cy i duchowni, kapitalisci obszarnicy, obcy zaborcy i ro dzimi wyzyskiwacze. Pod kie czej i jej rewolucyjnej Partii czej i jej rewolucyjnej Parti zyskiwaczom. Dzieki zwyciestwu Kraju Rad nad hitlepodleglość i odrodziliśmy Polske w nowych sprawied-


KPZR 1 genialnej pracy to-
warzysza
Stalina warzysza Stalina „Ekonomiczne problemy socjalizmu
w ZSRR" mość szerokich rzesz ludzi pracy. Naród nasz coraz lepiej rozumie jak nieodlaczne sa nasze wewnetrzne
sprawy od tego, co sie rozgrywa na arenie międzynarodowej, coraz lepiej rozu-
mie, ze obowiazkiem kazmie, że obowiazkiem każ-
dego Polaka, każdego patrioty kochajacego kraj rodzinny wobec wrogów pokoju i demokracji, walka przeciwko imperialistycznym siewcom woiny.
W zacietej walce $z$ wrogami naszej Ojczyzny i pokoju naród nasz przeksztalca sie macnia sie podstawa władzy ludowej - sojusz robotniczochlopski; wraz z postepami socjalistycznego budowni ctwa podnosi sie swiadomośc mas pracujacych. Wzrasta aktywnosé ludzi pracy miast wsi, w pracy i walce o dalrodu, o jednośc dzialania wszystkich Polaków realizuacych program Frontu Na rodowego - program sily 1 rozkwitu Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej,
ważnego spolitej Ludowej, ważnego ogniwa swiatowego
Rok
uchwalenia Konstytuc j
czy sle sukcesami
stkich dziedzinach we wszy. zycla spolecznego i osobistego. Przyjrzyjmy sle niektó. ym $z$ nich.
Konstytucja Polskiej Rze czypospolitej Ludowej dała nam prawo do pracy. W cla

## rzemysłowych. Poważnie

 wzrosły szeregı pracowni-ków przemysłu, transportu handlu. Wzrost zatrudnlenta
> onsty

Ronstytucja zapewnila
nam prawo do wypoczynku.
(Cigg dalszy na str.

# JAKZE 



W statef trasce o poprawe bytu najszerszych mas, Polska Ludowa buduje nowoczesne osiedla, dajqc ludziom pracy zdrowe, jasne, nowocześnie wyposażone mieszkania oraz obiekty socjalne takie lak domy kultury, żlobkt, przedszkola, swietlice, czytelnie lbiblioteki.

W pierwszym potroczu br. budowniczowie Warszawy prze kazali ludziom pracy 5.785 izb. Ponadto oddano do użytku 76 lokall sklepowych, 4 zlobki, 2 przedszkola, 6 punktów żywienia zbiorowego, 1 dom kultury, 1 ambulatorium is swietlice.

Na zdjeciu: Osiedle mieszkaniowe Praga II.
AE - fot. Szyperko


W 1944 roku bomby i pociski hitlerowskie obrócily w ruiny zgliszcza Warszawe niszczac doszczettnie takz
to. (Zdiecie u góry: wykonane w roku 1945).
22 Lipca 1953 r. w IX rocznice Odrodzenia, lud Warszawy bedzie radośnie obchodzić święto narodowe ña odbudowanym Rynku Starego Miasta,
$C A E$ - fot. Zdz. Wdowinskl


## I. Natropach sanacyjnego reportazysty

B ylo to przed 20 laty. W Polsce szaleje Wrzos - wspólpracownik reakcyjnego dziennika "llustrowany Kurier Codzienny przemierza kraj, aby znaléćć chociażb jaśniejszy promyk w tym bezmiarze degra dacii gospodarki ícziowieka. M. in. odwiedza Panstwowq Fabryke Zwiazkow Azo-
towych pod Tarnowem, dziś Zakłady Azotowe noszace wielkie imie Feliksa Dziertowe noszace
žńskiego. Opis wizyty znalazł sie w wydaz kryzysem" W zacisznym gabinecie, z którego okna
nie można było dojrzeć tzw. zielonej lacznie można było dojrzeć tzw. zielonej tacz-
ki ze zgromadzonymi na niej bezrobotnyml , tygodniami daremnie wyczekujacymı pracy - pan dyrektor z wyniosiościa opowiada o fabryce, a dziennikarz skrzetnie
notuje lego slowa. Odczytaimy kilka fragnotuje jego slowa. Odczytajmy
mentów zawartych w tej ksiqżce:

- Za miesige produkcia spadnie do okolo 40 proc. pelnei $z$ dolności produkcyinej. Nie będziemy produkowali ani fony wieccej, niz wynosi konsumcja krajowa i eksport.
- Gdy mianowicie wroku 1929/30 ówczesng produkcję (ncwozow azotowych -
B. T.) wyrazimy wskazikiem 100, to w r. 1931/32 produkcja ta juz wynosiła fylko 62. Jeszcze silniej spadia w tym okresie honsumeja
ze 100 na 5A.


Inż. Twardzicki (po lewej) opowiada o osiqgntectach zaktadow. Ko Pa $\overline{2}$ Kokosza.
CAF - fot. Dqbrowiecki

- Rolnictwo znalazio się wobliezu katastrofy, pogtebbionei wielomilionowymi dlugami.
Od takich fragmentów aż roi się w ksiaż ce. W samym tylko opisie wizyty w daw-
nych Mościcach jest tego aż kilkanaście nych Mościcach jest tego az kilkanascie
stron. Nie podobna jest tu wszyskie przystron. Nie podobna jest tu wszysikie przy I nędza, okrutna nędza ludzi - oto ich za-
sadnicza treść.
Czytalem Wrzosa i postanowilem pojechać, skonfrontować jego obserwacje z dzi siejsza rzeczywistościa. Chcialem zobaczyć co sie dzieje w tej fabryce po
socjalistycznej gospodarki, któ socjalistycznej gospodarki, kto rej naczelnym prawem jest ma ksymalne zaspoko
snqcych potrzeb czlowieka po snacych nieprzerwany wzrost proa
przez
dukii na bazie najwyzszej tech. dukc,
Siedzimy w Zakładowym Ko
mitecie Partyjnym. Tow. Koko mitecie Partyjnym. Tow. Kokosza, członek egzekutywy, jeden
z tych, który miał ,,szczesscie pracować przed wojnă w tej fa pracowac przed woing w tej tygodniu, przypomina tamte cza sy. W pewnej chwill roześmiał sie, wskazal na okno, z którego roztaczał sie widok na nowobu
dujace się obiekty przemystowe dujace się obiekty przemystowe "inuje jak zwiekszyc produkcie nawozów azotowych, przyspienawozow azotowych, przyspie-
szyć wylonanie nowych inwesty cili, maksymalnie zaspokoíc po trzeby wsi w nawozy azotowe. Ludzie rozumiejo, te to wszyst ko dlatego, te wladza w rekach robotniczych i chlopskich. Oo
naszej produkcii zaležy urodzaj naszej produ
Syrena Fabryczna ostrym gwia
zdem obwieścita zmiane. Wezbranym strumieniem plynęli lu dzie ze wszystkich stron rozle giej fabryki w glówna uliczke, „Moie przejdziemy się do naczelnego to jedna z córek, Maria, pracuje w fa- tylko podchowa dzieci, znowu weímie sie sza. - Opowie wam, iak bardzo daleko Zakładowego.
posunęlismy się naprzód w porównaniu do pokresu przedwojennego".

nle większa niz przed woina, a w końcu
Planu Sześcioletniego będzie pieqclokrotnie
większa. Już teraz zastanawiaja sie, lak większa. Juz̀ teraz zastanawiaja sie, jak,
cyfry te pomnożyć. A przypomnijmy sobie, ze po wojnie w miejscu fabryki byily ruiny 1 zgliszcza, a obok ludzi przepełnionych entuzjazmem pracy byli i tacy, co nie wierzyli: malego serca i ciasnego horyzontu myślowego. Niemalo wies trzeba byto trua du, aby nie tylko odbudować zakiady,
pchnać z miejsca produkcje, ale osiagnać pchncí 2 miejsca
tak wielkie wyniki.
Inżynier Twardzicki patrzy na nas przez okulary I akcentuje każde sfowo. "Wszystkie nasze agregaty sq maksymalnie wykorzystane, pracuja pelna para... Aby zaspo koić potrzeby wsi, produkujemy coraz wiécej, a jednak uważamy, ze wcieqú jeszcze za malo. Rośnie stale poziom zycia wsi a równolegle do tego rośnie ilość odbior-
ców i zužycie nawozów. Mam tu ciekawe
cyfry". cyfry".
Podsz
Podszedł do oszklonel szafy, wyciagnal
ksiazke, rozlożyt na stole. Analizuiemy wraz z nim: leśli przyjqá wskaźnik zużycia nawozów sztucznych w 1928 roku za 100 , to w 1932/33 roku wynosiło ono 23, a w 1948/49 - 140,5, w 1949/50-189,7. Te cyfry mówia za siebie.
Wychodze z tow. Kokosza na teren faz bryki. Oglqdam wspaniale wieże destyla cyjne, specjalne zbiornikI, kadzie wysokosci kilku pięter. Wysoko nad powierzchnia ziemi krzyżuja się dziesiatki rur, szyn, prze-
wodów. Czlowiek wydaje sie być zagubiowodów. Człowiek wydaje sié być zagubio-
ny $w$ wielkościach urzadzeń, a przecieź ny w wie kosciach urzadzen, a przeciez i im to przede wszystkim sluży.
Wrzos w swojel ksiqżze pokazule również bezrobotnych, który mieli jedno niedoścignione marzenie: pracować w fabryce. Jeśli sie udawalo, chwytali robote byle gdzie. A jak oni żyliz Posłuchajmy, co pi-
sze Wrzos:
- "Wyjeżdżamy z Mościc do pobitiskiego Chyszowa. Podjezdzamy do sterty
kamieni, z których ubijać się będzie szose. $Z$ boku, na ziemi, z mlotkiem w garsé. 2 boku, na ziemi, z mothiem worm
sti, siedzi mody czlowiek i tucze kamienie, Wszczynamy z nim rozmowe.
Fracuje dwa dni w tygodniu, jest kawalerem, Zarabia 1,50 zt na dzień. Prowadzi nas do domku, w którym mieszka. Domek ten jest polożony tu̇ przy szosie. duzej izbie zastajemy jego mathe z bratem i szesciorgiem dzieci. Wszysey spia w iej izbie. $Z$ trzech mężczyzn, któryy tu mieszkaja jeden tylko ojciec ma stale zajęcie. Stary jest fornalem, pracuje w dobrach ks. Sanguszki. Brat gospodyni byt brukarzem, teraz jest bez pracy Tymezasem gospodyni opowiadia z hu morem o swej bledzie. Siedzimy przy blasku lampy naftowej i rozgladamy sie po tej wielkiej izbie, której podloga les zrobiona z gliny....
stępuiace: ziemniaki, tel chacie jest no owsiany - na śniadanie, obiad i kolacie". $^{\text {" }}$
Fokazalem ten fragment tow. Kokosze który sam lest z Chyszowa. Za wszelka ce ne chcialem odnależć te rodzine, zoba to będzie rodzina Luberów - tlumaczyi -

Maria ze swojq 9-letniq córka Basiq w swoim mieszkaniu...
$C A F$ - fot. Dąbrowieck

Maria jest wysokq blondynka, o podlużnej, energicznej twarzy. Przyszia wprost budowy, ubrana w kombinezon. Nie trudno ja było znaleźć. Znaja ia tu prowie wszyscy, jest przodownikiem pracy i kan dydatem partii.
Inżynier Twardzicki pracuie w fabryce
dzial, ze beqdzie operowat takimi cytram;
o których teraz mówi, uznalby to za rzecz
po prostu niemożliwa. A jednak: zdolnośc

## SIE ZYCIE...

## II. Przyjaciel znad Newy

Pojdziemy na budowy naszych gigantów stal i beton przemienia pola i piaski, tam Mszedzie pomaga radziecka nauka, doiwladzzenie i i hart; pomagaja ludzie ra-
dzleccy. Dzielili sa dzleccy. Dzielili się z nami chlebem, gdy
zuinowani wojna przeżywaliśmy głód, a te, zujunowani wojnq przéywaliśmy głód, a te,
raz udzielaja nam szerokiel pomocy w roza raz udzielaja nam szerokiej pomocy w roza
budowie I rozwoju naszej Ojczyzny, zeby budowie I rozwoju naszej Ojczyzny, żeby
tif już nigdy nie powtórzyly lata bezsilnotie już nigdy nie powtórzyly lata bezsilno-
kei i nędzy. Radzieccy inżynierowie bezpotradnlo biorq udziak w naszym budownic Jedny
Jeanymm $z$ nich jest Niekrasow, inżynierleezy w sobie ogromnq wiedze fachowa weelallistyeznym stosunkiem do pracy, duże doswiadczenie $z$ niespożyta energia, wiel-
kie poczucie odpowiedzialności $z$, zyczliwym koleżeństwem, z serdecznościq do lus

## LENINGRADZKIE WSPOMNIENIE

Jeszcze niedawno, gdyby mu ktośs powie-
dzial... Uśmiechnat drial... Uśmiechnat się do siebie rozgladaIac sié ciekawie po ossiezzonym placyku
pred Dworcem Gdañskim w Warszawie. Zaciggnat się warszawskim powietrzem, n byto znacznie cieplejsze i nie tak ostre lak nad Newq.
Som nie wiedziak, dlaczego przypomnia mu sie jego gabinet w fabryce "Elektrosila" im. Kirowa w Leningradzie. Zadzwonił Whefon. Po chwili byt już u dyrektora. Gdy
whohodzil od niego, wiedzial, ze wrehodzil od niego, wiedzial, ze jedzíe do tainej elektrositowni. Na propozycia po-


V toku pracy rośnie wiedza polskich montažystów. podnoszq sie ich umie-
letności.
tora zgodzit slę od razu. I nle bylo w tym nic dziwnego. Wielu, wielu ludzi radziec Heh, takich jak Niekrasow, žywi głẹbokie, modeczne uczucia do narodu polskiego gotowi sq w każdej chwili przyisść mu z bez
posirednia pomocq. Dosredniq pomocq
No jego miejscu mógł bý́ z powodzezakladów. Niemniej czuł radość stawnych snie jedzie. Wrócił niedawno z Uralu. z po heenia swojej fabryki kierował montażem wspaniolych turbin I generatorów, które w nowe tysiace kilowatów zasiliky komunistyezne budownictwo. Ma za soba dwadziescia piesc lat pracy na montazzu, a konto jego osiqgniéc zapisane jest wielkimi
budcwlami, które produkuja dzis prad od Wolgi do Syberii. "Czekaja na nas w Pol Wolgi Nio Syberi. ."Czekaja na nas myslat i ze zwykla sobie szybkosicia thach zdjat $z$ wieszaka plaszcz i wybieat na ulice. Cheiał byé jak najprędzej w do mu, podzielić się z żona wiadomościq... No rozmyślania bedzie Siadaje do samochndu No rozmyślania będzie jeszcze czas! slyszal zartobliwy glos jednego z przedsta.
wiciell Ministerstwa Energetyki.

## PIERWSZE SPOTKANIE

## Kied Niekrasow przyjechal do Jaworz

 no Il budowa była już zaawansowana. Na ogromnej polanie staly już główne obiekty.Niedaleko, na skraju lasu, wyrosło cale Niocaleko, na skraju lasu, wyrosio cale
miosteczko. Nadchodzily ze Zwiazku Radzieckiego skrzynie z cześciami maszyn, ktore przygotowywano do ustawiania dowianych - jedynych dotą ",panów" zoczẹll wypierać montażyści. Oni mieli te roz odegrá swoja role.
nowni, gdzie na czele brygad miak przystapić do montowania pierwszego turboze-
spolu, po raz nie wiadome już kóry przeinol dokumentacje, przeprowadzif rozmow lami Leningradzkiego Biura Projektów, który ezuweia nad wykonaniem budowy zgodhie z zalożeniami projektu.
2 polskimi wspólpracownikami zetknat sie pryy budowie fundamentu pod pierw-
szy turbezespót. I tu od razu ujal wszystVich swoja rzeczowóscia i ścistościa. Kierownik dziaiu turbinowego - Jamroz, wsoki męzczyzna o kruczych wlosach, opo
wioda z przejeciem jak to im Niekrasow


Inżynier Niekrasow (pierwszy od lewej) objaśnia polskim montażystom nafwrotych slowach wiánial,
w prostych słowach wyjaśnial, że stawia-
nie fundamentow w ten sposób w iaki zaczęli jest nieodpowiednie, Tak można budować fundamenty pod turbozespól o marej mocy, a przecież ten ma być o mocy wielokrotnie wyi̇szej od przeciętnie dotad ni przekonać w Polsce. - Azeby nas w pe swoich doświadczeń. Opowiedziat jak to przed kilkudziesięciu laty, kiedy ludzie radzieccy uczyli się dopiero montować turbozespoły o dużej mocy, w jednej z wielkich sifown sama probowano postawić fundamenty tq samq starq metodq. I co się okazalo? fundamenty popekaly na ,"pelny gaz", fundamenty popekały i robotę trzeba było zaczqć od nowa.
Przez nastepne dni bez przerwy krecił przygladał się jak odbywa sie fundamentowanie, Robotnicy pracowali ze zdwojon energiq,

## LEKCJA WIEDZY I CIERPLIWOSCI

Od chwill, kiedy zaczęto się montowaz nie pierwszego turbozespolu, Niekrasow byt jednocześnie kierownikiem i robotnikiem, iñ̇ynierem i pracownikiem fizycznym, pedagogiem i kontrolerem. Nic nie ucho-
dzilo jego uwagi, wszystko doirzal, wszedzito jego uwagi, wszystko doirzal, wsze dzie pomógł. Dzięki swojej serdecznośc do ludzi, wielkiemu taktowi, stworzyt zwar
Brygady przychodzqe do pracy zawsze za stawaly go w maszynowni i odchodzac za zegarkiem, ale potrzeba. Byt na kaide mierzy wolanie nawet.. podezas snu. Gdy noena zmiana miała trudności, pedził z domu po nieoświetlonych wertepach potykajac sie, aby jak najprędzej być przy brygadzie. W okresie montowania najważniejszych czẹści dzień I noc tkwił w maszynowni. Spal kilka godzin przy prowizorycznym, drewnianym stole i ledwie się budził - już był przy tur
binie.


Maszynista turbinowy II turbiny Edward CAF - fot. Kondracki
Któregoś dnia zaczęto próbować niektóregulator szwankuje. Ludzie zmartwili sie, ogarnęto ich zdenerwowanie. Gdzie może być przyczyna? ,Odkryjemy ja - zapewniał wować s.é". Przez 48 godzin bez przerwy szukano przyezyny zlej pracy regulatora. się przy turbinie, a w nocy nie myślan się przy turbinie, a wocy nie myślano,
aby się zdrzerngç, Próbowano po kolei
wszystkie części, sprawdzano śrubke zo $z$ jakims Niekrasowacesciem zaloga za przykkadem lazła. Nikt nie chcial iść do domu. Niekrasow, chociaż bardzo zmęczony, szczególowo przeanalizowat na głos powody złej pracy regulatora
dzy i cierpliwości, to była wielka lekcja wie której Niekrasow okazar się wspanialym nauczycielem.

## NAJWIĘKSZY PRZYJACIEL

Na każdym kroku przejawiał Niekrasow szczędzac poczucie odpowiedzialnosci. Nie polskim, jak trzeba pracować objaśniał najdrobniejsze szczegóty, dzielit, sies uwagami. Nie unosik sié, gdy ktoś źle robił, sit, aby go naśladowano Byazywa 1 prona bok, posadzi, wyciagnie kartke wapie ru, rysuje, objaśnia, a potem prowadzi do generatora i na „żywym" przyktadzie dalei wyjaśnia.
Rosła wiedza polskich montażystów, pod nosily się ich umiejętności. A wraz z tym pogtebial sié stale szacunek do Niekrasowa, który stal sié najwiékszym przyjacielem brygad montażowych. Ludzie go pokochali. W Jaworznie II, tak samo jak na innych budowlach, gdzie pracuja radzieccy inżynie ma tak trudnego zadania, którego by radziecki inżynier nie rozwiqzał i nie ma takiej roboty, której za przykładem radzieckich budowniczych nie można byloby wy. konać,

## ZWYCIĘSKI DZIEN

Niekrasow stal na pomoście turbiny i da jqc znaki díwigowemu nakierowywal na obracania wału turbiny. Wielka przadu do wadzona z napieciem od miesiecy mia się ku końcowi - „No, rebiata - powiada - a teraz najważniejsze: próbne urucho mienie".
Odczuwal dużq treme przed każdym uru chomieniem turbozespotu. Czy wszystko zostało zrobione tak jak należy?... I chociaż byt pewny, to jednak... Za kazdym razem wydawało mu sie, ie składa egzamin przed narodem, który powierzyl mu tak odpowiedzialne zadanie, przed ludźmi, przed sobach samym. A coż dopiero tu, wśród pol siebie zaprosili... kórzy ga specjalnie do - „Pustitie par ociężale, jakby od niechcen wa powoli plywu godzin obrotomierz wykazywal coraz szybsze obroty kilkudziesięciotonowego ko ta turbiny. $Z$ napiẹciem obserwował każde drgnięcie temperatury pary, wody, ciśnienie oleju... Specjalnym przyrzadem nadsłuchiwal, jak pracuja tożyska. Kilkadziesiat par oczu śledziło wraz z nim prace
turbozespołu, kilkadziesiat wych bylo wykonać każde jego pol gotoObrotomierz wykazywal 3000 obrotów na minute. Przez 19 godzin szla turbina cala

## para

Nagle Niekrasow wydobyt z kieszeni mo nete i zaczal ustawiać jq na obudowie 1o-
żyska turbiny. - "Rebiata, smatritie! Smażyska turbiny. - "Rebiata, smatritie! Sma-
tritie!" - krzyknal wprost z radości. 20 groszowa moneta stala na sztorc, tak jak na idealnie równej powierzchni. Mimo potęzinego ciężaru obracajacego, sie koła turbiny, na powierzchni kolosa nie było
zadnych drgań. Oto szczyt umiejętrości montażu. To pokazali nam radziecey inżynierowie. Nowe dziesiatki tysięcy kilowatów popiyneły dzieki radzieckiej pomocy dla naszego budownictwa.
Niekrasow wykonak
jak je wykonuja ci z Nowej zadanie, tak jak je wykonuja ci z Nowej Huty, z Zera-
nia, z FSC w Lublinie. Nastepne turboze. spoly postawia już samodzielnie jego chowankowie - polscy inżvnerowie i $i$ robotnicy, których w Jaworznie II, iak i na
innveh budowlach tncy ludzie radziecy iak innvch budowlach tacy ludzie radzieccy jak pareia pracy i walki opartej no wysokei wiedzy, alębokim umitowaniu idei socializmu i pokoju.


Wszechstronna pomoc Zwiazku Radzieckiego odgrywa decydujqcq role przy budowie wielkich obiektów Planu 6-letniego. Na zdjęciu: Montaż konstrukcji stalowel gmachu kottowni w elektrocieptowni na Zeraniu, budowanej woparciu o wydatnq pomoc Zwiazku Radzieckiego.


Już w 1954 r. rozpocznie produkcje poteżny kombinat bawelniany w Zambrowie (wol. bialostackie). Prace przy budowie welkiego obiektu b-ciolatki sq powaznie zaawansowane. W pierwszym etapie budowy kombinatu uruchomiona bedzie przedzalnia baweiny. eij zaolnosc produkcyjna rôma be maszynowy stanowić beda nowoczesne radzieckie maszun oraz niektóre urzqdzenia jak np. zgrzeblarkt polskiej produk-

Budowa kombinatu oparta jest na dokumentacji radzieckiej montaż maszyn i urzadzeñ prowadzony bedzie pod kierunkiem radzieckich specjalistórw. Wraz z nowym kombinatem bavelnianym Zambrów otrzyma potaczenie kolejowe oraz no-

Na zdjeciu: Spawacze Eryk Klein 1 Kazimierz Zawryno wicz pracujg przy montażu konstrukcji kombajnu do budowy hal fabrycznych. CAF fot. Baranowski


Dzieki przyktudowi i pomocy przodujacei nauki radzied kiej, opartej na marksizmie-leninizmie nauka polska przė̇yZastosowanie przodujacych, nowatorskich metod uczonych naukq coraz szersze perspektywy i pomaga naszym nautowe com w pracy dla dobra narodu.
skiej Akademii Nauk prof. Dembowskim na czele na pordoświadczalnych Instytutu Genetyki Akademii Nauk ZSRR
Moskwie.

PLAN I PÓLROCZA WYKONANY W OK. 103 PROC.

## O ok. 16 procent wzrosła nasza produkcja przemyshowa

## Komunikat PKPG o wykonaniu Narodowego <br> Planu Gospodarczego w I pólroczu 1953 r



konany w I pókroczu 1953
okolo 102 proc

| W I pólroczu 1953 r. wzrosto zaopatrzenie rynku w poszczególne towary, rozprowadzane przez sieć handlu uspolecznionego. W szczególności wzrosto zaopatrzenie rynku w następujace towary: pieczywo żytnie o 12 proc. w porównaniu z 1 półroczem 1952 r., mieso i przetwory - 29 proc., tłuszcze zwierzęce 0 44 proc., masio o 16 proc., mleko o 15 proc., jaja o 19 proc., wina o 26 proc., tkaniny welniane o 12 proc., ubiory i okrycia męskie o 11 proc., ublory I okrycia damskie 07 proc., obuwie skórzane 07 proc., obuwie gumowe o 21 proc., odbiorniki radiowe o 38 proc., rowery - 19 proc. |
| :---: |

W 9 ROCZNICE WYZWOLENIA
Dziś na stadionie "Ogniwa" witamy naszych kolarzy

Pierwszy zawodnik wpadnie
na mete okolo godziny 17


## Sprostowanie

czaka. Sochoń po usuniecciu de fektu przewrócił sié na trasie, rza, a po opatrzeniu obrażeń dojechat do mety. Olejiniczak
prawie od poczatku etapu mlat

## Wyniki VII etapu



PO SIEDMIU ETAPACH

## Wyniki indywiduclne Wyścigu Kolarskiego DWB

$\qquad$


WSPANIAモY CZYN LIPCOWY KLASY ROBOTNICZEJ

## Kompleks pierwszego wielkiegò pieca w hucie im, B. Bieruta - gotowy do produkcji

| CZESTOCHOWA. Od 16 czerwca br.. tI . od 16 cerwes bri. civill rucenta hasta do do wspoizawodnictwa o ucz |  <br> PRL, budowniczowie |
| :---: | :---: |
| Godnie wita SWIETO O | ODZENIA |

Uroczysta sesia WRN, MRN i PRN odbyła się wczorai w Białymstoku



Spoleczeństwo Bialegosioku składa hołd poleglym żolnierzom radzieckim

| W przeddzień ${ }^{\text {o }}$ rocznicy | Po odegraniu hymnu po |
| :---: | :---: |
| vięta Odrodzenia spoleczeń | Po |
| d poleglym $w$ walce o w |  |
| olenie naszei Oj |  |
| nierzom radzieckim 0 godzinie 15,30 na |  |
| zy ul. 1 Maja |  |
| daro | W Ekku i Bielsku |
| organizacji polityczny=h. | powstay mur |
|  |  |
| edsiẹbiorstw |  |
| rtowych. Po uformowa | W dniu 21 bm . zorganizo- |
|  |  |
|  | Redakcji .,Gazety Biafostoc- |
| Plantami, gdzie pod Pom |  |
| czności zostaly | sci sie przy ul. Armil Czer- |
| zlożone wience. |  |
| 1 skupi |  |
| ebrani przen |  |
| ygloszonego | szych korespondentów 1 czy |
| tarza Prezydium MRN |  |
| . M. Bagniuka, ktorry po- |  |
| edzial miedzy inny |  |
| Pomnika Wdzięczno |  |
|  |  |
| poleglych żolnierzy Armii | stal |
| dalamy przyjazin naradu | tego oddzialu podamy w |
| z narodami Kr |  |

## MASOWKI W BIELSKU

Jak uczcili Swię!o Odrodzenia pracownicy Bielskiego Rejonu Eksploatacii Dróg Publicznych

$Z$ UROCZYSTE SESJI PRN 1 MRN W BIELSKU
Przodujacy ludzie powlatu


# Nowi ludzie'-nowego życia Bialostocczyzny 

## Aleksander Dąbrowski


farbiarz BZPW im. Sierżana zaktad "A". Stale wykonuje 190 proc. normy. Ostatnio odznaczony zostat Odznaka Przodownika Pracy. Dabrowski jest również aktywista spo tecznym.

Irena Majtas

cerowaczka ze Wschodnich Zakladów Przemystu Wetnianego. Zdobyta l miejsce we
wspotzawodnictwie za II kwar tat, wyrabiajac przecietnie 163 prac. normy. Majtas jest
takze aktyoustka ZMP.

## Jadwiga Ziniewicz


tkaczka kordów z Fabrykl Pluszu, wyrabiajaca 133 proc. normy. Podjeta hasto rzucone przez Wiktora Saja - „Ja nie wypuszcze braku". "Ostatnia za wydaina prace a trzymata Odznake Przodowni ka Pracy.

murarz - brygadzista ZBM. Odznake Przodownika Pracy otrzymat rok temu - 22 lipca. Bierze stale udziat we wspótzawodnictwie, wykonuSwe zobowiazanie na cześć Swe zobowiozanie na czess swzedterminowo, oddajac mury trzech pięter.

## Whodzimierz Iwaniuk


zatozyciel punktu bibliotecz nego we wsi Miękisze, gm. Pasynki. Przoduje wobowiazkowych dostawach wobec pań
stwa. Wrooiej gromadzie ak. stwa. W swojej gromadzie ak-
tywnie pracuje nad upowtywnie pracuje nad upow-
szechnianiem czytelnietwa. Fi,

przodujacy traktorzysta PGR Januszowa. Wola, pow Etk, gdzie pracuje od $r$.
1948. Na swum Ursusie" 1948. Na swym, "Ursusie" wykonuje przecietnie powyzej
145 proc normy. But czlon145 proc. normy. Byt czion.
kiem brygady, która po zakoñ kiem brygady, ktora po zakon ca, sasiedzka do zespotu Bia cQ, sasiedzk
ta Olecko.

## Kim byłby Narkiewicz w sanacyjnej Polsce? Czy.

 e bydło pasłaby Petrykus?Bezrobocle, dorywcze zarobki, praca dla kapitalisty pod claglym strachem redukcj1, słuzba u kułaka, analfabetyzm - oto Jak wyglądało życie mieJ. skiego 1 wiejskiego proletarlatu.

A dzisiaj? Wspaniały jest wzrost ludzi, wzrost ich poziomu kulturalnego, ich stosunku do pracy. Na rusztowaniach, przy warsztacié - wszędzie - codziennie rosna nowi ludzie; swiadoml swych obowiązków przodownicy pracy, oflarnt budowniczowie socjalizmu, bojownicy o pokój.

Ich oslągnięcia, osiagnięcia calego narodu kierowanego przez Polska Zjednoczoną Partię Robotnicza, zapoczątkował historyczny dokument - Manifest Lipcowy. Nowe, lepsze życie i szczęśliwą przyszlość zapewnia 1 gwarantuje Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej LudoweJ.

I dlatego radosne rocznice Odrodzenia Polski 1. uchwalenia Konstytucji sa dla calego narodu świętem przegladu najcenniejszych zdobyczy, a więc przede wszystkim nowego człowieka, który buduje nowe życie.

prantuincy rohotnik $z$ ce-
ielni
gielni "Markowszczyzna". Wraz z cala zaloga zohowio-
zat sie do whonania pianu zat sie do wykonania planu
roczuego na dzieñ 22 pira Plon wykonat przedtermino-

Wh. Naumowicz

slusarz - brygadzista z Fa bryki Przyrzadów i Uchwytôw

* Bialymstoku. Za wydajna
prace odznaczony zostat Od-
znakq Przodownika Pracy.
traktorzystka a POM to 0 . lecku. Z cala swoia brygada wyrabia stale ponad 140 proc. normy. Byla delegatem mtowódzko Konferencie ZMP.
M. Niechwiadowicz

Gertruda Petrykus


Antoni Gliniecki
Antoni Lewko

przewodniczacy przodujacel w województwie spótdzielni produkcyinel w Gordejkach, pow. Olecko. Byt delegatem na I Krajowy Zjazd Spótdziel czośct.

Halina Knyszewska

odznaczona dyplomem uzna
proodujacy trakowy z tartaku w Supraślu. Jest kilkakrot nym przodownikiem pracy $i$ aktywnym dziataczem spotecznym. Wyrabia przeciętnie 200 proc. normy.

od 1951 r. wydajnie pracawat przy budowie garbarni w Krynkach. Obecnie jako garbarz rozpoczyna prace $w$ od-
danym do użytku noweym danym do u̇̇ytku nowym zaktadzie produkcyjnym Biatostocczyzny. Dqbrowski jest
aktyruista spotecznum i dosko aktywista spotecznym $i$ dosko natym organizatorem.


sottys z gromady Koplany, pow. Soknitka. Byt iniciatorem manifestacyinei odstawy zho-
za dla nañstwa. Lewko swym przyktadem mobilizuje gromade do wzorowego wywiaztwania sie
staw.

Jan Szut

przodozenik pracy i racjona. lizator z Warsztatów Drogo wych PKP w Starosielcach. Wykonat on zadania 5 lat i 3 miesięcy Planu 6 -letniego.

Janina Zadykiewicz

przewijarka w zakladzie "C" BZPW im. Sierżana. Wy konuje stale ponad 110 proc normy. Niedazeno odznaczona zostala dyplomem uznanta za wydaing prace zawodowa spotecznq.

Wcielając w życie wiekopomne wskazania Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 roku i rozwijając jego zasady programowe, władza ludowa - dzięki ofiarnym i twórczym wysiłkom polskiego ludu pracującego. w walce z zaciekłym oporem rozbitków starego ustroju kapitalistyczno-obszarniczego - dokonała wielkich przeobrazeń spolecznych. W wyniku rewolucyjnych walk i przemian obalona została whadza kapitalistów i obszarników, utrwaliło się państwo demokracji ludowej, kształtuje się i umacnia nowy ustrój społeczny, odpowiadający interesom i dążeniom najszerszych mas ludowych.

