|  | Requiem po polsku | Nasz pierwszy rektor nasz pierwszy rok．．．． | Jestem starym anarchista |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

Dils velmaulsiem
Whadza w．kraju －kontynuacja czy zmiana？



| Spotkanie dyskusyjne（wszy－ stkich zainteresowanych od－ sylamy do weraorajszego nu－meru＂GW＂，w ktorym uka－ zal siè artykul na ten temat） odbedzie się dziś，tj． 20 bm ． －godz． 17 w Klubie „U dzien－ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


－ZA TYDZIEN ROZSTRZYGNIĘCIE WAKACYJNEGO KONKURSU 回 PONAD 500 ODPOWIEDZI $\square$ WYGRA NAJLEPSZY！［］LOSOWANIE ATRAKCYJNYCH NA－ GRÓD JUŻ ZA KILKA DNII
„Dziewczyna w ślubnej sukni＂ zbliza slę do finału！
 wobec，kto zostal laureatem








Ni 244 （11 847）
Proletariusze wszystkich kraiöw tạczcie sie！



DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTIIROBOTNICZEJ


##  zapasami 嚮 Popyt－w zależności od województua <br> Lyżka culkru <br> w beczce dziegciu

##    


Zbiera sie
Sejm


## Gwarant

 naszei racii stanu

Zaginięcie Wallenberga zwiazane z masakrą katyńską？
turze i dzialatnosci je
du oraz odpowiadali
nia dziennikarz

Charannteryzuyac
prezydenta PRL

上さままuaw waw







Pikieta przed．．．cyrkiem
 $\pm= \pm$


Chem


 DARMA sekreturz

| Ciag dalszy ze str. 1 <br> dziwnego, że za ustanowieniem narodowościowego rejo- nu terytorialnego glosowalo... nu terytoriainego glotowaio.. 64. obecnych - argumentuje Rutkauskas, nie wyczuwajac jak zwodnicze może być takie rozumowanie ( 50 , zmanipulowanych"?). $\qquad$ <br> i bez tej sesji można bylo sprawy Polaków załatwić. Inaczej nieco postrzega problem mlodszy od poprzednika Szilejkis. Tlumaczy ow polski problem poprzez niezrorepublice. Na ich tle wytwa- $\qquad$ $\qquad$ którym ludziom pozostania u wladzy i dlatego grają na uczuciach narodowych. Vincas Bingialis czy cze inny zarzut, ze to wszzstko stalo sie za przyczyna cić sprawa, a robotnicy iludzie pracy nic do tego nie maja. <br> polskiego czytelnika fakt, ze inteligencja czesto stanowi zaczyn nowosci, nie stast niczym zdroznym. Ale jet tam, na Litwie jeszcze wciaż tam, na Litwie jeszcze czystośé intencji. - Leonas Rutkauskas z kolel ma pretensje do kierownic- twa rajkomu, ktory winien grać pierwsze skrzypce w tam II, sekreatrz - Wysocki, który zajal postawe zaogniajaca problem. Jego wystapienia wyraznie psuja szyki ko mitetowi, który mógby opanować sytuacje. Wskutek te- go czlonkowie Zwiazku Jaków na Litwie sluchafa tyl ko skrajnych pogladów. Pozostali szefowie rajkomu ma- ją sluszne podejście do spra tw, tylko ten Wysocki (dziaZ.K.), co mozè potwierdzać, ze idzie o stolek, a nie o na- rodowa sprawe. <br> Moi rozmówcy staraja się judis, który odrzucil jako nieistotne problemy innych niz̀ Winni sa tez̀ hamulcowi pieriestrojki, którzy dolewaja oliwy do ognia (Bingialis) <br> Te, czessé rozmowy podsumo- wuje sekretarz Zabarauskienie. <br> Po pierwsze wszystko, dziwne to Kiedyś oglaszano, ze Soleczniki to rejon wzorcowy pod wzgledem rozstrzygania spraw wzgledem rozstrzygania spraw narodowościowych. Teraz zaś - po drugie - pojawily sie sily, które nie chca postepu i owe sily rozgrywaja kartę niezgody narodowościowej, a nawet - to po trzecie - pro- blem ow zostal wymysiony przez nieznane sily, które podniosły sprawe tzw. "Pribalti- ki", a polski problem jest jakby, odpryskiem tej sprawy, niekontrolowanym i na- wet niechcianym przez te nieznane sily. Dowodem zaś jest it caly ruch odnowy dopiero na trzecim miejscu stawiaja sprawy ekonomiczne <br> Pani sekretarz. (żaluje, że odpowiedzié na te watpliwości, ale jest $w$ podróży) stwier- dza też, iz̀ tak naprawde, to ludzie w rejonie nie maja pojecia co znaczy ta cala au- tonomia. Ludzie pytaja, czy od tego będzie wieccej miessa. |  nich urodzilo siè na Bialorusi, a większość nie mówi czy- sto po polsku. To jacy z nich Polacy? Czy ktoś czegoś do statystyk nie dopisuje? statystyk nie dopisuje? <br> - - <br> Diwne saz i nietypowe te sprawy polskosci. Trzy kilometry za Solecznikami przebiega granica, z repu blika, bialoruska. Sześc kilo- metrów stąd. są Bieniakonie, metrów stad. sa Bieniakonie, i serce siega jeszcze do Tuhanowicz i powraca do Solecz- nik, gdzie w roku 1824 - jak pisza, znawey - mlody Mickiewicz w' malym kościólku obserwowal pradawny obrzed "dziadow". Potem wedruje znów do Bieniakoń, gdzie legenda umiejscowila sporo westchnień wieszeza do Maryii. W tamtym terenie, gdzie w sobotnie popoludnie można się wybrać piechota, jest już inna republika. Polaków nie <br> miniej procentowo niz̀ w Solecznikach, ale granica... Bardzo wyraznie jest ona sowana $w$ świadomosi tych moich rozmówców, wyczulę? - rodzaj lagodnego lekceważenia ludzi $z$ tej tak nieodleglej Bialorusi. <br> istnie pie w Wilnie cay w Solecznikach widze tu i ówdzie wy- wieszki o tym, ze wiele towarów przemyslowych sprze daje się tylko, ,zitielam litowskoj riespubliki". Zreszta pedientki: "a pasport u was jest?". Tak wiẹc ci z Bieniakoni nie wszystko kupia w Solecznikach. $\qquad$ worzymy, a potem pojedziemy już nie zdązymy, Utknę wśród grupy Polaków i z biedą zdą- | ze na wieczorny autobus do M sali komitetowej biblioteki, gdzie jest też skromny kącik z polskimi książkami, zasiadamy w kilkuosobowym gronie. Jadwi- ga Strugłowska jest główna ekonomistka zarządu rolnego, Zdzisław Palewicz - szefem rejonowego Komsomolu, Józef Rybak - kierownikiem wydziału kultury, Jan Wasilewchozu „Podborze", Stanislaw Pieszko - dyrektorem przedsiębiorstwa remontowo-technicznego. <br> Pani Jadwiga widzi temat jako kwestie wielowatkowa - ekonomiczna, samorzadowa, ci ksztalcenia, Gơspodarka rejonu - jej zdaniem - nie publikańskich w takim stopniu, w jakim wzbogaca cała Litwe. Narodowoś polska nie jest izolowana także od ogólnych przemian na Litwie. Ale zauwaza, że pieriestrojka <br> 1-5 <br> siegga - owszem - do republik, ale đo rejonów już nie. Uzyskujac dużo wiekssza swobode w kontaktach z Moskrzaja podobnie postąpić w odniesieniu do rejonów republiki. Przykład? Prosze. Przed niecalym rokiem, w czasie spisu ludności, szly sugestie, aby ,upowszechnić" taka kategorié narodowosciowa jak... "tutejszy". Byly na odprawach Dozsypują się prasa. mną <br>  "Tiesa" (co po litewsku znaautonomie ogłosila biurokracja. A to przecież grzech tak mówić. 15 rad gminnych (apiswoja polska samorządność. Potem (rodzaj niejawnego referendum) zebrano dokladrzeniem polskiego rejonu. | Slysze o wieczornych spot- kaniach w polskich domach, rozmowach. I w koncu o calkiem jawnych przygotowa- niach do nadzwyczajnej sesji rady rejjonowej. Upadaja zarzuty manipulacji. Jeszcze przed sesja 43 radnych bylo zdeklarowanych poprzeć projekt. Wcześniej mówiono o Jaka więc tu biurokracja, jaka manipulacja? <br> Stanislaw Pieszko podnosi inna sprawe - inteligencji Gdy na Litwie srednio pra- wie dwustu ludzi na tysiac ma wyższe wyksztalcenie, to wsród Polakow ledwie 32 . za to Polakom, ale przecież pora instytutem pedagogiczdiować "po polsku" Do "Tiesy" maja rózne pretensje, a najwieksze za poautonomii. To slowo ma w prawie radzieckim określone znaczenie it w realiach wit- <br> $\left(2 \mathrm{Cl}^{(2)}\right.$ <br> mówia - nasza ojczyzna jest spojrzeć na mape, by przekonać się o nierealności takich posądzeń. <br> Z gorzka refleksja o niegdy- iejszej rusyfikacji i iobecnej lituanizacji wystepuje Zdziustawa o języku litewskim (odsylam do artykulu w MaZK) jest restrykcyjna. Rozusteppować, życia nikt nie zatrzyma, ale wprowadzenie li- tewskiego, jako wyłacznego jezzyka w urzedach do 1991 roku, jest zlym zamiarem. że możemy sobie sami określić termin. Pytaja - ile lat wié - cale pokolenie. Mój ojciec slabo zna litewski, ja niéle, a dobrze będzie mówil mój syn. Zreszta po polstu także. Dajcie pokolene kadre. Przeciez $w$ polskich szkołach pracuja bardzo słabi nauczyciele Zale 1 uwagi sie mnozag, ale też przebija rodzaj satysfak- cji. Bo oto - choć projekt konstytucji nie daje gwaranjeqzyku ojczystym - z inicja- $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ Obecna ordynacja (wiekszosdaje. Ten kij ma zresztą drugi koniec - dowodza - bo może się zdarzyć, że w rejonach z przewaga ludności polskiej ani jeden Litwin nie zdobedzie krzesła w radzie narodowej. <br> - Więc, czy to jest demo- kracja? pyta Palewicz uboczie chcemy pozostać na publiki. <br> Jozef Rybak dodaje, iz̀ mnoza się informacje, jakoby wlaly jednym cięciem rozwiazać sprawy wounczucznych re- jonach polskich. Manowicie | przez podzial rejonów i przy- dzielenie do innych, zdominowanych przez Litwinów. <br> Nie potrafie sprawdzíc tej szokujacej wiadomości. W $\begin{aligned} & \text { o- }\end{aligned}$ szokujacej wiadomosci. W o- gole trudno cokolwiek spraw- dice Notujmy wiec dalej. Zadzić. Notujmy wiéc dale. Za- uwažaja, iz w wileńskiej katedrze pod wezwaniem św. Stanisława nego nabożéstwa po polsku, a organizacja koscieina zaczyciola narodowego. Tak dale- ce, iż - to boli bardzo mocno -ksiezza żadali spowiedzi po litewsku. - Czy pan wie, że w żadnie ma portretu papieża? Czy Polacy sa sami? Nie. Zapisuje slowa starszego męznej z firm roiniczych w So lecznikach. <br> - Duzublice. Win popetniono w whadze same przyznawaly, ze trzeba sporo spraw ustawić inaczej. Ale czy slowa będa realizowane? Jeśli nie, to ja jako Litwin będe bral stronę Polaków. Tu nam wspólnie zac! oja Liec - Ruski, corka Bialorusinka. Jak ich dzielic? Niech kazdy ma praw zdecydować o tym kim jest. <br> Pora kończyé te opowieść. Jaki moral? Chyba taki, że tyka - maluezey dostaja po uszach. Czasem od swoich. Józef Rybak czuje sie spotwa- rzony przez wypowiedzi nierzony przez wypowiedzi nie- których przedstawicieli ,.Solidarności', m.in. senatora Romaszewskiego. $\qquad$ aż Litwini zalatwia swoje sprawy. Rozumiem, że idzie o od odłaczenie od idzie utrzymanie integralnoś- ci srodowiska polskiego, któci ra jest zagrożona: Mowi mi senator, że mamy byé cicho, bo najpierw jest polityka. Mówi mi to samo co Sajudis rzadnose lokalna $w$ Polsce. Więc cóz mam sadzić? <br> CiekAwE. Na zakończenia zapytano mnie, co mysle. Odpowiedzialem, ¿̇e, zapalczywośce incen pomówienia nie sa dobrym sposobem na rozstrzyganie spraw. Unikna- fem werdyktu. o dziwo, to samo pytanie zadano mi w tej bibliotecznej sali. Co powiedzié $\begin{aligned} & \text { lu- } \\ & \text { dziom, }\end{aligned}$ którzy czekają na słoPolakach z Litwy? Nie nam decydowac o tym - jak po- winno sie bye Polakiem w <br>  Szalezininkaj) autobus do Wilna. Przejeżd $̇$ alisismy z Monkie- wiczem obok kapliczki, gdzie dzieci. modlily sie o powrót swego taty. W chwile potem wjechalismy w nicka, po której bezdrożach wspólnie chodzita historia Polski il Litwy, powstańcy listoAK. Mijaliśsmy Jaszuny, gdzie grób Sniadeckiego. Rozmawiajego uezniach - Zdzisku Palewicżu i Józku Rybaku, którzy sa juz jo po studiach, a po polsku mówia tak, ž... daj nam ojezyzno taką polszczyzne. <br> ZBIGNIEW KRZYWICKI |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |



## LUKSUSOWAKWESTIA

 5 mixizize , mestay jut miect charat Kimirseniada|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Smam |  |  |
| \%ow |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \% |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \% | crisame |  |
| \% | ${ }^{\text {a }}$ | ${ }_{\text {comamera }}$ |



## (1) mrogt 46-Iecia AMB <br> llasz pierwszy rektor nasz pierwszy rok...



To byto gdzieś między Taranto a Castel San Angelo. nad nami górg. Musieliśmy wiẹc przejść do obrony. Na pewien czas zapanowalo miedzy nami milczenie.
Za cichym, obopólnym porozumieniem zebralismy z przedpola zabitych i ránnych

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



## Requiem

- 

| lem wejść mu do namiotu, stanal na baczność, zasalutowal i jak nie wrzaśnie: niku! Tak jest, panie porucz- | stem pewien. Ale Robert, ten z Mazur, jeszcze może żyje. Jeczal z bólu, jak go opuszczalem. Nie można mu pomóc? |
| :---: | :---: |
| I to najczystsza polszczy Az̀ mnie zatkało. | - Teraz, czlowieku? Niemcy przeciè̀ maja nas na muszkach. Najwyżej jak się |
| Polak? <br> Nie, pan | ${ }_{\text {trache siciemni. }}^{\text {- To moze }}$ byc |
| A kto? Folksdojcz? Nie, panie poruezni | póżo. |
| ec ki diabel? | Ale moi żołnierze, którzy |
|  |  |
|  | drusiego dezertera z przed- |
| Czy to nie nasze Zabrze? | cosli, na |
|  | rza nr 301, dlugimi oseudaro im sie przyciag- |
| żyçi, do cholery! I walié za |  |
| m razem tymi kop |  |
| dajesz. Tu Polska, |  |
|  | . ${ }^{\text {ar }}$ - |
| - Tak.... Zeby mi to by |  |
|  | lismy naw |
| Jeniec pokornie skinal glo | wego. W drodze skonal |
|  | w karierze, prze |
|  | W kieszeni jego munduru zna- |
|  | ono legitymacje żolnierska |
|  | ac |
| merkanskic apa | kalo, ze nazywal się |
| to wykryja najm | Bozyk i poch |
| Tak... Jak zobaczyler | Przy zmarlym odkryto rów- |
|  | niez̀ nie dokończony |
| , |  |
| i namówilem kolegów, uciekać i polączyć się z | lakami i może się wkrótce po- |
| Ilu was bylo? Tez̀ Slą- | List pokazano jeńcowi. |
| en z Mazur. | na. |
| I zecedowaliscie sie $u-$ w biały dzient da | T |
| ch Niemcow? Be | zki. |
| $\mathrm{Ej}^{\text {j, bracie, }}$ cas | Roztropne to nie było. |
|  |  |
| stewku, to zaraz naw | ástwo |


| niego języka, oczywiście, o fle zechce coś mówić na interesujace nas tematy. Kazali jednak postẹpowaé z nim ostrożnie, bo nigdy nie whiadomo, py. | szy. Przed toba byli inni. A na przyszlosć musisz uwazać. Chcialem go nawet na chwile $z$ woinic $z$ tej rozmowy, ale przeciez nie moglem z nia formacja od niego mogla siẹ |
| :---: | :---: |
| Dowódca batalionu, mjr | okazać niezmiernie |
| Stanislaw Chubar, dat mi roz- | - Jak sie nazywasz? |
|  | - Hans Wietschorek. |
| umitowatem sie, | ochrz- |
| iez nie wyznaje się |  |
| gdyby zajeli się nim spe | Nie pamietan |
|  | domu jak |
| Jak to mój? Czy ja ja |  |
| Azja, co bierze ludzi w jasyr? | To |
| - A wiesz, dawno juz po- | kim? |
| ie z Karaima. Z | Wieczorek, Albo Jan |
| u was, w Bialosto |  |
| co drugi B | wpal |
| Karaim. Znam to ze swej stužy w Grodnie. | Szwabow, marny bylby twój |
| Nie pora na żarty, ma- |  |
| eż ja nie | - A wiẹc powtórz nazwisko i imie. |
| , jak |  |
| pie, tych |  |
| oze i Polacy | e poruczni- |
| mi? ${ }^{\text {Przepraszam, ale }}$ | ku, Slazak. |
| m nie zgadzam. | -No dobrze, możesz uważać się dalej za Slązaka, ale |
| ${ }^{\text {I }}$ wolno ci. A | w legitymacji żolnierskiej pozostaniesz Polakiem, zgoda? |
| Ten ich pruski dryl. C | - Tylko do konica wojny? |
| nie da się ich juz̀ od- | - Do konica wojny, jesfi |
| yć? |  |
| obrze | yznam się, że z tym jê- |
| To Niemcy tak ich musztros | m byly pewne klopoty. |
| wawsze Polske. I na to nie | k Wieczorek okazal sieg |
| teraz spo | legal i prosil, abym dal mu |
|  | spokoj, bo przeciez on skła- |
| ci sie przyda w plutonie go- | dal prrysiege, a przysiegi nie |
|  |  |
| pitalu polowym. To | kradztwo, a on $z$ tym nie |
| Rozkaz, panie | Przyrzekal, że it tej, ktora |
|  |  |
| asz jakiejs ${ }^{\text {che }}$ oglady woj- | końca życia. Nie pomoglo |

wolywanie do jego uezued pa.
triotyeznych, bo on je pojo
triotycynych,
mowal po swojemu. pole
Spytalem Wieczorka o to,
Spytaem Wieczorka o to,
co Niemcy zrobilit tym Who.
com wiasteczku Toiano. hom ww miasteczzu Toiano
Jak prowadzilismy ich przez
o miasteczko, ludzie wybieo gali $z$ domow, krayczelli i pluo-
im w twarze, a nawet chcieith zlinczowae. Musielismy Nic im nie zrobillsmy.
Q izesz, bratku! Mówie szzzera prawde. Niemiaszkow w niewolil? di-iismy przez to miasteczko
waszych jencoww ma ro rzeczy?

- I co to ma
- Wety ci sami Wosi równiez na $\begin{aligned} & \text { nich } \\ & \text { probowali pobich. }\end{aligned}$ krzyczeli il
I
 prawde. Istotnie, przed dwo-
ma tyodiniam zaginelo dwoh
naszych zolnierzy zatrolu. Distali sie do niewoli. Wy.
wiad takze potwierdzii nieco
driwne zachownion



## na naszza strone. Wkrretee zapadła decyzza. wcieleniu Janka Wleczorka <br> wcieleniu Janka Wleczorka

 wuje i czy majaz z nlego ja-
kis tam potytek. O, tak, ale
i ich denerwowaza ta

do zrozumienia, ze chetnie b
sie go poobyll, bo , jak mowil,
nie byl w ich stylu.
Dlaczego?
Zo, za.i.



- Niestety, ale tak.
I nie ma na nich rady?
Przeciez to grozi epidemia.
Wiecie przeciezi, co mówiq.
nasi lekarze?
kilka dntrymalismy dostawe makki, beefu
- I co?
wet nwszen, wysprzatali na-
na glanc miasteczko, ale wet na glanc miasteczko, ale
jak dostali, nowe pryzdzialy,
waszysto zowu zazeeto sieg
od poccatatku. Ja juž nie mami






## Sprzedawczynie kwiatown na pl. Lenina, w stolicy - Juípl. Leachalisku -sa Korean- nami, rowniez sprzdawcy ja- Kayn zo straganow za dworcem Tzzo    <br> Po 1945 roku wyspa stała sie, dla Moskwy szzegolnie  <br> $\qquad$ <br>  <br> 

## Pierestrojku nu końcu

## Nasz pierwszy. rekior nasz pierwszy rok...

| zji Imienin dobiegly | Karol Kozyra. |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | sie |
| Poniew | odprowadzii syna testiowej |
|  |  |
| go. Zamiast woiki | - |
| ysiace (rzecz |  |
| egtym roku, w zass | Wusie podstawionym juz auto- |
| ch. ${ }^{\text {Ba }}$ | rowie. Karol Kozyra przy- |
| , | e |
| natkna? |  |
| ka | mieszkajacego niedaleko petti |
|  |  |
| byla lekko wstawiona. | e. Zrezygnowal wiec |
| Dama, Janina Longiniak, |  |
| ${ }^{2}$ |  |
| swego czasu nas |  |
|  |  |
| $z^{\text {z }}$ punktu zaprzeczyl. Wynikia | tym |
|  |  |
|  |  |
|  | a Andrzejczaka. |
|  |  |
| - | zada zwrotu zrabowanych pie- |
| e zadnych uszkodzeń. | niedzyo W odpowiedzi Andrzej |
| zac to drugi towarzysz | A. wyciaga zza paska ku |
| y postanowil prze | ny nóz (otrzymany od |
|  | ojea po pobiciu Tadeusza P., |
| , k | i rusza do natreta. Autobus |
|  | wlaşnie odjeżdża. Ta |
|  | Pastusiak widzac nozz w reku |
| ${ }^{\text {strzeegla }}$ teraz ${ }^{\text {u }}$ leziacego, ${ }^{\text {a }}$ | Andrzeja A. salwuje sie ucie- |
|  |  |
| banknot o nominale 2. tysiecy |  |
| zarekwirowala: by | K |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| zatrzymal siẹ dopiero w m | 仡 |
|  | p |
|  |  |
|  |  |

## świulu



Jestem starym anarchista

| Istrieje weszakiee pewne nie-bezpieczenstuo,zeintelekse | Levi Strauss zaplaci nam ${ }^{\text {a }}$ | WANIU: Kiedy by- | miekkie $i$ btyszczace sliczny $u$ usmiech. Byta fizycz- |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ten pomyst. | lem mody duzio gotowaiem. | ${ }^{\text {nie }}$ nie krucha, |
| dziotahosscia zdobouli | T: | $t$ travy. Praygotowywaitem $n$ n. |  |
| ${ }^{\text {zupfania }}$ |  |  |  |
| , |  |  |  |
| jak to czyni |  |  | ie $z$ |
|  |  | wipkg odkrywali niezwykty | $w$ |
|  |  |  |  |
| , |  |  |  |
|  | CE. Weiasne jensia sekreie pozur- | ${ }_{\text {wa }}^{\text {wa }}$ | CHALECKA |

## s WOKANDAs

Czerwcowy wieczór


5
Skąd te problemy z pisaniem i czytaniem?

## - ZANIM DZIECKO ZACZ NIE PISAC ICZYTAC, PO WINNO DOBRZE SEYSZE I MOWIC POPRAWNIE ©

$\qquad$

${ }_{c}^{\text {cita sucurown }}$




Odnowione zuchy

| ale także wielu komentarzy w prasie i TV. Jest to odruch ${ }^{20}$ praturalny. Skoro przez lata cate "Trybuna Ludu" korzystala z czapki niewidki i pancernego pasascza, a przy tym razala opinie niepodwazalne, to teraz znalazło sie wielu, ktotrzy cheq, odblokowac $w$ so- bie narastajacy latami sprzeciw. I bardzo dobrze. Wojna nia stowa tysiackrod lepsza od pojedynku na szable. <br> Problem jednak $w$ tym, ze wels komentatorow $i$ dyspozycymych dziennikarzy nue może sieq z tym pogodzié lub po prostu nie chce i stad porakter sqdowych pyskówek $w$ najgorszym wydaniu. nietykalnoscit, niektórych publicystów do przekonania, $\left.\begin{array}{c}\text { ze skoro ich }\end{array}\right)$ przekonania, ze skoro ich nikt nie krytykuje, to znaczy, zee oni maja racje $i$ sq geTeraz przeżywajq szok za szokiem. $\qquad$ dobrego) ferment we whasnych szeregach partyjn stworzyt nowa sytuacje, której trzeba sie jakos lezé. Niektórzy fundamentaani drgnie, a głowa puchnie. |
| :---: |
|  |



SAMEORA


Prezentuje

## Krzyszitof

 KURIANIUK まuvidiviz
## Jak woźny sqdowy adwokatów zakasowal

|  | od kryminatu. |
| :---: | :---: |
| grożnego, kiedy nastroszył swoje potężne wasy, z racji których nazywany był Piłsudskim, a obraźliwie Stalinem. | Reklama byla dobra. Interesanci walil drawiami i oknami, a wozny ubrany w mamawiał swojej swiattej pomocy. W bardziej |
| Ten gimnazjalny woźny mówił bardzo told... chyba jednak tak, bo jakoś Wiktor mi nie pasuje, opowiadać lubil, umial i co ważne mial oczy. |  |
| - Sad - powiadal - to samo ìycle, Twarde, brutalne, pelne-sprzeciwności, niespodzianek, dobrych i zlych ludzi. | Kilka tygodni w ten sposób spedzonego urlopu przyniosio woznemu ladna sum. 1350 złtych (równowartoséc $10-12$ krow). |
| $\left.\right\|_{\text {Bad }} ^{\text {dza }}$ | - Byczo jest! Bądí zdrów przyjacielu egnał Mieszkucia opuszczajac Woroniany. Do zobaczenia za rok. |
| Czesto teì znajomych zapraszał na roz o ktorych wiedzial, że beda ciekawe. Moi rodziciele nie mieli na to czasu. Ale niektorzy znajomi czasem korzystali $z$ tych zaprosin, a potem mowill: ale pan to jestes, panie Witoldzie, Jak krzyknates pan , prosze | Los zetkną ich znacznie wczesniej niz sie tego obaj spodziewali i to w warunkach zgoskarionych pod haniebnym zarzutem dokonywania oszukańczych praktyk. |
|  - E, co tam ja - odpowiada? pan witold On nawet adwokatow zakasowal. | Nic sie jednak zlego nie stało. Jeden $z$ woronianskich interesantów stajac przed sadem jako swiadek oskarienia, ze nic prócz kowskiego |
| I poplynela opowieste o wilenskim woznym, Itory zadziwil niejednego prawnika. Historie te styszalem kilkakrotnie, bo starszy pan za- pominal, ze już ja wczesniej opowiadal. Wygłaszal ja z niemata satysfakcja jako przykkad nobilitujacy "fach" woźnego sadowego. kit go sadu Okregoweso znany byi na poczatku | - Adwokaci kosztowali mnie pół majątku i nic nie poradzili, a jak zrobiłem wedle rady pana, woźnego, od azu sprawe wygrałem. Niech mu Pan Bóg da żdrowie, źeby jak najdłużej radził mądrze biednemu narodowi. |
|  Sad idzie!", i umiejetnosci utrzymywania dealneso porzadku na sali podczas rozpraw $\qquad$ | Sąd Okregowy wydal wyrok uniewinniajacy, ale czy przywrocil Krzeczkowskiemu prawo pracy w sedzie, tego pan Witold nie wiedział. |
|  | EUGENIUSZ HRXNIEWICKI |
| niku. Strofowano go czase nesiona ze sklepu była nazbyt thusta, nikt nigdy nie przepytywal go $z$ wie | P.S. Dzieqkuje za telefon w sprawie przed wojennych zarobkow i cen. Jeslij te przypomnienia interesuja sie ,rozzzerzye temat" w przelnikow pryszly |

 $\mathrm{P}^{\mathrm{k} 2}$ lyszałem. Lubiłem go sluchac jak opo-
wiadał i obserwowac jego okragła ru-
miana twarz szzzagólnie wtedy kied
awieszał głos i robił tajemnice, a mnie zawieszal glos i robil tajemnice, a mnie
bardzo rozsmieszajaca mine. Pracowa
w sądzie. Dopiero po wojnie dowiedzia 단․․


CO, garienticav?

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  moncert |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Eome MZYRS'KIM |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| SUWALSKIM |  |
|  | - w wor. zomzyssinm |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | priske, 1. 18).FotdapForantie" (USA, 1. |  |
|  |  |  |
| Kowale Oleckie - "Eabedzl8piew", (poisk., l. 15).Linsk - "Peqgy Sue wyszla za |  |
|  ni, (franc., 1. 18). imie przyjaz- |  |
|  | ni"প (franc., 1. 18). imié przyjaz-Orzysz - "Osaczona" (USA, 1 . |  |
|  |  |  |
| LOMŻYNSSKIE ZAKLADY PRZEMYSEU BAWEENIANEGO |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
| $\mathbb{Z} \mathbb{A} \mathbb{\mathbb { R }} \cup \mathbb{D} \mathbb{N} \\| \mathbb{A}$ |  |
| pracowników na stanowiska: <br> . tkaczy - praca w systemie zmianowym, |  |
|  |  |  |  |
| cyjne zarobki do 350.0 PONADTO ZATRUDNIMY: |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| dyspozytora w dziole transportu |  |
| - wymagane wyksztatcenie średnie techniczne o kierunku samochodowym oraz odbyta stuzba wo żury w dinj wolne od procy. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Szezegoblowych informacii udziela Dziat Osobowy i Szkolenia Zawodowego tZPB "Narew" w tomzy, ut.Woiska Polskiego 161, tel. 62-31 wewn. 462, pokój Wois215. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 215. |  |

IN N R R TE R" S.A.
Oddziat "Mazury" w Gizycku

## ZATRUDNI

szwaczki do produkcji odziezzowej, w systemie jed
nozmianowym w Zakładzie Szwalniczym w Szty norcie - możliwośs dojazdu autobusem z Węgo Szczególowych informacji udziela Dział Kadr iycku, ul. Daszyńskiego 3, tel. 34-55.

## ULHAGA ROLHEC

## PRODUCE ECO zWUERLAT RLELN世CH!

 OKREGGOWE PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMUSLU MIESNEGO

OZA OPEACALNA CENA ZAPEWNIAMU
 MINImum 4 SZT. BYDEA LUB 10 SZT. TRZODY, ALBO 15 diodarticrive, jertcmiç PRZY DOSTAUIE MLODEGO

WKL $1: A$.
 PASZY POD WARUNRIEM DOSTAWY JEDHORAZOWO
MINIMUM minimúu 10 SzT. TrZODY.
SZCZEGȮEDWYCH INFORMACJI UDZIELAJẠ KLASUFI ATIORZY I PRACOWNICY SEUZBY SUROWCOWEJ OPPM INFORMACJE TELEFONICZNE MOZNA UZYSKAC BIAEUSTOK 411-241 LUB $411-330$; BIELSK PODL. $25-10$, LOMZA 42-31; SZEPIETOWO 35; SOKÓKKA 21-68; SIEMIATUCZE 31-83



## 



## WSPOL TZZESNIAK



MAYDYRAMENTY



z czerwieni urodzeni bieleja niekiedy na poteg
Purpuraci bardziej interesujacy, gdy jest w nich nieco
tudzkiej szarocki.
Niektorzy jak pechowy cieżarowiec pala, wszystkie podej-
scia do ciekiaru wtasnej osobowosci.
$\qquad$
$\qquad$


## Drugi zawód



## HOROSKOP

z przymrużeniem oka

-

BLIZNIETA 22.05-21.06


 okaza cudownym lekarstwem, Nie poodawawa sie nastrojom i spro-
buy bardziel dusccyplinowac twe, dziatania. Mily Leww.



WAGA 23.09-22.10
 skorpon 23.10-23.11
 strzelec 23.11-21.12
 KOZIOROZEC 22.12-20.01


 KYBY 21.02-20.03










Wilcze tyko


orad








and

Mexine



## KREUTHOWKA

poziomo: 1) gruby - rozlosujemy 5 bonów
 spraja), 12) znacznie wiecej
niza telewizija bez wizij 14,
na filarach lub przed Fie-

na pismie, 17) bieg, podazas
którego slychaci cztery ude-
ktoreno siychac cztery ude-
rezia koyt zamiast dwoch,
19)


 morskiej pianki, ${ }^{33}$, $\begin{aligned} & \text { krai } \\ & \text { niebossczyzkow, } \\ & \text { nosem } \\ & \text { w }\end{aligned}$ wiekszej czasi
nosem w
38) Milusin
wa
38) M
wa ro
paiest
wymaga
wyma
wymagajacya, klucza, 43) lawa
dookota 44)
dookola, 44) metropolia arab-
ska, kttora w czasach rzym-
skich i bizantyjskich nazy-
wała sie Filadelfia, 45 ) sza c.
PIONOWO: ${ }^{2}$ ), warzzwa
znane italofilom,
sie $z a$ granica, ${ }^{\text {4) }}$ ) opera
Leoncavalla ( $45-$ cs),
niesiona przez Zablockiego,
$6 \%$ niepowaznie o lekaru,
(100t, $\mathrm{a}, 8$,
wygleda
trumny, wy wety, 100 kłopot $z$
zebami, 13) poczatkujaca, 17)
znaczkow pocztowych albo
karabinu
maszynnowego
karabinu maszynowego
trawista, 21) groch $z$ kapu-
sta, 23), ${ }^{\text {kawalek" }}$ (czasu, 25)
moga bye w wim , perfumy
lub dezodorant 26 dizo.
niec albo dzierlatka, 28 ) tor-

31) do jo jedzenia lub siedze-
nia, 3 , nad nlisakami, 35 , u
1a, 37 ) kurcz, 40). Wino, ko-

$\underset{\text { w terminie }}{\text { desla }}$ trafne $\begin{gathered}\text { 6-dniowym na- } \\ \text { rozwiazania, }\end{gathered}$


