Pracownicy stuzby zurowia! Usprawniajcie pracę! Podnócie swą wiedzę fachową!


## CODZIENNA PRACA BĘDZIEMY WCIELAC W CZYN NIEŚMIERTELNE IDEE LENINA <br> Uroczyste przekazanie Związkowi Ratzieckiemu materialów leninowskich znalezionych w Polsce

| Odnalezione |
| :---: |
| WARSZAWA. Od szeregu lat prowadzone sa w Polsce w mysl dyrektywy usilne poszukiwania erchiwum KC partii bolszewickiej $\underset{\text { z lat } 1912-1914, ~ t j ~ z ~}{\text { Z }}$ oKrakowie i Poroninie. Jak wiadomo, po wybuchu wojny swiatowej Lenin zmuszony byl przeniesć się $z$ Gaaliçj do byl przeniesc się $z$ Gailiç1 do Szwajcario, nie mégi jednak wziać ze soba archiwum 1 biblioteki, któne pozostały w Poroninie. <br> Wyloniona w 1949 r. przez KC PZPR nych PPR komisja po żmudpewne dokumenty, stanowiace drobna zelledwie czastke leninowskiego archiwum. Do- kumenty te zostaly w r. 1950 przekazane Instytutowi MarkKa - Engelsa - Lenina przy KiC KPZR KC KPZR. <br> Dalsza akcja w tym kierunku nastreczała duže trudarchiwa pagsisdu na to, że |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Wurasta nasza sila rośnie nasz dobrobyt



Bądície przykkadem ofiarności w pracydla dobia człowieka i spoleczeństwa!
 Zwiększa się ilośé ekip lekarskich wyjeżdżających na wieś

 Personel apteki spolecznej i ośrodka zdrowia w Wasilko-
wie obejmuje opieke nad wyróniajacaca sié o obowiazkowych
oostawach dla paristwa gromada Wólka-Przedmieście.
ionarska,
 Cenne zobowiazzania podjeli równiè̇ pracownicy Woje-
wódzkiej Przychodni Oólné w Bialymstoku. Personel Po-
radzi radni Stomatologicznei obejmie opieka dzieci z przedszzola
nr 16 oraz przeszkoli w okresie 2 tygodniowym jedna pie-
leggnel lęgniarke.
Poradnia $\qquad$ Prof. dr Stanislaw Boczoń z Zakladu Rentgenologicznego Szkoly ,dobrych matelk


 Sturn przoduiacai spushy zdrowia w Zwlazku Radzieckim!

PO PODSUMOWANIU OSIAGNIECC
Bialosiocka Fabryka Pluszul zajęla pierwsze miejsce. w IV kwartale 1053 roku

## Przecięłna wydajność pracy załogi wzrosła w IV kwartale

## P. r. o 8 proc. w porównaniu z kwarłałem poprzednim

|  |  |
| :---: | :---: |
| byl prrede wzza 91 | Cenme ladu |
| ${ }_{\text {kown }}$ | praywioziy st |
|  | polstie z Chin |
| , | GDANSK. Do portu gdyh- |
| ZJazdu Polskief |  |
| Partil Robotalicze. |  |
| e przez zaloge produia |  |
| dod prac | niezz |
|  |  |
| dnictwu | opi, |
| , |  |

Zgon Jana Maklakievieza


Wzrasta nasza sila rośnie masz dobrobyt




Rozsizerzone plenum Rady Wegierskich Związków Zawodowych
BUDAPESZT. - 6 lutego br. odbylo sie rozszerzone plenum Rady Wegierskich Związków Zawodowych. W obradach plenum wzieli m. in. udzial: pierwszy sekretarz KC Weqierskiej Partii Pracu jących Matyas Rakosi, prze wodniczący Rady Ministro Imre Nagy oraz sekretarz ge Zwiazków Zawodowych Louis Saillant i sekretarz SFZZ P. Kazakow.

Referat na temat pracy zwiazzów zawodowych i ich
zadañ w zwiazku z wykonaniem planu gospodarki naro-
dowej na rok 1954 wyglosil przewodniczacy Rady Zwiazków Zawodowych Istvan Kri-

thagiczina sytuacja mhonziė̇y zachodnto-nemiechies 600 tysiecy miodych robotnikow bez pracy

Prawie 300 tysięcy młodych chłopców i dziewczat nie maiac mieszkań nocuje na ulicach


Nie ma gtosu Francji w Berlinie



Amerykanie uniemożliwiaja eksport towarów austriackich do USA
Głebokie oburzenie w kolach handowo-nrzemystowych Austrii
WIEDEN. - Jak wynike z do-
niesień prasy, Amerykanie unie-
eksport austriackic
kie oburzenie w kolach handlowo - przemyslowych Austrii wyańskich wydania zeewolenia na
ustriackich firm elektrotechnicz Prasa wiedeńska zaznacza, ze odmowa ta nie jest odosobnio
nym wypadkiem; porterzy europejscy wyrazazaja gle bokie niezadowolenie z polityki Stany Zjednoczone w dziedzinie

## Przewodniczący spóldzielni produkcyjnej

 sobieniach trudno by
zgranym kolektywem.
Po roku przybyło do spóldzie!
ni 66 nowych członków, a od
padło 12 krzykaczy i plotkarzy. padło 12 krzykaczy i plotkarzy.
Sóldzielnia w Rajksu stafa sie
wzorowa w wykanywaniu prac it obowiqzków.

W ciqgu czterech lat RZS w Rajsku umoenik sie gospodar-
czo, politycznie I organizacyjnie. Dziś dobrobyt mierzy slę tam wasnym samochodem spóldziel
ni, stajnia na 50 koni, obora na 0 sztuk bydła, chlewniq na 100 te Rajsk? Wieqcej byda jest we
 tym sztuk spóldzielczego (w whok kazdy z członków ma jeszcze
po dwie krowy wlasne, czego przed czterema laty nie bylo. Trzody
sztuk. $A$ Auk. A ilw każdej zagrodzie
est po kilka sinín, a sq tacy, ównież
Spordzielcy $z$ Rajska maja też
hektarów 20 uli pszczót.
bylo kie
wsi Rajsk.
Rośnie
Rajsku. Powieksa towarown usze spóldzielni Laczny przychód
wyiósł
praszio
cej niz Spóidzielnia woku pajsku jest więc Sukcesy nie przyszly latwo, Nie od razu chłopi z Rajska za-
czeli zgodnie pracować na wielim zespolowym gospodarstwie. ewodniczacego ponosily cze. sto nerwy. Chcial jak najlepiej,
teby ludzie zyli zgodnie. Czasapowat sie przeholowal, zagalo to sie ludziom nie podobalo. tow. Michala Godzine - nikt
Już nie powie zlego slowa. Na rocznym kursie w Ursynowie (ko-
to Warszawy) naucyyt sie kiero wać procq. jest dzis Godzina ludzki i prosty, dba cztonków io gospodarstwo io
prawdziwy gospodarz. Uczy i wychowuje ludzi...

Michał Godzina miał niecal a na indywidualnym gosp
twie. Ciezzka i mozolna. W iniwa żqt zoboze sierpen
niemal przez dwa tygodnie. Ro bota ubywala powoli. Pot zale
wat oczy, solywat po twarzy pryykejai koszule do zgarbioSnopki wiazała żona, A póż-
viej zwozili e. Bite 10 dni uplyço nim zboze znalazło sie
todole pod strzecha. Po zwózc zaczynano omloty. I tak z przer-
wami -bo i role pod zasiew trze ki wykopać i orki na zimę wy-
lonać czasami jeszcze i w zimie ze
stodoly Godziny dolatywalo dud
nieno

Na zdjeciu: Tow. Michat
Godzina wzasie studiowania
fachowe w lektury rolniczej. Jak Rajsk Rajskiem nigdy Jesz
cze nie widziano takiego tempa cze nie widziano takiego tempa
sprzetu zbóz, Ledwo snopowiq-
zalki
 kobiety zestawić go w stogi, a
juź traktorzysci rozpoczynali pod prywki. Tak dzień po dniu, w
preciagu dwu tygodn! czasu presiagu dwu tygodnt czasu
skoszono czierema maszynami
115 ha zyta , 130 ha owsa I 55 ha pszenicy.
A później zabrano sle do
omlotów. I znowu zawrzala praomiotow. znowu zawrala pra-
ca. Dorodne ziarno posypalo
sie warkim sié wádikim strumieniem do
spódzielczego pierwszych dniach slerpnia zaturkotaly wozy na szosie. Spó
dzielcy $z$ Rajska odstawill do dzielcy $z$ Rajska odstawif do
Blelska 25 to dorodnego zlar-
na na obowiqzkowe dostawy dla panistwa. Omloty zakończono coflkowls

## Któregoś dnia, Juz̀ po zasie- wach jesiennych, Olga Trofim-

 wach jesiennych, Olga Trofim-czuk, Luba CZerniak, Luba Tyszuk, Nina Gowacka, Wier
Mamotko i inne zabraly się d kopania ziemniaków w sadzie
Nie dużo tego było. Może hek Nie dużo tego b
tar, a może I nie.

## Kobiety nie spieszyly sie, zbyt- nio, nie obijaly tez bokó. Wie czorem przyszedł na pole tow.

lowym tow, Bazylimgadzistq Chomaniu
kiem. Przy pomocy ,trzymetrón

## kie ki" kite pa pi <br> lite pa sie, sita

sie,
rza
bie
bie

## sie

## sta

Sprawa polkoju -masza sprawa

Zagadnienia dyskutowane na konferencji czterech mini-
strow spraw zagranicznych w Berlinie, problem pokojowego
uregulowania kwestii niemieckief, zywo interesuja cale pol-
skie spoleczenstwo. uregulowania kwestii niemieckiej, zywo interesuja cale pol-
skie spoleczenstwo. Ponizej zamieszczamy pierwsze wypo-

## Jan Tyszuk

robotnik Fabryki Pluszu w Bialymstoku
Rzad ludowy umożliwill mi Bedace wywieziony na przy
zdobycie trzebuje sie meeczyé na malej
gospodarce tak jak przed woj na, bo bylo nas 9 osób, a zie-
mi niewiele. Polepszylo sie moje życie i chcialbym, aby wszyscy robotnicy tak żyli na
calym swiecie. Ale zeby robotnicy mieli lepiej, przede
wszystkim musi być pokót na calym swiecie.
Sprawy pokoju sa teraz mawiane na konferencji be
linskiej ministrow spraw granicznych. Najważniejsze
dla nas, Polaków, jest zalatdia nas, Polakow,
wienie sprawy niemieckiej.
Chodzi o to, żeby umožliwić Niemcom, aby mogli oni swo
bodnie postanowic o swojej bodnie postanowic o swojej
przyszości, swobodnie zade-
cydować o budowie democydowac o budowie
kratycznych Niemiec. Sa u nas tacy ludzie, któ-
rzy mysla, ze każdy Niemiec
jest jest wrogiem Polski, że każsam, mimo że dużo wycier-
piałem od faszystów niemieckich - to tak nie mysie. Jak
bylem w niewoli, to przeko-
nalem Istórzy gnẹbili nas, ale bylo
té dużo takich Nien ców, tė̇ dużo takich Nie nców,
ktorzy nenawidzili Hitlera i
kapitalistów.


Dethokratycznej walcza prze
clwiko wojennej polityce, jaka
prowadza slugusi imperiali-
zmu amerykañskiego zmu amerykanuski imperiall
nauer 1 jego rząd boñski. AdePropozycje delegacji ra-
dzieckiej na konferencli cztedzieckiej na konferencli cza--
rech ministrów stwarzala
najbardziej dosodne rech ministrów stwarzala
najbardziej dogodne warunki
dla zapewnienia budowy Nie dla zapewnienia budowy Nie
miec demokratycznych. Postawa ludzi pracy naszego
kraju i innych państw moze
zmusic raza USA, Anglii it
Francji do przyjęcia propoTeresa Hermanowska


Delegaci na Wojewódzki Zjazd Spóldzielczości Produkcyjnej



$\qquad$ jacych czlonków spóldzielni cyjn
(Fot. .Oazeto" - T. C.)

## Rosma szeregi pariiinawsi

cie mnie w poczet kandydatów Polskiej Zjednoczonej Partii Ro botniczej. Przekonalem sie, ze naród polski dziekl madref it do bres polityce partil osiaga co-
raz to nowe sukcesy w budow. nitctwle nowago zycia waszym kraju.
Dziękl partit ugruntowāny zo stai wo Polsce ustrój demokra aft ludowel, ustrof, we ktorym z miast $i$ wsi.
Dzieki partil moglismy stac sle z kraju zacofanego gospodarczo t zniszczonego przez o
kupanta - krajem przemyslo
biemu rozwojowi staje sie szop Dobrze pamietam czasy przed wojenne, gdy w naszej rodzic nie malorolnej nie starczald ulsmy zarablać w bogaczusi ka praculqo na karealeze chle ba
 przeziebil sie, nie byto za co go Obeonie dziekl polityce pā̄a til zmienilo sle na lepsze tys
cie chlopstroa praculacego. Jut chiop nie potrzebuje zarabia a kutaka. Coraz llczniej powstd fa we wisiach osrodkl zdrowidd
swietllce.
Wiem, že przynależnoş add partit naklada na czlowiek̉a szczegoine obowiazkl. Należed do partli to znaczy by $\hat{\varepsilon}$ przij.
kladem dla innych tak wo prád cy lak $t$ ev ziu tezz obowiazk to whisnam. honorem aby byé godnum mid na kandydata Polskiei Zjedno czonej Partil Robotniczei"
Podanie to zloziył w RO WIadyslaw Kozuchowski, syn malorolnego chlona z gromady
Moszczona Krolewska w pow; siemiatyckim
Wladysiaw Rożuchowski, ak tywny ZMP-owiec 1 dobry rol-
nik, cieszący sie zaufaniens wśród chlopów praculacych swojef gromady, w poczet kan
dydatów PZPR

## Po IX Plenum KC, Komite

 Powiatowy PZPR w Siemiaty tywem bezpartyinym, $z$ przodu jacymi chłopami, robotnikam!1 pracownikami umysfowym!, pracownikami umyslowymi,
Dziegi tei pracy szeregi orgaDzieki tei pracy szeregi orga-
nizacii partyjnei w pow. sienizacti partyjnel w owa
miatyckim stale wzastaja.
Do 15 stycznia przyjeto wi tym powiecie w poczet kandyduiacych chłopów.
Powstało równiaż 9 grup kari dydackich, które dzieki opiece
KP coraz aktywniej oddzialy KP coraz aktywniei oddzialy
wuja na swe otoczenie. (B)

## Nim zhudujemy nowy dom...

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

mia) Mor zowsie towna tempe
? 3 ?



 sobab
gach.
Wsystike to trwalo Jedno mgnienie oka, Wr momencie
gdy straszne muskuly drgnely pod skora, zapowidaiac Skok - oszczep sinchiego wbll sie miedzy lopatki draCios by
Cios byl zly, za bardzo w bok 1 za salaby, ale jaguar.." co byeo daleja!


## ッ노을 KOKA"

ZAPRENUMERUJ U SWEGO LISTONOSZA „GAZETE BIAEOSTOCKA" NA MARZEC!

##  godni" palacze), lecz co "dzie- sjéc - dwadziescia minut nie 

WSROD LADOWACŻV - Henie
wej strony
 rasewicz, Antoni Zeller I Alek
sander Roszkowski. sander hosziowski. systemem wychowrwania tych
ludzi, gdyż dotychezas środkiem ludzi, gdyz dotychezas srodkie,
wychowawczym byly dwu - trzykrotne nagany I w konsekwencji zwolnienia z pracy. Ale w Bazie Transportowel ZBM nikt dotych-
czas nie pomyślał o tym, by ze czas nie pomyślał o tym, by ze
zlymi pracownikami porozma wy paftyjne], by wytlumaczyd́ im, budowlanych może stworzyć pew nego dnia braki na budowie i spowodować znowu
lejnych przestojów.
Podstawowa organizacja par-
tyina w ZBM powinna tez bardziej zaktywizować oddz:alow organizacje, które nie czula
w pełni odpowiedzialnymi w pènl odpowiedzialnymi go
spodarzami swych odeinków.

## NA RUSZTOWANIACH Budowa nr ${ }^{41}$ też ZBM no osiedlu ZOR ${ }^{\text {w }}$ Bialymstoku

 Transporter podnosi cegle góre, ale obslugujacy go Zyg Zarẹa przeważnie nie laduja nań polówek, éwiartek, tylko ¿aiq cegle, byle robote predze„odwalić". A potem na rusto waniach Walerian Ziuziuta, Jan
Romaniuk czy Walenty Ciech, gdy potrzebuja polówke, stuknq
w cala cegle i polówka gotowa. Ale malo z tym, murarze ci
nie dość że nie domagaja siẹ nie dośś ze nie domagaja sie
od obslugi transportera, by stop nowo przysyłalí potówkl I ćwiar
tki, również nie daja jeJ znać, niu, bo rusztowanie zazathwile no rusztowaniach gromadzi si segieniem rusztowań nie ma gdzie wmurować i gdy cieśle podno-
szac rusztowania likwiduja je poprzedniej wysokości, po prostu... przechylaja deseczke i ce
gla z hukiem I loskotem leci jqe i tak już wielkq ilość kawal-
ków. No I gdy już budowa docho-
dzi do szczytu znajduje siê istne pobojow sko,
tyle kawalkón, kawałeczkow bez myślnie zmarnowanel cegly. Wprawdzie nlektórzy „optymi
 Iok uramiaco odiosa




$\qquad$ nia o tej zwyklej, czerwonej ce-
gle, bo nie wspomnielišmy ..agle, bo nie wspomnielismy .a-
wet o zlym zagospodarowaniu budów, o przerzucaniu cegly z
letnego końca budowy na drugl. A przecież cegła to tysiqce nychow, $w$ nasyym kraju i to wzno-
szonych $w$ takim mola czerwona cegla nie moze nadq̇̇yć, by zaspokoić wszystkie potrzeby. Przeto im taniej, im
szybciej I lepiej bedziemy proszybciej I lepiej bedziemy prace
cować przy cegle, tym wiẹce wybudujemy, twm piekniejsze
itwalsze będa nasze budowle.


Miodzleż Zakladôw Przemysh Sedwabnlezego im. Wróblew
 Zjazdu ZMP Zja ta w 127 proc. Kubiak wysoka przekracza plany miesieczne


SIEWY BLISKO, A NASIONA...

## (0) pewnych nieprzemyślanych zarząuzoniach

Bylo to dnia 26 styeznia
1954 roku. Hallo! GS Dojlidy? Tu

- Hespol PGR Ignatki, Możemy zespól PGR Ignatki. Możemy
wam dzisiaj przeslaé partię wam dzisiaj przeslá partié - Niestety, ziarna jeszcze nie przyjmujemy.
Dlaczego, czy nie macie przygotowanych magazy
now?
-Miejsce w magazynach jest, ale w myśl zarzadzenia
PZGS zianno siewne przyjmu
jemy po pierwsym jemy po pierwszym lutego GS w Dojlidach, Sarosiek. SLADEM ZARZADZENIA

Historyjka ta zaczyna sie
ednak nie w PZGS Bialystok, lecz W Wojewódzkim
Zwiazzu Gminnych Spóldziel ni, który wystal pismo do
Centrali Nasiennej zastrze gajace, ze przed 1 lutego ma-
gazyny gminnych spóldzielni nie beda przyjmowaly ziarna siewnego.
W Slad takim zarzadze-
niem kilka PZGS podyktowa to nowe, wlasne terminy
przyjmowania nasion siew-
nych. I tak np. PZGS Bielsk nych. I tak np. PZGS Bielsk
Podlaski i Augustow zastrze
gly sobie ze zboze przyjma gly sobie, ze zboze przyjma,
miedzy 15 lutego, a 15 marca.
A jak wiadomo termin golowosci do siewów przypada
na dzieñ 1 marca.

|  | Podstawowa organizacja |
| :---: | :---: |
| nie ów zespól | nna |
|  | ten bląd iz miejsca nañ za- |
| wzgledu na duża llose przy- | reagować, bo przeciez wysla- |
| gotowanego ziarna siewnego | nie ostatniej partil ziarna |
| zapchane po brzegi, a GS | d 15 marca, plus |
| Dojlidy nie chee przyjace | - |
| swych pustych magazynow |  |
| na, w które już stopnio | ym doreczeniu kon- |
| W |  |
| spodarze. | dować opóżnienie |
| az druga sprawa, Zbo | Przeto obowiazkiem pod- |
| wne zalega magazyny | stawowei organizacji byio |
| Ale dotrzeć | porozumié się w tej sprawie |
| dzielni produkcyjnych czy | podstawową organizacja |
| GS nie może, bo nie ma go | partyjna przy WZGS. Omó- |
| co |  |
| awa rozbija |  |
|  | rzadzén przez |
| e, | które doprowadzily do takich |
|  | absurdów, jakie mialy miej- |
| dyre | sce w GS Dojlidy. I przy- |
| kulane, a Centrala | puszczamy, że po podobnes |
| otrzymala dla PGR | rozmowie organizacja pod- |
| ych no i |  |
|  | by wlasciwa |
| nie moga ich | nieslusznych zarzad |
| bo na papierku bylo napisa- | Ale co sie sklada na slaba |
| R-om przeznaczo | prace organizacji |
| ki | Centrali Nasiennej? Przede |
| ba bylo pisać, by cen | zystkim to, że jest ona |
| hyliła tamto zarząz | liczebnie ${ }_{1} \mathrm{mloda}_{\text {, }}$ |
| dala nowe i dopi | liczy tylko trzech |
| stalo sié zadość swiętej biu- | Poza tym organizacji partyj- |
| cji, PGR-owskie zboże | w pierwszych jej samo- |
| znalazlo sie w workach i | dzielnych krokach, Komitet |
| kie PGR jak Ignatki, Graj | Miejski powinien poświęcié |
| wo, Knyszyn, Rutka 1 Ma- |  |
| rianowo (pozostale jeszcze | tego nie zrobil. |
| nie!) zaczynaja wysylać swe pierwsze transporty. | można stwierdzić co |
|  | braniach się omawia, bo |
| BY NIE BYLO POMYEETS | gi, a zarazem ostatni prool z zebrania podstawo |
| Zdarzaly sie | wei organizacji party |
|  | listopada to bru |
| gras, ziarno |  |
| gminnych spoldzielni zasiali | nie |
| je, a latem zbierali | Jest przecież |
|  | 位 ludzi mlodych, fachow. |
| , | ców z dziedziny rolnictwa, |
| cież wyraźnie | którzy zdobyta wiedzę za- |
| ajgr | cza |
| te | których praca przyczynia sị |
| larne wśród naszy | w znacznej mierze do tego, |
| spodarzy (niektórzy zetknẹli | by wzrastaly plony z hekta- |
| sie z tymi nasionami po caz | ra 1 ziarno dostarczone na |
| pierwszy), dlatego też nie | alostockie pola bylo dobre. |
| zauważyli pomylki i w dob- | Tegoroczny slew nazwiemy |
| rej wierze zasiali kostrzewę | Siewem Zjazdowym. Organi- |
| zamiast rajgrasu. | a partyjna w Centrall |
| Aby tych pomylek uniknąć | iennel powinna więc u- |
| bieżącym roku Centrala | czynić wszystko, aby od stro- |
| sienna nie zleca gminnym | ny zaopatrzenia przys |
| spóldzielniom bezpośredniej | nia do siewu wypadly jak |
| sprzedaży, lecz wyśle sama |  |
| oryginalne, opakowane | B. Kamierowa |
|  |  |
| ci juz bez omylek odbio | W |
|  | 9 |
| ru należaloby |  |
| zakwestionować pewne za- | AC |
| rządzenie, które (wedlug in- | PARTYJNEJ |
| oznacza ostateczny | eczka |
| wysylek na 31 marea A | ego - O stylu pracy |
| cież o gotowości do siewów | tyjnej. Str. 84. Cena - |
| trzeba meldować juź o |  |
| siąc weześniej. | st to zbiór artykułów wy. |
| CZYM ZAPOMI pODSTAWOWA ORGANIZACJA | dkowanych w ostatnich la h w prasie radzieckiej. Tetem ich są doświadczenia |
|  |  |
|  | atorskiej. Ich celem jest |
|  | ie kadr partyjnych leni- |
| ym, że sta | ko-stalinowskiego stylu |
| wo jest 'odpowiedzialna | pracy partyjnej i państwowej. |
| ed partia za calokszala | Zbiór zawiera szereg wypo- |
| ej instytucji. Bo cho | dzi terenowych dzialac |
| prawa | nych ZSRR na temat hol |
|  | kiej operatvwności, cech |
| niesiosznych terminów Cen- | ní, |
| jecie tych ter | partii w |
|  |  |

CZEKAMY NA ARTYKUZY
,stomel" i, Baimet"
iie tak opieszale!

|  | trzehowal "Arged" w Wojewódzkim Zarządzie Przemysu Terenowego 200 stolnic, których od dłuższego juź czasu nie ma w naszych stlepach. <br> Stolnic nie przyslano dotychczas, tlumacząc się trud nościami w suszeniu drzewa. Choć minęlo od tego czasu juž prawie 6 miesięcy, drzewo wciąż się suszy i stolnic тciąż brak. <br> W ogóle ,Arged" nie moie się jakoś doczekać na artykuly z produkcii ubocznej. $\mathrm{N}_{2}$ scyzoryki ,i lańcuchy z "Galmetu", na wanienki i wy roby z drzewa ze „Stolmetu". A inne wojewódzkie miasta dawno już są zaopatrywane w artykuly z produkcji ubocznej miejscowych zakladów. Tylko u nas tak opieszale. (St.) |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

W PRZEDDZIEN 8 ROCZNICY
Poznajemy przosiujacych 0RMO-wcóv ALEKSANDER BASTEK
orzyjeciu go z kandydata na członka ORMO i po wręczeniu mu legitymacji - zabral się z calym zapalem do pracy, biorac uktrwny udział w służbie obchodowej i systematycznie uczeszcza-
lac na szkolenie ormowskie. Podniesienie poziomu ideologicznego pomaga mu - jak mówi - w pokonywaniu trudności w pracy nie tyiko spolecznej, ale zawodowej. Ormowiec Aleksander
Bastek jest bowiem również jednym z przodujqcych pracowników Fabryki Polewy w Bialymstoku. W grudniu ub, roku wykonywal preciętnie T1a procent normy.
W roku 1952, za aktywna prace w. Ochotniczej Rezerwie Miwódcę družyny ormowskiej, stajqe się szybko jednym z wzorowych drużynowych. Swym przykładem w szkoleniu I zdyscyplinowaniem potrafit z
gow-ORMO-wców.
Podobnie wzorowym dowódca drużyny ormowskiej jest STANISLAW OSTASZ, który mimo częstych wyjazdów w teren i udziaIU w pracach spolecznych - znajduje wiele czasu dla pracy w Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej. Pod jego kierow-
nictwem ukazuje sié gazetka ścienna, obrazujaca prace drużyny
ond ORMO. Tow. Ostasz jest przewodniczqcym koła Ligi Przyjaciół Zơnierza przy Okregowej Dyrekcji Lasów Państwowych, dbo
léycie o szkolenie członków również i tej organizacji.
W bialostockiej organizacji ORMO znani sq także ze swej Wzorowej
Sierizana,
FRANCISZEK HAWRO, ALEKSANDER MELSKI, ROMAN SZMYDT, 2DZISLAW LEWICKI, EDWARD SMORCZEWSKI i wielu innych. (0) (y) ํ. 16 (n) TEATR
 -

K
 $=5$ $=$

| PROGRAM PROGRAM I NA FALI 1322 M |
| :---: |
|  |

## Siedem grzechów glównych zbiorowego zywienia

| W "Ludowej", gdy przy sto liku zasiadzie cała paczka amo torów dań suto zakrapianych, zostanle prędzei obslużona niż samotny konsument. Tam kelner za iednym zachodem sprze ment może troche dłużei pocze kać. <br> Sprawa, która zniecheca zakładów zbiorowego żywienia, to szczuply wybór dań, zwlasz cza tych tanich. To już wynika z pracy samei kuchni. Kuchn. i mniei pracochłonne i woia zrobić pleczeń, niż np. gołąb ki, jarzynę w miesie, pierożki z miessem, leniwe itd. <br> Albo jarzyny podawane do potraw sa zawsze tak szczuple, (nie wylaczajạc ziemniaków), że aby być sytym trzeba zjeść nie jedna, lecz dwie porcje. <br> Również wartość potraw budzi zastrzeżenia. Tu już zacze pimy o receptury. Wielu znaikuchni, którzy twierdza, że re ceptury hamuia ich inwencie, że orraniczaia możnoś | rozwiąże przede wszystkin szkolenie nowych pracowników szkolenie przywarsztatowe. Brak szkolenia najbardziej daje sié odczuć w gospodach gminnych spóldzielni. W pionie WZGS mianowicie wprowa dzono prowizyjny system płac, co zainteresowało obsługe $k u: h$ ni w maksymalnei produkcii drogich potraw, przy iak naibardziei uszczuplonym skiadzie osobowym. <br> Stạd ta niechẹć do przyucza nia zawodu niewykwalifikowanych pomocy kuchennych oraz pogoń za ilościa, z pominięciem jakości i w unikaniu pracochlonnych potraw. <br> To, że konieczne jest wprowa dżenie w każdej restauracii dań dietetycznych, przyzna wielu konsumentów, którzy ze wzglę du na dolegliwości żoląkowe są skazani na rezygnacię $z$ kon sumcii w jadlodajniach. <br> Dużo wiẹ należałoby zmienić w naszych zakładach zbiorowego żywienia, aby konsurmenci byli zadowoleni, a placówki staly się rentowne. A przede wszystkim te ,siedem grzechów plównych". (bk) |
| :---: | :---: |

,Awans referenta Klecza" wystawi w marcu zespól teatralny NBP



twierdzona.
Przykłady takiego nieprze


porcii.
Mówiac o ososobie podawa-
nia posilków trzeba powie nia posilkow trzeba powie
dziec, ze niedomyty widelec, za
tłus thuszczony trzonek tyżki, smu-
gi na talerzu, brudne rece kel
nera, nera, nie pozwola wráliwei o
sobie przelknác kesa strawy. czy wszystkie nasze restaura
cje przestrzegaia zasad bez-
wzgleddnej higieny? Nie! Bo jakże w białostockiej "Polonii
moga byc czyste talerze moga być czyste
gdy w kuchni brak ścial
wycierania naczyí
Jeżeli chodzí już $\left.\begin{array}{c}\text { o } \\ \text { sama } \\ \text { sztukę kulinarna, to }\end{array}\right]$

## W spóhuzielni zegarmistrzows:xioj $z$ kalkulacja niezbyt dobrze

## Piekarzom należy pomóc

## mane

 $=$ nictwa. Fiontrolujacy zamiastwnikliwie zbadać warunki
pracy, dopomóc w likwidowapracy, dopomoc w likwidowa
niu niedociagnié i przyjś z
pomoca, piekarzom, ktorzy bo pomoca piekarzom, ktorzzy b
rykaja sie nieraz $z$ powazny mi trudnościami urzadzaja sobie "przechadzke, po piekar-
niach
wynazajac, ze zadania wynikajace z ich funkcj1 na
tym sie koncza. Stad téz
czeste wypadki znajdywania w pieczywie różnych nieprze
widzianych przedmiotów, jalk widzianych przedmiotów, jalk
druty, agrafki i Sruby. I talk
np. 5 lutega kierownik np. 5 lutego kierownik pie-
karni nr 2 przy ul. Wesołe
nie wiedzial, ze wo dniu tym
$\qquad$
$\qquad$
RADIOW Y

ki z sola, stoja przy drzwlach
wejsciowych zamiast w maga-
zynie. Dużo też pozostawiaja
do zyczenia warunki pracy w
biailostockich plekarniach,
które rownież sa powodem
złego wypieku I to powinna
zmienić dynekcja i klerow-
nictwo zakładów.
Klub korespondentów


## gazela pomiogla



## WYBORY - ALE JAKIE?



## GAZETA JPOTTOW'C

## MECZ BOKSERSKI JUNIORÓW

## Start Loméa - Start Supraśl 12:2

## li Powiatowego Domu Ku

 rzyski mecz bokserski junioStartu z Eomży i Supraśla. Mecz zakończyl się zaslużo nym zwyciestwem mlodych piéściarzy lomżyńskich, któ-rzy pokonali swych kolegów rzy pokonali swych kolegow
klubowych z Supraśla w sto-

## sunku $12: 2$.

Kolejarz Toruí-Kolejarz B-stok 5,5:4,5
W niedziele, 7 lutego od-
było sie w Bialymstoku pob-
finalowe spotkanie



Sukces mlodych pieściarzy
lomżyñskich jest duża zaslu-
ga ich trenera Tadeusza Waga ich trene
silewskkiego.
Warto podkreślić, ze za-
wodnicy Startu z Supraśla wodnicy Startu z Supraśla
wykazali wiele ambicii i wal
czyli jak na poczatkujacych czyli jak na poczatkujacych
bokserow nie najgorzej. Jednak brak otrzaskania z rin-
giem i doswiadczenia zade-

## Ciężarowey bijaz

 rekordy PolskiWARSZAWA. - Czoło wi cięzarowcy ustanowili w dy krajowe w podnoszeniu ciężarów.
Dziedzic w wadze piórko wej poprawił swój rekord Polski ustanowiony przed trzema dniami, uzyskując w
trójboju olimpijskim $-282,5$ trójooju olimpijskim - 282,5 Beck równiéz w trójboju olimpijskim poprawil rekord Polski uzyskując - $337,5 \mathrm{~kg}$ (wyciskanie $107,5 \mathrm{~kg}$, rwanie $-100 \mathrm{~kg})$.
130

NARCIARZE POLSCY W AUSTRII
Ciaptak - Gąsienica czwarty

| WIEDEN. - W Bad Gastein zakończyly się w niedzielę natciarskie mistrzostwa Austrii, w których poza konkursem brali udzial zawodnicy polscy. Mistrzostwa zakoficzono slalomem gigantem męzczyzn. W konkuencii austriackiej zwyciężvł Hinterseer - $1: 54,3$ przed Pravdą - 1:55,7 i Seilerem 1:56,2. <br> W konkurencii miedzynnarodo wej, w którei brało udzial 23 zawodników pierwsze miejsce zają Norweg Nielsen - 2:00,5 | przed dwoma Amerykanami Czas Norwega jest siódmy konkurencii austriackiej. Pozo stali zawodnicy zagraniczni mie li czasy gorsze od dziesiątego narciarza Austrii: Z Polakóv: najlepiej wypadl Ciaptak-Gą sienica. który mimo upadku za ial czwarte miejsce w czasio 2:07,6. Pozostali nasi zawodni cy zajeli miejsca: 6) J. Marusarz, 9) Czarniak, 11) Penkala 15) Roi. (mial upadek tu? przed metạ) i 16) Zarycki |
| :---: | :---: |

ziny rolnictwa: prace Tim
ewa, Miczurina, Wilo zewa, Miczurina,
ksiażki traktuiace
zdobyyzach nej i przoduiki ag nej produjacych
walki o bogate plony produktywność bydia, nalne wykorzy
i kombajnów.
Ale zainteresowania
stwa radzieckiego nie stwa radzieckiego nie zom
się w ramach zagadnién ge darki rolnej. Chlop daży nieustannie do nia swej świadomóś
nej. Rzecz oczywista nej. Rzecz oczywista,
wiaksza role odgrwa wiaksza role odgrywa
nie pariyine. Ale nie
w tym wzaledzie rów biblioteki kolchozowei, ktoin sponuje zbiorami. dziel
ków marksizmu - Ieninizru ków marksizmu - Ieniniznu
terialami XIX Ziczdu Partii tyjnymi. Urzadza ono st tyczne wystawy literatur wykazy wspystkich now
dziedzinie. Tow. Jermaszowa
am kartoteke czyteln Biore kartke 2
Krolewiec.

- Grzegorz Krolewi
gaśnażu kolchozowym dziej interesuje go liter
chniczna, ale czyta rồ to innych ksiqzzek.

 przeerytanych
poziomie kul


## poziomie radzieckich niach.

Pragnqe jak najpelniel czytelnikowi w lepszym 20 niu czytanych utworów, ic stycznych, biblioteka orgot konferencje
dawno np.
 Konferencje przygotowane ania, wyznaczono wybrano odpowiednia
zupelniajaca. ratury rosyjskiej w szk nie, Tatiana Karpienko,
wala referat zatytulowant historyczne i walory weht
cze powiessi cze powieści Fad:eieva,
dent technikum mehaniz Czernogorow, wyglosit
,Obraz członka Mlodel) dia": Kacznie wygloszon
ratow. W konferencii zauczyciel stwo 300 ób - ko Obecnie biblioteko siazice Wilisa La vemu brzegowi :
z temat powiści

