12 nowych szpitali otrzyma ludność w biežącyin roku WARSZAWA. - W róż nych częscobiekty szpitanne,
sie nowe oble
rozbudowuje się $i$ remontuje Juz̀ istniejace. Ogčlem robo-
ty budowlane na dużą skalę prowadzone sa obecnie w ok. roku bleż. 12 nowych szpita11 oddanych będzie do uzytku.
Nowe szpitale powstaja, w
okregach przemyslowych, na okregach przemyslowych, na
terenach rolnicyych, najbarprzedwojennym, gdzie przyczynią sie poważnie do podniestenla stanu zdrowotnego ludnosci wlejskiej. Tak np. w
woj. stallnogrodzkim w budowie znajduje sie pleé szpita-
li: w Bytomiu 1 Panewnikach, 11: w Bytomiu 1 Panewnikach,
Częstochowie, Zawlerclu 1 w Czeladzi, 5 szpitali buduje
sie także w woj. krakowskim, po $3-\mathrm{w}$ Blałostocklem
Olsztyńskiem. Olsztyńskiem. Nowe, budowane obecnie
obiekty szpitalne - to nowoobiekty szpitalne - to nowo-
czesne, doskonale wyposażoczesne,
ne placówki; przy opracowy
waniu ich planow zastosowano tu ostatnle zdobycze me dycyny, nauki 1 techniki.
Tak np. szpital na ok. 600 lóżek na Zoliborzu w War-
wle, który gotowy bedzie w Wie, który gotowy bedzle w
stanie surowym jeszcze w
biez. roku, jeden z największych 1 najbardzlej nowocze-
enych oblektów - to cale miasteczko, nlemal samodzlel ne, posladajace wlasne wodo-
clagl, własna rezerwowa elek ciagl, whasna rezerwowa elek
trownie, wfaczana automa-
tycznie w razie przerwy w plywie pradu. Liczne pawilo-
ny tego szpitala pomleszczaz oddzialy różnych specjaln's \\ \section*{\section*{Wilgoé ucieka z ziemil \\ \section*{\section*{Wilgoé ucieka z ziemil \\ \\ Trzeba przyspieszyč \\ \\ Trzeba przyspieszyč sadzenie ziemniaków sadzenie ziemniaków i siew Inu} i siew Inu}

Tempo siewu buraków cu-
krowych i sadzenia ziemniaków wzmaga się coraz bardziej. Według danych z dnia
wezorajszego chiopi białostoccy zasieli juz̀ ponad 65 proc. buraków cukrowych i pastewnych oraz zasadzili z goraz 60 proc. ziemniakow. W
powiatach bielskim, łomźyńskim i wysoko-mazowieckim wie w 80 proc., zas buraki cukrowe i pastewne w ponad 85 proc.
Nie wszeqdzie jednak jest tak dobrze. Najgorzej przebiega praca w powiatach
elckim, gołdapskim i oleckim, gdzie dotychczas zasaziemniaków. Trzeba więc nasilić tam tempo robót, aby w jak najkrótszym czasie dopedzić przodujace powia-
ty. Ziemia jest już dobrze wygrzana i trzeba spieszyć sie, by zasadzone ziemniaki rzystaćc zawartą w glebie zimową wilgoć.
Najsłabiej przebiega dotychczas w naszym woje-
wództwie siew Inu, plan któwództwie siew lnu, plan któ-
régo województwo dotychczas wykonało zaledwie siewu lnu powinien baczniejsza uwa powiniécić wiejski aktyw partyiny i bezpartyjny oraz państwowa slużba rolna, gdyż len później zana ataki pchełki ziemnej która może spowodować poWaznas obnizke plew to gwarancja wysokich urodzajów i dlatego nie żałujac sił i trudów musimy jeszeze bardziej wzmóc swe wysilki, by pr
spieszyć tempo sitwów. Rot N. Ne min Klabiniski} piememszit w Karl Marx-Stadt Druziynowa wygrywa Francja Polacy nadal na II miejscu


GA

GAZETABLAROSIOCLA

Organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partli Robotniczej BIALYSTOK, środa 12 maja 1954 r. A Cena 20 gr.

## Gorące godziny na budowie kombinatu

## Już za 16 dni zakończy siẹ budowa wielkiej przędzalni <br> Edward <br> Edward <br> w Zambrowie



Radzieccy specjaliści pomagają montować nowoczesne maszyny (Od specjalnego wyslannika)

| W Zambrowie zazielenily | wełna bedzie przerabiana w |
| :--- | :--- |
| sie drzewa i zakwitly wisnie. | zambrowskim kombinacie, |
| Bogate w sady miasteczko | by wiecej byio w nasym |
| wyglada obenie jak olbrzy- kraju pieknych materiałow. |  |
| mia biało-zielona plama. Jed- |  | nakże stoice na

 dizwigi kombinatu mowia, ze w tym miastecrku dzieia sie
rreczy
niezwykze. W
 moina bylo nic
prode
podziziwié procz krzywych latari, roz-
kwita nowe, buine
zycie. Dokonał tego kombinat, właściwie jego ludzie: ludzie
Zambrowa, okolic, Zambrowa, okolic, inżyniero-
wie 1 monterzy radzieccy wie 1 monterzy radzieccy,
fachowcy z róznych stron Polski - którzy stawiali pierwsze fundamenty.
Ale dziśs właściwie trzeba mowic o dachach, a nie o
fundamentach. Bo juz̀ za szesnaście dni zakończy się budowa przedzalni = kolosa, której dachy siegaja po
wierzchni 2 hektarow. wierzchni 2 hektarów


 CAP - tot. Szyyorto

GENEWA. - W dniu 10 bm . odbylo się drugie posiedzenie konferencij ministrów spraw zagranicznych, poświecone sprawie In dochin. Obrady byly bardzo ozywione i dotyczy'y szeregu donio-
slych zagadnien miedzynarodowych. Przemawiali wicepremier i minisfer spraw zagranieznych Wietnamskiej Republiki Demokratyeznej Pham Wan Dong, minister sproww zagranizznych Francii Bi-
dault, przedstawitiel Laosu, bryyiski minister spraw zagranijznych dault, przedstawiciel Laosu, bryyijski minister spraw zagranicznych
Eden, podselretarz stanu USA Bedell Smith przedstawiciele KamEden, podsekrêarz stanu USA Bed
bodiy i Wietnamu baodaiowskiego
bodiy i Wietnamu baodaiowskiego.
Minister spraw zagranicznych ZSRR W. M. Molotow, który prze-
wodniczy\} poniedziakowemu posiedzeniu, udzieliit glosu szefowi wodniczyl poniedziagrowawemu posiedzeniu, udzielit glosu szefowi delegacji Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Pham Wan Dongowi, który w imieniu swego radu zlożyt propozycje w spra-
wie przywrócenia pokoju w Indochinach

- $\begin{aligned} & \text { nych } \\ & \text { rzado } \\ & \text { Khme } \\ & \text { przyg }\end{aligned}$

Propozycje delegacji
Wiennamskiei Republiki Demokratycznej

| celu pryyrrócenia pokju dochinach konieczre jest: | przygotowanie |
| :---: | :---: |
| Uzanaie prreez Francie | Zanim utworrone zostana le- |
|  |  |
| ei sum |  |
| ci Kh |  |
|  |  |
| vara | duiaccech sieq pod ich kontrolq. |
| , | We Zitazenie prez delegacie. |
| Kh |  |
|  |  |
|  | $\mathrm{k}^{\text {ki gotiow jest }}$ (out |
| stich sit | Praystapien |
| miescrenenia trancustich sis zroil nych w w Wietramie ze special |  |
| led | witei dobrowolnoseif oraz roz- |
| ich dysiol |  |
| Mose to it ilicha mim | et Loo. |
| powiny bye w miare | 5. Uznanie prez Wietramska |
| trancuskie |  |
| od Jakiegokolmek | (rowniezt friez foret |
| Straji lokal |  |
|  |  |
| anizo | Po utworzeniu jednolit |
| zechnych we |  |
|  |  |
|  |  |
| konierencil $\begin{aligned} & \text { udzidem } \\ & \text { vrza }\end{aligned}$ | Ro. |
| obu stron w | te jednolite rady zostana $u$ - |
| otet |  |
|  | , unturane miedzy trema pan- |
|  | porostana tymerosowo be |
|  | jed |
|  |  |
|  |  |
| ych. Jakakolwiek obca inge- |  |
|  |  |
| Noinone zostang komisje lot | (Ciqg dalsyy na |

## Napięta

sytuacja polityczna
we Francji

## paryz. - Rozone dizens

 nike w ted lub innel for mie wskarula, ze zulobycele Fu powerne Dien sien

 do Burara Zgromazrenia

 ugrupownata URAS (ugrupo. wame gallistowsske) Dron

 wir parlan
chrona.
Combat" plze, ze ..upa dek Dien Bien Fu powazion

 and raa dzals grozbe kryyysul raq dowego":
Dla nastrolow peumych kot radzayeycrect Yrancell chas
 creme dsoracty macturego


 stwerdzat on, ze u p postayu Jego ostawionego plianu oIensyy leaza camoul ka. Gen. Navarre oswlad-
 dizue sity wietanaskiel armil luodeve", nie udathy sie do Dien Bien Fu. Wstar:
 ska pryybrata obecmle


 konieane bedare
dzynarodowiene.
Smombat" Komenturac $\sigma$.




## Na Konierencii Genewskiej

## Delegat Wietnamu proponuje

 calliowite przerwanie ognia przez sily zbrojne obu stronKorespondencja wlasna z Genewy (I)
Genewa w trzecim tygodniu

Powiadaja, ze przez caly czas pobytu Dulfesa w Genewie zad nemu fotografowi nie udalo się uchwycić uśmiechu na oblicz




 dujqcych po tutejszych kawiarniach I restauracjach, panuje no mat jednozgodna opinia.
POPLOCH WSROD AMERYKANSKICH DZIENNIKARZY Może najdale] w ocenie tej poražkl posuneli się dziennikarze
amerykańscy. Chyba dlatego, że dla nich byla ona czymśs rodzaju trzesienia ziemi, gromem $z$ jasnego nieba. Gdy przyjechali,
byli jeszcze niezmiernie pewni siebie, tak samo zresztq, jak amerykanscy dyplomaci. Po paru dniach przekonali sie, że sprawy po-
toczyly sie w kierunku odwrotnym ich zamierzeniom I przypuszczeniom. Z Genewy zaczely pilynić do amerykańskich redakcji relacje
coraz bardziej alarmujace, pesymistyczne, niemal paniczne. Na coraz bardzies alarmujace, pesymistyczne, niemal paniczne. Na
kablach dalekopisów, przewodach telefonów mijaly sie z równie
alarmuiacymi i panicznymi doniesieniaml z Waszyngtonu i Noweciarmujacymi I panicznymi doniesieniaml Opinia publiczna wo Stanach Zjednoczonych obudzona została nagle ze slodkiego snu o potedze i wszechmocy Wuja
Sama. Od czasu koreańskiej awantury generala Mac Arthura I przeslawnego lania, które mu spuszczano nad rzeka Jalu, czyslów, ",kleska", "porażka", "katastrofa" Z ogromnego stosu wielojezyczepych gazet, piettraqcego sie w wio-
sku Domu Prasy, wylawiam ostatil numer tygodnika, Time ". Na wnqtrz numeru kilka dużych pozycji, poświęconych Genewie za sieble: "Czarne dni". Czytamy: ${ }^{\text {."W }}$, ciqgu" 7 czarnych dni pozycje Zachodu zalamaily się całko"Time" nie Jest odosobniony. "Washington Post", najpoważ-
niejszy burżuazyjny dziennik stolicy USA nazwal to przeciez ny na ogól I opanowany Walter Lippman pisze o ${ }^{\text {o }}$,wielkiel czar-
ne) chmurze" i stwierdza: "Nie da sie zaprzeczyo, ze sprowy bio

## ROZDELWIĘK W OBOZIE ATLANTVCKIM

## rencji Genewskiej jest glaboki rozdžwięk mieddzy zachodnimi alian-

 tami. Pod znakiem tych rozdíwieków przebiegaja rokowania w spra-wie Korel i rozmowy w sprawe Wietnamu. Jak to ujeła dosadnie
Margarett Higgins z New York Herald Tribune ${ }^{\text {it }}$.
 echa w Wastyngtonie. Ale to rownocześnie stworzylo pomysine wania konferencl. Formula dyplomatyczng tej zamierzonej opera-
cji zdradzif Walter Lippman:. Pon Dulles pryybyt do Genewy, by
zadać bezwarunkowej kapitulacil To znaczy, żeby postawić takie warunki, których żaden kraj obozu
pokojuiu nie mógiby nigdy zoakceptować - ani Zwiqzek Radziecki, ani Chiny Ludowe, ani Korea Ludowa, and dem
Iirawania prowokaji miedzynarodowej no skate, którel zorgapozazdróscił Hitler z Ribbentropem do spólki. Blitz lotniczy pód miol zagwoździć obrady genewskie l z góry przesqdzić o niepo-
wodzeniu konferencil. rykańskich zaskakựqua: trasła od razu jednośś zachodnia. Okazolo sie; ze Waszyngton nie orientuje sie $w$ sytuacil no wiasnym
podworku. Y to, coondla, bystrych obserwatorów fozwolu wydarzeń W obozie allantyckim byio juz od dawna wiadome, spadio na dykaw wobec zamiarow USA rozszerzenia wojny pokrzyziowal amerydzireje panuja nad sytuacja. Konferencja Genewska rozpoczela
sie 1 toccy nadal. Zaskoczenie byto tak duze, ze dyplomacja ameodzyskać. A wszystko to - jak slusznie zauważyt cytowany wyże] dzy mocarstwami zachodnimi nie datuja się od wczoraj. Giẹbokie sze niz̀ dolychczas ujésie.

STEFAN ARSKI
Delegai Wietnamu proponuie callsowite przerwamic ognia
przez sily zbrojne olbu stron

|  | i powietrzne. W celu |
| :---: | :---: |
| 20 | rozejmu obie strony |
| dq ustalone |  |
| później, jeśli chodzi o ich za- | dich ponowne |
| A | ic. |
| arcza | zaimuia W |
|  | nie bẹdz:e slę marszowi przez |
|  |  |
| dnych represji wobe |  |
| re wspólpracowaly | torium zajmowane przez niq. |
| 7. Wymiana | - |
|  | aniu do Indochin no- |
| Wykonanie | wojsk i personelu wojsko- |
| ow 1-7 bedzie | arówno sif ladowych, jak |
| zapizestaniem |  |
| ochi | municji. |
|  | c) Ustanowienie kontroli w |
| ow. Kaz | u zapewnienia wykonania |
| tych ukladów będzie przewi- | tano |
|  | a dzialań wojenny |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ne stron | ell stron |
|  |  |

## Narody Azji powinny zjednoczyć się

 we wspólnej walce przeciwko jarzmu kolonialnemui agresjiWywiad prezydenta Wietnamskiej Republiki Demokratycznei Ho Szi Mina




ZE SUIATA
BUDAPESZZ. - Dnia 9 maja szalök nad rzeka Cisq odbyla sie uroczystoóć oddanio do utyt
ku zapory wodnej. Na uroczy stości obecni byli członkowie
KC Węgierskiej Partii Pracuiq4 cych czlonkowie radu jak plococevek dyplomatycranych No Cisis powsticie eleetrow: kiel prizyszidscll wody skierowa4
 nowodna
rotroingh eh liom (1) hold $=0.57$ ha). Po oddaniu kanalu do $u$ at
zytku powierzchnia ziem nawad nianych $z$ większy się do 125.000 . $\qquad$ nicy zakończenia drugiej wojny dynie na placu Trofalgar-Squae odbyt sie wiec zwolany z batantów - bojowników of pos kój. W wiecu wzielo udzial kil-
ka tysiecy osób. Nastepnie od--
MOSKWA. - W Pietrozawodł
sku zakończyla sie 4 sesia
dat SRR, Najwyzsze] Karelo-Finskie] Sesja zatwierdzita budże?
państwowy republiki

MOSKWA. - W $\begin{gathered}\text { Wwiqzku } \\ \text { behodami } \\ 300\end{gathered}$ noczenia Ukrainy z Rosja przed
nywa obecnie w bywa obecnie w Moskwie
jowski Państwowy Teatr Akadea micki im, T. Szewczenkl. Zespol
wystawit kiego opere , Bohdan Chmiel-
nicki"
K. Dankiewicza 1 balet "Marusia Bogusławk

MOSKWA dawnitwa Literatury Obce] wa
Moskwie ukazara czeniu na język rosyjski praca skiego pt. "Jezyk polski - pot
chodzenie, "powstanie, rozwól",
PRAGA. - Jak Juz donosiliśs
my, w miédzynarodowym kona crif sie w Pradze 3 bm ., bied
ze udziat 88 artystow z Cze
chostowac
Rumunii,
Chile I I Francji.
crestriezqeych
w
Dankowska, Folty
Kobza i Hiolski
Kobza i Hiolski
wystapili Dankow
wicz <br> <br> \section*{<br> \section*{WIP PONSCIG E Edward Klahiniski <br> <br> \section*{<br> \section*{WIP PONSCIG E Edward Klahiniski <br> <br> \section*{<br> \section*{WIP PONSCIG E Edward Klahiniski <br> <br> <br> <br> <br> VIP POVSCIG Edward Klahinski <br> <br> <br> <br> <br> VIP POVSCIG Edward Klahinski <br> <br> <br> <br> <br> VIP POVSCIG Edward Klahinski <br> <br> <br> wygrywa VIII alap <br> <br> <br> wygrywa VIII alap <br> <br> <br> wygrywa VIII alap <br> <br> <br> WIIPovidSUS Edward Klahinski} <br> <br> <br> WIIPovidSUS Edward Klahinski} <br> <br> <br> WIIPovidSUS Edward Klahinski} and ciol

 sekund za ta dawenka Francuz
M. Dangullahaume i Belg do
Boeck prowadza
$\qquad$
Wotyowicz,
dotychczas
Wótor Francuzi



- OSMRNT cernectra

Dalgarard (Dania)
3. Rużiczko (CSR)
5. Krock (Pol (pola) $34,27.46$
13. Wilcrewski (Polska) ${ }^{\text {6 }}$. ${ }^{34.30 .02}$
druzrnowo

## 

5-an.

Mikhaszzwskie wozy
wędruja
do wielu województw
W gromadzie Mikła6zewo
powiat Hajnowka wielu ch\}o pów znalazło zatrudnienie
warsztacie kołodzlejskim, ry został załozony z ich
cjatywy w 1951 roku. Zakład kołodziejski w krót
kim czasie zyskal soble uznawództwie, bo zamówlenia na Wozy naplywala z PGR z ca-
lego kraju. Wsrod pr
cowników Trusiewicz, który osiaga 120 oraz kowal Aleksander
niewski wyrablający proc. normy. Na uznanie
sluguje równiez praca Ja Matysiaka z dzialu produke

W. GAREOWSKI

## Na szlaku Czynu Drogowego

Hoła ugrzezty po osle wo
ozmiekłe, glinistej drodze, jedynej, która wlodła Foła Meruska fola ugrzeziy...
trowski zeskoczy1
i niezdecydowanie wal pomocy - może ktos
nadjedzie... nadjedzie... Lecz pomoc nie nadchodziła. Trzeba było nych sil. rzeczono drogom w tej 1 in
nych gminach. Lecz wreszcle blalostoc-
kie wsie oblegad zaczely slowa: ,Czyn drogowy ${ }^{\text {.". }}$
Czyn, który wydał walkę zaniedbantu naszych dróg.
Czyn drogowy dla uczezenia 1 Maja..., 22 Lipca....
Rewolucii
ReiticnikoI Maja uwielokrotnlal kilometry dobrych dróg Białostocczyzny, zbliżał. wsle de
sieble 1 do mlast, 0 wiele, sieble 1 do miast, o wiele,
wiele godzin, poprzednio bezcelowo traconych; czyn rozwinal' sie wokresie usta-
lanta nowych siedzlb rad gromadzkich.
WSPOLNA RADA Swietlica W Wr
powoli sie zapeiniała. będa radzic? - mysilal ten 1 ow. Chcemy radzıć o tym, naprawlé nasza droge
Barszczewa do Dreñtwa. Bedzie u nas Rada <br> \section*{\section*{Te listy przyszly <br> \section*{\section*{Te listy przyszly <br> <br> z ziem mazurskich} <br> <br> z ziem mazurskich}

D
 dowat sie na wyjazd na Ziemie Odzyskane. Cho(gm. Trzcianne, pow. biało
 mu wyżyć z széściorgiem dzieci, ale przeciez to zagony ojcowe i ciẹżko bylo się
z nimi rozstać. Lecz dziś już nie żaluje swego kroku. Mó sanym po roku bytności na „Mieszkam od marca roku we wsi Krzywe, $\quad$ (
Wiśniewo. Otrzymalem zamian za moje 3 hektary
piasków w powiecie bialostockim, 11 hektarów do
brej ziemi w pow. etckim. Przed wyjazdem otrzyma. lem 7 tysiecy zlotych po-
zyczki, za co kupiłem konia, krowe, wóz i świnie. Z dnia bytck. Mam już źrebaka, soníe, krowe, hatowke, kim czasie zycie moje zmie nilo sié na dostatnic, be
troski o to, co dzieciom dac jesć. A wszystko zawdzie wi, który otacza nas chlo pow serdeczną troska, Bronislaw Gluchowski po
chodzi $z$ województwa war szawskizgo. Nie mieszka je (gm. Prostki, powiat elcki) bo zaledwie miesiąc rozstał się ze swoja ojowizna w edosicach w powiec
siedleckim. Foczytajmy czym pisze nam nowy osie-
dleniec: ,"Posiadałem 2 ha ziemi,
która nadawała się jedynie pod zalesienie. Warunki ży zadecydowalo o mym prze niesieniu się na Ziemie Odzyskane. Otrzymałem 6.300 zl pożyczki, na skrypt dłuzny zboze na zasiew i nawozy sztuczne. Jestem zwolpodatku gruntowego, na 2 lata od obowiązkowych dostaw, na rok od szarwarku
Posiadam juz 2 konie, 2 kro wy, 1 owce i świnię, a przed gospodarował tak, abym w się odwdziecczyć państwu za jego troske. Pragnę zaapelorzy znajdujących się w poobnych warunkach, jak ja prodzinnej, aby przyjechali na nowe ziemie, które na nich czekaja, by im dać dobrobyt i prace".
Takich listów do Redakjii przychodzi dużo. Przychodzą również od pracowników, którzy pojechali na prace do PGR-ów, do lapisze. do nas Marian Dzbesski ze wsi Siemień (gm. Kupiski, pow. łomżyński), który osiedlif sié w Staczach (gm. Wisniewo, pow. etckij, pisze Stanisław Racz z łomżyńskiego, który osiedlił się we wsi Gordejki (pow.
ki, gm. Swietajno). stach swych wyrażaja oni wdziécznóś za opieke i tro-
ske jakiej udzieliła im partia rzad.
Zasiedlenie Ziem Odzyskanych, uprawienie ich do winięcie szerokich możliwości wzrostu produkcji rolniczej, a zarazem stworzenie dostatniej egzystencji wielu rodziédzily sir whe gniezdzily się w swych cias-
nych, ojcowskich zagrodach którym bieda nieraz jeszczs na przednówku zaglądała
oczy. (bk)
z Bukowizn
wowskiej
 WSPOLNA PRACA diugim szeregiem zleżdal sle wozy ze wszech stron Coraz na którymśs z wozów uchylaly sie deski 1 clemno droge. Teofll Jankowski przytechał najwcześniel 1 z radośclą zacieral rece. $\quad$ Nareszcle bęzlem ielt droge.
Jakoś to przodowanle w
romadzie weszo przyzwyczajenie, bo tak, Jak w wykonywanlu obowiązów wobec panistwa jest zawsze plerwszy (juz̀ obie raty po-
datku splacil), tak 1 tu, na droge plerwszy przyjechal no-złoty żwir to z jego pola. 150 metrów szeşciennych juz zwiežll, by naprawic Dreństwa liczyl: $\quad 37 \ldots$.
 wszyscy, Naturainie braknie
Mese nie
obu Szpakowskich, Wincentego 1 Aleksandra.
Gdy zawrócił koniem po
nowa fure żwiru do Dreñstwa, wstappll do nleh. - Nie wstyd wam, Szpakowski, nie lść z cala gro-
madą. Przeciez to nasz Czyn 1-majowy... dla nasze
 -gnój wywoze, a na drogé
nie pojadee.
$-A z$ drogi to chce-A-rowact lom nuese pozwolenia.
Szczescie Jednak, ze ta-
kich Szpakowskich, którzy nigdy nic w czynie spolecz dwóch we wsi.
Jest za to Waclaw Kl1
maszewski, w každym czynie pierwszy, choć robota go stale goni, bo bearolny, nia 1 karmienla, trzeba wlec się do majsterkı brać, trochee szewcowac.
Jest Jan Opanowsk1, który zawsze do wspólnego trudu sie przylozy.
Nigdy zadnego $z$ Bucków nie zabraknte, chociaz we wsi jest th tylu, ze do nie
ktorych imion trzeba doda wać: syn Mateusza, Marce lego itd.
Dobrze
Dobrze sie wszyscy napra cowali, zanim uplynely te dwa dni przed 1 maja. Zo-
bowiązanie wykonali. 3 -kilometrowa droga juz̀ nie będzie odstraszać woźniców, szoferów, nie będa się po nief niosly jak echo przeprzekleństwa, ze doly.... ze
czort..., ze licho ponlosio... Wśród tych z czynu drogowego jporo chopów. 50 lat niektórym dogryzala ta dro GDY CZLONKOWIE PARTII MOBILIZUJA Grupa partyjna jest nle rech członków. Ale każdy $z$ nich żyje zagadnieniem pod wsi, potrafi przeszczepiać w zycie gromadzkie wszystko, co posteppowe. A odbicie te
pracy, to najwcześniejsze w gminie zakończenie siewów
to ten plekny czyn drogo wy, to utworzenie przed I clelsklego. Niedaleko, bo tej as
mej gminle, $z$ gromady Pruska do przyszłej rady gromadzkiej, Tajna-Starego wiedzie rowniez zia droga jak wlodła do Dreństwa
Leczz tam Bronisław Siemla szko, sołtys, członek parti szko, soltys, czionek part
obojetnie przeszed
czynu drogowego, nie zaja czynu drogowego, nie zają
sie organizowaniem zobo sie organizowaniem zobo
wiązañ. A w Tajnie-Starym sa chetn! do tego, bo na przykiad Walerian Gugaio Leszczyński samorzutnie na prawili szose przed swolm
zagrodaml. Gdyby ktos po budzi inicjatywe chłopów w pewno czyn stałby sie zbio rowy, manifestacyjny Switu do zmroku tak sam
jak $\left.\begin{array}{l}\text { Dreństwa, jeżdzilyby }\end{array}\right)$ wozy z żwirem, a kola ra
dosnie skrzypiały... dośnie skrzypia my
ge..

## Mijamy drogi, szosy, go scińce grajewskie. Bokien

 scince grajewskie. Bokiem uciekaja pryzmy zwiru gowym zwozili chłopl oko-licznych wsi, dajac milionowe oszczędnosci naszem panstwu. Uciekaja pryzmy czą pokaleczone, zanledban A raz po raz jak z ekra
nu przeplywa hasło. Oglada nu przeplywa hasto. Ogląa
my się. Podchwytujemy nik nące zdania: ,Dobra droga tu"; ",Kultura przyjdzie do bra droga"; ", Dobra droga I mimo woll nasuwaja mysli, ze chłopi z gromad Drenstwo znalélit juz swia
droge do socjalizmu, bo zro zumieli, że tylko wspólnym wysilkiem wyprowadza swa
wies z clasnego kregu drob bog gromadzu spraw.
II Zjazd uchwalił
Wzrost produkcji tkanin


## $\mathbf{N}_{\text {tak: }}^{\text {ierrad }}$

$\qquad$ płaszcze beeda nieprzemakal "setke" na spódnice?
Zabrakło. Może być zieloczyly 1,.wypychały". jednym
slowem bẹdziemy ubierać się ni. Zbległa sle tak, zue bedzle akurat na moją 12 -letnią cór my na produlúla uwage zwróc Ale coraz częsciel bywa sokogatunkowych - we?nita- Dotychczas pod tym wać. To mi sie podoba 1 na nin welnianych 100 -procenamto mam ochote. Tu kadny ba lepiej, do twarzy "... . k ?, Ulublonym chwytem propotów" $z$ wyborem najlad- jest malowanie zycia $u$ na
niejszego materfału bedz' $e$ czarnymi i szarymi harwami my mieli z roku na rok wio ze... wszystko ,na jedno ko
cej. Bowiem nasz przemys pyto", ze... hrak indywidual wlókienniczy w ciagu dwóch nosci w urzad leniu mieszkañ
najbliższych lat nis tylko że... chodzimy ubran! wszy najbliższych lat nis tylk
znacznie zwiększy produkcié tkanin welnianych

## proc., ale da nam wiele no- "Widziane dzien zadaje kiam

 wych materialów,Tow. Minc w referacle wy głoszonym na II Zjédzlie,
mulace siẹ przemysłem kienniczym, mówił o, ,deka
tyzacji", ${ }^{\prime \prime}$, karbonizacj!" tyzacji", ${ }^{\text {,merceryzacj1 }}$ : ,apretu lo nasz przemysł włó"merceryzacji" nych procesach technologicz- to nasze l
nych, dzięk1 którym nasze sza partla

## te. Hpouszednniamy - WiVirdze Rollwicza <br> 

Uprawa roślin przemyslowych zapewnia wysokie dochody

Szereg gospodarstw spoldzielczych ${ }^{1}$ indywidualnych
gospodarstw chlopskich w rogospodarstw chlopskich wrokie urodzaje buraków cukro. wych, tytoniu, rzepaku 1 innych rosslin przemysowych.
Np. spóldzielnia produkcynne Np. spóldzielnia produkcyjna
 stocki) uzyskaia plon 285
kwintall burakow cukrowych $z$ hektara, a Władysław Poplawsk1 $z$ gromady Góra (pow. bialostockl) $400 \mathrm{kwin}-$ tali, ob. Tadeusz Sklibtrísk1 grom. Czyzewo w pow. wy.
mazz. uzyskal 12 q roodkw oleisteJ
Do takich urodzajow mo 80 procentach gospodarstw naszego województwa. Plony te uzyskano bowlem przez stosowanie zabiegow agro
technicznych, to nnaczy wia Scliwe nawozente nawozami naturalnym1 1 sztucznymi, dobrze wykonaną orkę zimowa 1 uprawy wiosenne, a szczegónie przez dobrze przepro wadzone zableg1 agrotech-
niczne w czasie wzroctu ros. lin.
Kontraktacja rosilin przemystowych w roku blezacym
cyod była powierzchnowo wieksza, została wykonana lepiej niz w roku ubteglym. Dowodzi to zrozumlenia ze
strony chłopow potrzeby u. strawiania roślin przemysiowych oraz realnej korzyści dla gospodarstwa z uprawy Jakie korzysci daje planta-

## mysłowych? <br> Pierwsza dodatnia cech jest to, ze uprawy przemysto jest to, ze uprawy przemysłomię o wyzzzej kulturze, do prawioną, zgruzełkowaną, dobred sile nawozowej, przede wszystkim wolna od chwastów. Zrozumlałe, ze o siagamy to wtedy, gdy wszy siagamy to wtedy, gdy wezy- stkie zableg1 agrotechniczne wykonamy $z$ calą sumiennoscia.

Przy uprawle rzepaku ozl-
mego uzyskujemy pierwsza slomè. Przydaje się ona bar dzo na ściólké pod Inwe.i tarz. Poza tym gotówka za w okresio przedz̃niwnym ma duże znaczenle dla gospodarstwa. Dochód z 1 hektara obsianego rzepakiem ozimym przy zblorze 15 kwintall jest
2,5 raza wyższy od dochodu uzyskanego za przeclefny plon pszenicy. A przeciez sa 1
znacznle wyżzze osiagniecia. Len 1 tytoń jakkolwiek nie daja wartosciowych pro-
duktów ubocznych, ale za to
zapewniaja wysoki dochód zapewniaja

Prawdą jest, ze rośliny przemystowe sa bardziej pracochlonne od innych róslin uprawianych w gospodar
stwie rolnym. ${ }^{\text {Ale przeciez }}$ nasz przemysi $z$ każdym dniem produkuje coraz wie-
cej maszyn rolniczych. Na naszych polach pracuje eo
naszych polach pracuje co-
raz więcej radzieckich kom-
bajnów zbozowych, buraczaa nych, lnianych, sadzarek do
zlemnlaków innych maa szyn. Stosowanie maszyn u możliwi nam szybciej 1 prawidłowo wykonać wszystkie uprawy, stosowá nowe zablegi agrotechniczne, karzystne metody slewu 1 sa
dzenia. Maszyny przychodza nam równlezz z wydatna po moca w pracach plelegnacyj nych, uprawie mlędzyrzedzi, mechanicznej przecince bu raków, mechanizacji robót
przy pielegnacji przy pielęgnacji
lnu.

Zastosowanle prac zme chanizowanych jest mozzliwe dzielniach produkeyjnych, to też spóldzielnie przede wazy stkim powinny wykorzysta wszystkle mozliwości uprawy roślin przemysłowych, bez o bawy, ze prace pielegnacyj. terminie wykonane powinni pamiętać spóldzielcy przy zawieraniu umów

## Przed Swietem <br> MLODOŚCIĄ SILNI...

 Pieśnii TańcaTygodniowy dodatek "Gazety" dla mlodzieży

## Uezymy się śpiewać

Zginęla nam pastereczka w leste - to mila plosenka ludowa, która splew

## QGNELA NAM PASTERECZKA zoteare - xamer  minn in in <br> - <br> ⿹un



 dzle Swieto plesn! 1 tanica, obchodzone $z$ okazJ1 X rocznicy Tymomeme Bucemexymy
 , osobowy chor. Ponlewaz impreze odbędzle slę na stadionie, wystepy tak olbrzymiego chóru są zupełnie możliwe
Repentuar bedzlé jednolity. Bedziecle splewać .Marsz karpusu", .Gdy naród do boju"....Wiatr wolności" 13 urocze plosenkl ludowe. W kolejnych numerach dodatku drukowas

Od czego sa okna?


## Do delegatów

 na konferencje powiatowe ZMPJuz̀ tylko kilka dni dzieli nas od zetempowskich kon-
ferencil powiatowych. W naj ferencji powiatowych. W naj
blizzza niedziele ( 16 bm .) w bliższa niedziele ( 18 bm .) w powiatach naszego wojedelegact. W podsumowniu delegaci. W podsumowály wage zwróca oni na doro bek po IX Plenum KC PZPR i po II Zjeździe Partii.
Konferencja powiatowa, to zyciu organizacji ZMP Chodzi przeclez wydarzenie miejetnie kierowace tysiącznymi rzeszami młodzieży, by pomagać jej w pracy zawodowej, w nauce, w zabawie. Sprawy te nie zawsze najdowaty właściwe odwierciedlenie w pracy
szczególnych kox ZMP.
Dlatego, zastanówcie sle delegaci na konferencie powiatowa, z czym przyjdziecio driezy zgromadzone tam miodziezy, co powiecie o wadzlcie brakd w pracy is srodkt do fch zlikwidowania.

Jezeli delegowala Cie miodziez wiejska - powriedz na
konferencji . powlatowel, jald konferencji powlatowes, Jak ocznym siewie wiosenaym
Jak walcza
hektara, jak przyswajaja
bie nowe metody gospodarowania? należycie swa role,
spełnia
czy celna satyra w gazetce ściennei skutecznie walczy z kułactwem, marnotr,
stwem, kumoterstwem? A Clebie możo wybrala mlodziez robotnicza. Zastaw Twoim zakładzie pracy stanowi miodziez. I pomyst,
w jakim stopniu pomaga ona
partil w wykonywaniu zadań
produkcyjnych. Niemniej ważna sprawa sa ekipy laczności miasta z wsia. Wnioski o wspólpracy miodzieży robotniczej 1 chłopskiej powinny być $z$ cała jaskrawoscia

## Szkolenie polityczne, pra-

 ca z ksiażka, wychodzenienaprzeciw potrzebom i zainnaprzeciw potrzebom i zain-
teresowaniom kulturalnym teresowaniom kulturalnym
czy sportowym mlodzieży, to czy sportowym młodziezy, to
sprawy, nad którymi trzeba się głęboko zastanowié. Trešć pracy, najbardziej mlodziezy odpowiadajacej, ujeta w
atrakcyjne formy zbliza miodziè niezorganizowana do ZMP.

Prawa 1 obowlazkd delega-
tów sa naprawde szerokie. Dyskutowaé nad praca za rzadu Powiatowego ZMP wyblerac nowe władze, kry tykowac ostro brak czujno Scl, gaduistwo
kretnes pracy poszczegoblaych kretne Od Waszef postawy na konferencji, od tego, co wnie
 dyskusji zalèzy dźwigniecie pracy organizacli ZMP na jeszcze wyžzzy poziom.

## Porozmawiajmy

## Co dzień rosma ludzie

## Młodzié zmienia przyrodę

## Nazwa Ruwasy mocno W zrozumieniu znaczenia wbila sie w pamieet naszej prac melioracyjnych dla pod

 whodzieży. Juž nie tylko ch pów powiatu grajewskiegoobchodza, sprawy dalszej melioracii bagien kuwaskich nteresuja sie tym zarówno so województwa. Jest to bo wiem sprawa wyrwania ba gnom tysiecy hektarow lai warantujących możliwo dowli bydia i owiec. Nie trze oa nawet przypominać, że
naza to $z$ kolel duže znaczenie da systematycznego wzrostu

Zakoniczyliśmy
siewy

 wie Iiceum Pedagogicznego Miejskiej i Wojewódzkie
Rady Narodowej, młodzież banków białostockich. Poja dá równié̇ młodziezowi prz
downicy pracy, członkowi brygad produkcyjnych z BiaTostockiel Faryki Pluszu,
Pasmanterii, Fabryki Skle-
jek, koła ZMP ze spółdzielni krawieckiej „Pokój", PSS budowniczowie Białegostoku z ZBM I BPZB
wielkim czynie melio-
racyjnym młodziezy udzia weźmie 500 członków ZMP powiatu grajewskiego i tyle
samo przybedzie z powiat elckiego. Razem wiec w nie
dzielnym czynie melioracyj nym stanie ponad 2 tys. mło dziezy do pracy przy kopaniu
rowow. A po pracy... wiele cieka-
wych atrakcji. Odbedą sie wystepy zespolu artystycznego Liceum Pedagogicznego,
zespolu Piesni i Tańca

W walce o wolność





## Budujemy <br> boisko do siatkówki

siatkowka, to bodajze jedna najpopularniejszych
dyscyplin sportowych, upraianych przez młodziez id polanie czy na boisku szkolnym - można bez trudu wyde sié zamieszczonemu niżef planowi i przeczytajcie
Wskazowki. A boisko do siatkowiki na
bez trudu.
Boisko ma ksztalt prostokata o wymiarach
przy grze trojkami.
Granice boiska zakresla ste liniami prostymi szerokości
3 cm . Linie oznocza się wapnem, truczona cegła, troci-
nami, plaskiem (na trawie lub klepisku). Linie druzsze
nazywaja sie bocznymi, e
krótsze koticowymi. Linio te crotsze koncowymi.
Linia równoległa do kon-
cowych, a dzielaca boisko na cowych, a dzielaca boisko na
dwie rowne czéscl nazywa dwie rôwne czéscl nazywa
się śodkowa. Kresa długośl sié srodkowa, Kresa dugosel
15 cm wyznaczona prostopadle do linii koncowej, w odległosci trzech metrów od
prawej linii bocznej na zewprawej linil bocznej na zew-
natrz boiska wydziell odclnek linif końcowel, spoza
ktorego wykonuje się zagrywke.
Wolk 63
znajdować pas powinien sil 2-3 m stanowiacy pole wystanowia dwa slupy drew-
ntane wysokoscl $2,50 \mathrm{~m}$ ponad teren, na ktorym zawlesza sie siatke. Slupy okragle
o srednicy 12 cm z drewna twardego lub miekkiego naleky wikopá w odlegiosci 0,0 ma od linil bocznych if W po-
lowie fich długoscl. W ten
sposob bo zawleszeniu siatk
uzysiza sie podzial boiska uzysika sie podzial boiska na
dwa jednakowe pola o wy dwa jednakowe pola o wylèzy wikopać na głebokosé 1 m dobrze ubijajac wokot nich ziemie, a przed whopa-
niem te czésć słupa, która niem te cześsé słupa, która u-
legnie zasypaniu posmaro legnie karbolinem względnie opalic. nopnego sznurka oo oczkack
$10 \times 10 \mathrm{~cm}$ i posiada wy $10 \times 10 \mathrm{~cm}$ i posiada wy
miary: dług. $9,5 \mathrm{~m}$, szerokos miary: dług. $9,5 \mathrm{~m}$, szerokose
90 cm . Górny 1 dolny brze 90 cm . Gorny 1 dolny brzeg taśmamio o szerokości 5 cm , przez które przeciagniette si
sznury słuzace do jej zawiąywania i naciagania.

ciwle Hela wie caym bequrle - nauczy cielkq. Pracuje alktywnie of harcerstwile 1 nie może sobie nawet wyobradzieli ja tylko rok naukd trzeba bedzie opuscié szkole. Ze swol
do nas.
Každy czesto z lezka wo kus wspomina szkolne lata
nauki, beztroski, pryyjaźni. Niezatarte wspomnienia pozostawia egzamin maturalny koniecznie trzeba rozstawa sie ze szkoła, Można zostaé
niej jako nauczyciel. A w nies jako nauczyciel. A w
zupelinieniu kwalifikacji po moga kursy pedagogiczne szkolenie zawodowe. Wierzy re, a potem, po maturze zo
stanie... w szikole.
$=$ ODPOWIADAMY $=$

## na wszystkie pytania

Siuszniowska - Jedwabne
bałagan w swletlicy gminne W Jedwabnem. Winié za za
niedbanle pracy Swietlicowe
należy nie tylko kierownl
Ke swieticy, ale 1 czionkó
Zarzadu Gminnego ZMP.
ktorzy - nle ma co ukry:
wad́ - przechodza obok tej
sprawy obojętnie. A poza
tym zastanówcle sie, czy mo
te dobrze spełnlaé obow
ki klerownika swletlicy
soba pelnlaca kilka funkcj?
należy Jadwiga Iwanluk
która jest przewodniczac
Zarzadu Gminnego ZMP
przewodnikiem druizny h
cerskiej - no 1 kierowni
ka swletlicy. Pomyslcte
zebranlu zetempowskim,
jaki sposób pamóc w prac
kierowniczee swletlicy. B
dotychczas to $u$ Was każdy
sobie rzepke skrobie.
Z. Nieplocha - kolon
Ogrodniki S . Ulanowicz Augustow, E. Nowik - Ba-
chury - na pytania Wasze
odpowiemy listem. Cimochy
Przysłany materiał wyko
rzystamy w jednym $z$ naj

## Truina byla droga do dyploma

## Pierwsi inżynierowie opuszcza mury Wieczorowei Szkoły Inżynierskiej

| Nad stolem egzaminacyjny czorowej Szkoly Inżynierskie Przed nim rozloziona praca dy projektować park maszyn bu stwa budowlanego o przerob milionów zlotych, warsz\&at rc nia remontów średnich i kap części zamiennych do koparki poświecil Rutkowski wiele czasem nawet nocy. |
| :---: |
| Whilhu wiersxacho <br> W dniach 25126 maja o godz. 8 w sali Zarządu Wojewódzkiego ZMP przy ul. Iitluískiego 16 odbędzle siẹ szkolenie intendentów, blorą cych udział w akcji kolonil letnich. Intendenci, którzy nie wezma udzialu w szkoleniu nle beda zatrudnieni na placówkach kolonijnych. |
| Od 20 maja br. rozpoczyna slẹ kurs kierowców samochodowych na kategorie III. Il I I. Ci, którzy chea byé slu chaczami kursu powinni sie zglosić do Polskiego Zwiazku Motorewego przy ul. Wo- lodyjowskiego 3 . |
| at nowarciem basenu |
| jus uiv 1 ypaiab |
|  |

quacmy na Movym Mieście
 pach Mandizurii, a mimo to
nie moze pozbyć sie tremy. Do tego własnie dnia, gdy odpowiada na zadawane
przzz prof. iñ. Uzarowicza
pytani, wionza przez prof. inż. Uzarowicza
pytania, wiodza droga wyper-
niona praca zawodowa i praniona praca zawodowa i pra-
ca na uczelni. Byy jednym
tych, ktorzy przyszli na natych, ktorzy przyszii na na-
sza uczelnię pierwsi i beqdzie
 rów opuszczajaccych mury
Wieczorowez Szzoty Inzynier-
skiej w Eiałymstoku. Skiej Nielatwą też droge do dyplomu miał Zygmunt Ma-
jewski, pracownik Zakładow jewski, pracownik Zakładow
Naprawczych Taboru Kole-
jowego w Eapach. Codzien-
 Białegostoku, by tu zdoby-
wać wiadomosci, które po uwać wiadomosci, które po u-
zyskaniu dyplomu zuzy thuje
dla zysania rozwo swego zakkadu.
dla roze Zužytkowanie wiadomości,
zdobytych na uczelni zaobytych na uczelni, przez
giownego mechanika Fabry-
ki Pluszu
 ki Pluszu, Leona Wołoncewi-
cza, przyczyni sie do sprawcza, przyczyni sie do spraw
niejszzego przeprowadzania
rement niessego
remontu maszyn
niesienia do $\begin{gathered}\text { prepa } \\ \text { produkcii }\end{gathered}$ niesienia, produkcii
przodujacego zakładu Tematem pracy dyplomo-
wej Wołoncewicza było owej Wotoncewicza byo przyrzadowania ${ }^{i}$ narzedzi
dla produkcji 6 tys. sztuk
pres rocznje skrzynek grzeb
wych do zgrzeblarek. wych do zgrzeblarek. Aby zapoznać sie dokładniej z procesem tej produlprzebywał wraz z innym słuchaczem WSI - pracow-
nikiem Wschodnich Zakła-

Komu potrzebny taki pokaz?
> skiego Handlu Detalicznego
i Centrali Odziezowej jak
dla Bialegostoku - za dużo. dla Bialegostoku - za dużo.
Po prostu nie możemy jei Po prostu nie mozemy je do porzadku dziennego nad wylewaniem niestrawionych
w Warszawie kubbów brudnej wody na nasze miasto Bo przede wszy wii": Dobre piosenki Felic Daniszewskiej i Zbigniewa
Rawicza przykryla wulgarność niektórych innych wykonawców.
dów Przemystu Wetnianeso,
Ryszardem wojitkiewiczem,


Kiedy beda stalowki dio wieczaycli piôr

 wek?
Posiadacze wiecznych piór cze
koia Kiedz
 Piorir Malewicz
korespondent

## Sulkolą się nowi piekarze

Bralostockie
Przemyshu Piekarniczego zor-
ganizowalo szkolenic nowych piekarzy, kérrzy wrótce przystąpią do zdawania eg-
zaminów W Wracy i nauce wyroz-
niajaz sie: Aleksander Wanczewski, Janusz Otapowicz,
Bogdan Podwysockia Bogdan Podwysocki.


Przeszkode te moina po
konac instaluace tam pompe
ssaca, poruszaną motorem
Sadzimy przeto, ze , Gwar
a Prezydium MRN 1 inžynie Z niecierpliwościa wiec o-
czekulemy chwili, kiedy uda-
my sie na wypoczynek i rozrywke na basen w
skim lasku. (kd)

## Kącik

roztargmionych
 piekarzy, którzy wkrótce inów czeladniczych. dwysocki.

Biatystok powinien tonąé w zieleni
Wiẹej tros'i o kwietniki, skwery i parki
$K$ ażdej wiosny przyby- ni Miejskiej. Sprawy te by-
m walo na terenie naszego miasta drzew, krze-
wów i zieleńców. Obok wów i zieleńców. Obok
nowych bloków ZOR-ownowych bloków ZOR-ow-
skich powstawaly trawniskich powstawaly trawni-
ki, sadzono krzewy, a pla ce, gdzie piętrzyl się gruz zamieniano na skwery. Mimo tych zmian jest jeszcze wiele usterek I bra-
ków w pracy Zarządu Ziele-




W miejsce odłogów ogródki dzialkowe

##  

 czajnej sesji w sprawie zago-spodarowania odlogów, koml. tety blokowe zglosily w
y poruszane na ostatnie
sesji MRN, na której wy-
kazano szereg
niedociąg $\begin{array}{lll}\text { kazano } & \text { szereg } & \text { niedociąg } \\ \text { niẹc. } \\ \text { Tereny } & \text { zielone } & \text { Biategosto- }\end{array}$
Tereny zielone
ku, a przede
wszyosto-
wsiantkim planty, skwery, zielenice $\begin{array}{lr}\text { park w } & \text { Zwierzyncu nie } \\ \text { nalezaycie } & \text { sti cymane } \\ \text { wzgledem } & \text { pod } \\ \text { wotetycznym, a }\end{array}$ wazledem estetycznym,
stale rozbudowujace miasto
drzew.

## Rozlokowanie

cych terenów zie
zostawia dużo do
a takie dzielnice,
a takie dzielnice, jak Antoniuk, Marczuk 1 Wygoda sa
w ogóle pozbawione zielo w ogóle pozbawione zielo-
nych terenów.
Zarząd Zieloni Miejskiej za mało pracy włożyl rón niez w wyhodowanie no
wych asortymentów kwiató 1 krzewów dekoracyjnych. Aby podnieść prace tego
zarzadu, na II zwyczajnej sesji MRN powzlęto uchwa
le, na mocy której zobowia 1e, na mocy ktorej zobowią-
zano Zarząd Zieleni Miejskiej do przygctowania nowych terenów pod skwery i
zieleníce. W zwiazku z projektowa-
nym urzadzeniem stalego onym urzadzentem stalego o-
grodu przy Szosie Poludniogrodu przy Szosie Potudnio-
wej, ZZM powinien starać sie o przyspieszenie opraco
wania planu inwestycyjne-
go. Wiele szkody wyrządzaja
zteleńcom $\begin{array}{ll}\text { zielencom in } & \text { skwerom sami } \\ \text { mieszkańcy } & \text { Blałegostoku, }\end{array}$ mieszkancy Bialegostoku,
dlatego teź zwrócono się d wszystkich komitetow blo
kowych, instytucji oraz zakładów pracy, by tereny zielone, polożone w tch po-
blizu byly objęte troskliwa bližu byly objęte troskliwaz
opieką.
opieka.
Wszyscy chcemy, aby nasze miasto tonệo w zieleni.
Dlatego tez komitely blokoDiatego tez komitety bloko-
we powinny zmobilizować
mieszkañiców miasta do zamleszkañców miasta do za-
kładania zieleńcow 1 skwerów oraz do upiększenia
balkonów it domów zielenia balkonów 1
Przyczyni sie to przede
wszystkim do podniesienla wszystkim do podniesienla
stanu zdrowotnego mieszkańców oraz do estetycznego wygladu naszego mlasta.

Wszystkich naszych czyteiników zapraszamy na spotkanie $z$ autoramt
kolumny naukowej , $G a$ zety", które odbędzie sie 13 bm . o godz. 19 w Klubie MPiK.
Celem spotkania jest przedyskutowanie dotychczas wydanych ko-
um
REDAKCJA.

## Listy czytelników

Stolówha dla rohotuików czy rollolnicy dla stolówki
lostockiej Fabryce Pluszu. Na obiady chodze do stolówki, któ-
ra przy naszej fabryce prowadzi

W stołówce lest brudno, biady sq niesmaczne. Mam wra
żenie, że kucharka nie zastanawia sie nigdy jak ugotować o bom.
Zupa gotowana jest bez przy praw, a tłuszczu trzeba w niej
szukać chyba ze świeca. Nie lepszy jest równiez is isq. sos, który
sporzadzony nej maki i wody; najczęscie jest
ny.
ków, kaja byt barszcz z buracza smaku nie byl podobny, do bara szczu, bowiem troche wody zo4
barwionej na rozowo 2 dodat.
kiem octu nie można nazwać barszczem.
Personel stołówki do robota Personel stolówki do robota
ników odnosi sie bardzo aro丸 nikow odnosi sie bardzo aros jakość posilków. Pluszu jest nelu stolówki i z posilków spo rzadzanych przez ten personel. sować się to stolówka i jei pers sonelem. Robothicy maja prawo udac smacznych positków ALICIA OSIEWALSKA

## CZYSTOSC

w miejscach publicznych zaloziy of Cibbie!

## CB Onvidend

 Odlogi te wydzierzawionepod uprawe 50 osobom powieksza ilość uprawianych indywidualnie działek.
Dzieki zagospodarowaniu odłogów zwiekszyl sie rówczych ogrodów działkowych.
Powiẹkszyl sie teren o
grodów pracowniczych przy
Szosie Poludniowej o dal-
szych 3.400 m kw szych 3.400 mkw ., a pracow
nicy Okregowel
Dyrekcji nicy Okregowe
Poczt i Telegrafów otraymali nowe tereny pod uprawe
znajdujące sie przy ul. An 2najdujace sie
toniuk.
(St)

##  18. KINA BIBLIOTEKI








## W Swiecie nauki i techniki

## Okulary teleskopowe

N. S. cièziko ranny na fron-
cie, stracit lewe oko, w prowym
zaś zachowat ograniczona zdol cie, stracit lewe oko, w prawym
zos zachowat ograniczonq zdol
nosćc widzenia. Ktośs poradził
Kots. portazirl N. S. by poje-
chot do Mosky, do Instrututu
Wiadomo
postęp

##  <br>  <br> $=$ Nump <br> 

 N. S. wrócit wkrótce do domu,
do Maryjskiej ASRR ze specjaldo Maryskiej ASRR ze specjalObecnie może on crytać nie
tylko duíe tytuly, jak dawniej,
lecz i dorobny druk. Okulary teleskopowe składa-
ja sie z kombinacjij szkiel, uto-
tonych w określony sposob
przez uczonych - fizykow. Ih
konstrukcja oparta jest na za-
kas przez uczonych - filyyków. Ich
konstrukcja oparto jest na za-
sadzie, na jakiej zbudowana sadzie, na jakiej zbudowana
była luneta Galileusza. Wygladem zewnetrznym okulary przy
pominaja lornetke, teatralnq. Na rurki okularów od stron oczu nakłada sié niekiedy spe-
cjaine nasady ze szklami, wpro cjaine
wadzajacymi poprawkẹ dla krót
kowidzów woozadzćw i dalekowidzów. Tak
system teleskopowy zwiękza system teleskopowy zwiekszo
widzialność 1,8 razy, a przy po
mocy dodatkowych nasad no przedniej czess
pieciokro
Oiẹcioklotnie.
Okulary teleskopowe dobiera ne sq na razie $w$ instytutach chorob ocznych Moskwy, Lenin gradu i Odessy. Leningradzki pryystapily do wyrobu próbnych
 wych. Umożliwi to dobleranie
tego rodzaju okularów równie w innych miastach Zwiqzku Ra

W) ostatnim okreste we calym

3 M

## $N$ $\left.\begin{array}{c}B_{2} \\ n a \\ n a \\ \hline\end{array}\right]$

## 

(60)



- Co on tu robi? Szpieguje nas?
- On mówi, ze szedł do Cajamarca, bo tu ma już byé jego królik, Atahualpa. Ale zabladzit, bo nie zna tych stron. - O, to ciekawe. Więc Indios sa już tu gdziés blisko. A nie lize? Jakże to, tak bez przypiekania wszystko gada? - On mówi, że przestraszyl się koni. Nazywa je wiellimi lamami.
- Aha, to dobrze, że pogany boja się.
- To ciemne i glupie chamstwo te pogany - z powaga przytaknałł Felipillo, żegnając sié uroczýście.
- Ach, ty! - De Soto rozésmial się glośno. - Ty już pewnie uwazaszz się za równego białym.
- Felipillo chrzesciijanin. Sam pater de Valverde uczy, że wszyscy chrześcijanie równi. gadaj dalej! Czego ten tu chce?
- On przychodzi ze skargar. Imię jego jest Sinchi. Ma dziewczyne. I jeden Inka, wielki dostojnik, chce mu zabrá tę dziew czynę.
tę dziewczyye. Glupi. Powinien się cieszyć. Dziewek przecie dość. No, zobaczymy. Obiecaj mu nasza taske, gdy powie wszystko, co wie. Jesfi on był jakin


GAZETA PDOTCHWCa

## W sobotę i niedziele

Finaly rozurywek siatkówki 0 puchar ${ }^{\text {gGazety }}{ }^{65}$
W nadchodzqeq sobote jednym dowodem popular- wujacych patronaty nad
i niedziele na stadionie ności siatkówki wśród kól SKS, aby ulatwily mistrow Ogniwa w Zwierzyñu od- sportowych. Ogólem w ea- skim druìvnom start w Bia-
Oędq się finalowe rozgryw-
 mézczyzn I kobiet. Wezma ziyn. Rekord zgloszeń pobil
w nich udzial najlepsze ze- jak zwykle w masowych spoly wylonione w drodze $\begin{aligned} & \text { imprezach } \\ & \text { eliminaciji } \\ & \text { miejskich. }\end{aligned}$ powiatowych $1 \begin{aligned} & \text { walski. W }\end{aligned}$ powiat su-
 tury Fizycrnej otryymal zgło low. 2 Zorganizowano tam
szenia drużyn mistrowskich już 24 kwietnia eliminacje 9 maja w czasie IV run.

 Elimine tecznie po wszystkich ce wyniki
ne do turnieju we wszyst- walski reprezentowá be
ne siat
kich powiatach byly jescze da siatkarze iatkark
Grynfeld wygral z Gre. siakiem, Rożański wygrol 2 Jaszczukiem, Plater poko.
nal Janika, Blaszczak zW-
ciesso wyszedl z walki $z$ Ro dziszewskim, a Dziecciolow. ski zrem
kowem.
Po czterech rundach pro wadzi Blaszczak, który zdojednej partil odfozonet, przed Rozańskim $-2,5$ pry
(jedna partia odlozonol
Pe $\left.\begin{aligned} & \text { Platerem, Dzięciołowskim } \\ & \text { Czerniakowem po } 2,5 \mathrm{pld}\end{aligned} \right\rvert\,$
O Puchar Polski
Dalsze miejsca zajm
Solecki, Gadaliński I D oo 2,5 pkt. (przy partii odlożonej).
Reprezentant województwa Radziszews po czterech runda
gnat $1,5 \mathrm{pkt}$ ( sg )

## DTwarcie

sezonu wodnggo
w Elku


Przed meczem pikkarskim Wegry - Anglia





Warto pryyomnieć, ze
tak samo optymistycznie ak samo optymistycznie
ielska przed meczem w
ondynie, a tymczasem
Anglicy ponieśli wtedy bez-
rzykładnq kleske. W kaz przykadnq kleske. Wa kaz-
dym razie družya angiel-
ska pragnie rewanżu i przy ska pragnie rewanżu i przy Budapeszcie bardzo sta-
annie.
Wegrry licza sie z ciéė-
kq walkq, aie sq dobrej


Sinchi pochyilis sie znow nisko, wystuchawszy slow tumacra - naver de Soto pomytsta, ize Felipillo
dodat od siebie - i mowit postuszzie, dugo

- On mówi, że syn slónca, czyli ten ich królik Atahualpa, bat sie, gdy ussyszal o bialych panach. Ale postanowil walczy', póki was malo. Pobil swego brata Huascara, uwiezii go, a teraz Sciqga wojska i idzie tu, na Cajemarce.
- Ilez̀ ma tego wojkka?
- Cztery hunu nie wystawiq, tylu ludzi do pracy. Ida Inkowie, sciagnięci z polowy panistwa, i gwardie, i dwor tlumaczy Felipillo slowa Sinchicgo.
- Cztery hunu? - De Soto znal już nieco organizacié państwa Inków i przzliczy syzbbo. - Czterdziesći tysiecy! IW tym gwardie!
Z niepokojem, którego nie umiat ukryc, rozejrzał sie po ogromnej dolinie. Jakby spodziewal się ujizeé już tutaj groz̀na mase nieprzyjuciót. Ale dolina zdawala siq drzemać w sloícu, pusta, cicha, nic nie ukrywajca.
Chyba w tym fioletowym cieniu, padajecym od skat... Ten zbieg schowal się przeciei pod zwykkym krzakiem agawy, ktorych tu pelno, a gdyby nie Felipillo....W zlebach, na zaciemnionym stoku góry, wysoko, cós zda się migotá. To może być broń... nie, to rozgrzane w dolinie powietrze drì i ludzi. Zresztaz z tej odlegtosic ludzi dojrzalby chyba orzel. Ten ich ogromny sep, kondor. Hm , ohydne ptaszysko.
De Soto podníssl bezwiednie wzrok ku góree. Zdawalo mu sie, zè na czystym jasnym betegicie widzi male, czarne plamki. Mozec zludzenie, bo niebo l'sni, oczy pala.

Zdecydowal szybko.

- Wracamy. Trzeba natychmiast zanieśst te wiésci do je. go dostojnosći namiestnika. Ty, Felipillo, pilnuj; aby ten dzikus nie uciek.
- Nie ucieknie, senor. Felipillo mu zabronil. On wie, Fe-
lipillo wielki człowiek u boku białych panów, i on muil stuchac.

Z ironicznym uśmiechem dorzucił zaraz:

- On przyzwyczajony sluchać. Liście koka żué i sluchat Sinchi, wciąż przerażony widokiem koni, białych ludzi za. kutych w dziwaczne zbroje, odpowiadal postusznie ${ }^{n}$ dość mięsa suszonego dla całego hunu na parę lat, o silach Atahualpy, o wzięciu do niewoli Huascara, o wahaniach nowego władcy na wieść o wylądowaniu bialych, wreszcie o decyzji, aby wyruszyć przeciwko nim z całą, siła, chod
zwolennicy Huascara jeszcze nie byli pokonani, zwlaszcu moludniu. Opowiadal o twierdzach, uzbrojeniu wojkb o drogach, magazynach, o stolicy.
Choć Felipillo, którego te sprawy nudzily, przekrecal od powiedzi Sinchiego i skracal je dowolnie, przecież wieści tu poważnie zachmurzyly Pizarra i jego braci. Nikogo z wodzów czy
stuchania.

Ale zapomnieli wkrótce o niepokoju, gdy Sinchi poczut opowiadać o niezmierzonym bogactwie świątyni Curicanch Cuzco i innych, mało co jej ustepujacych, o pałaca ładcy, o Inkach obciążających się bez miary złotem. pizarro ale mamistil krzynat má sniewnie.
Pizarro, ale namiestnik krzyknąt nan gniewnie.

- Tobie tylko dziewki w glowie! To przeciez pogański: bydło! Pamiętaj, co mówił pater Valverde: grzech śmiertel. y z taka. Chyba, ze ja ochrzcisz napredce. Ale nie oty masz myśleć. Dziewki! Będziesz mial tego, ile zechcesz, z najlepsz
złotem.
- Ale wojska tego Atahualpy... - począł mówić wahr jąco Gonzalo Pizarro, najrozważniejszy z braci.

Clag talsyy nastant

