Proletariusze wszystkich krajow taczcie sie!

20-tysiccezny samochód ciężarowy ${ }^{n S T A R-20 "}$ opuścil taśmę montażoua STARACHOWICE. - 13 bm. opuścit
śmę montażową Fabryki Samochodów taśme montażowa Fabryki Samochodów
Ciézarowych w Starachowicach 20 -tysięczny samochód cię̨zaro Ostatniego przeglądu 20 tysiecznego "Stara" dokonała owska Korneluka w składzie Łuszczewski, Ziembora i Mą-
ka. Po odbyciu jazdy próbnej, jubileuszowy samochód zostal odebrany przez kon-
trolera technicznego, Gorzkowskiego.

- Wzrastajaca $z$ roku na rok produkcja starachowickiej
FSC stanowi poważny wkład w dzieło rozwoju motoryzacj
w naszym kraju. Przed 5 w naszym kraju. Przed 5 la ty dla uczczenia I Zjazdu
PZPR fabryka ta wyprodu kowała 20 pierwszych samo chodów poiskiej produkcji.
21 marca 1953 r . załoga starachowickiej fabryki przekazała do elksploatacji $\quad 10$-ty-
sieczny samochód cieżarowy Dzieñ w dzień opuszczaja fabryke w Starachowicach różnego typu samochody "Star. Po wyprodukowaniu 20-tysieccznego wozu, załoga
przystepuje do wykonania dalszych zadań stojazcych przed nia w dwu ostatnic wykonania następnych dziesiątków tysięcy samochodów cieżarowych dla przernysłu,
transportu, budownictwa i rolnictwa.


## Dziennikl zagraniczne - oswidadzeniu min. Pham Wan Donga <br> Pokojowe propozycje Wietnamu daja podstawe do rokowań

Czwartkowe obrady w Genewie poświęcone byly sprawie Korei
GENEWA. - Kolejne posiedzenie konferencji ministrów spraw zagranicznych $w$ dniu 13 bm . póswięcone bylo spraNe Korei. Przewodniczyl de legat Syjamu - ksizze Wan Przemawiali: minister spraw zagranicznych Francj1 Bidault
oraz minister spraw zagranicz nych Wielkiej Brytanii Eden.
Minister Bidault wynosiz pod niebiosa wersje wyda-
rzeń w Korei, przedstawiona rren w Korei, przedstawion,
przez sekretarza stanu USA Brytyjski minister spraw
zagranicznych Eden przed stawił stanowisko rzadu bry tyjskiego w sprawie koreań-
skiej. Mówca wypowiedzial sie w w
istocie
rzeczy przyjeciu zasady, iz problem ${ }^{\text {proyeecius }}$ kasady

## Przede wszystkim kadry

 - lizacja przyczyni siă do szybszego wrostu naszego dorokiego rozwoju kulary.
W wojewódziwie o przewadze rolnictwa, jakim jest Bialostocczyzna, glownym ogniskiem zycia kulturalnego staje sie świeti-
ca wiejska. Síga tez̀ zadanie bardzo wazne dla prezydiów rad ca wiejska. Sigad też zadanie bardzo ważne dla prezydiów rad
narodowych i zarzquów powiatowych ZSCh - wlaściwie pokienarodowych i zarzadów powiatowych zSCh
rować pracq tych wiejshich ośrodków kultury
Przede wszystkim chodzi o to, że kierownicze kadry ośrodków kulfury nie zawsze sq dostatecznie przygotowane do swych za-
dañ
nlata polityki kulturainej w mys! wskazan partii. Swieticom nasyym brak jeszcze często umiejetności rozpalania szlachetnego wspószawodinictwa pracy za pomocq wszelkich artystycznych środkow,
brak salyy wycelowanei wo kulactwo, biurokracie, bumelanctwo, brak salyry wycelowanej w kulactwo, biurokracje, bumelanctwo,
brak odporu na robote kułackg. Swietlica nie spelnia tez dostatecznie swego ważnego zadania uczynienia pracy radośniejsza, poing zapalu.
W wiekszości wypadków prezydia rad narodowych 1 ZSCh pozostawicja prace síwietlic prypadkowi. Na skutek tego obserwu-
jeny poważne zaniedbania w dziedzinie rozstawienia kadr. Tak jerny poważne zaniedbania w dziedzinie rozstawienia kadr. Tak
np. dobrego kierownika swietlicy w Bialowiežy, tow. Wiśniewnp. dobrego kierownika swietlicy w Biakowiezy, ow. Wisniew-
skiego "awansowano" na referenta. podatkowego, a w Tykocishiego awansowano na referenia podaikowego, a Tow Thowskiego na kierownika gospody. Jest to dowodem ie czesto traktuje sie prace, kulturaing na wis jak coś malo waínego, podczas gdiy jest to dziedzina o niezmiernej wadze, w po-
wainym stopniu decyduigca o wzroscie świadomości chlopa prawainym st
Kierownikom świetlic gminnych trudno jest pryy tym pracować,
Kind Klẏrownikam siwiettic gminnych strudno jess prry tym pracowac, szlolonych na kursach. Z trudności w pracy wyplywa $m$. in. plyn-
 swiesticy dwu a nawet tryykrónie zmieniaja sié kierownicy. Slabo przebiega też werbunek kandydaozow na kursy kierow.
ników swietlic, gdyź oddzialy kultury prezydiów rad narodowych nike ulazaly miodzieży wiejskiej pięknych perspektyw w tym zawodtie.
Najblisszym zadaniem oddzialów kultury prezydiów rad na-
rodowych i zarzędów powiatowych $Z S C h$ jest więc przejreć dorodowych i zarządów powiatowych ZSCh jest więc przejrzeć do-
kiadnie stan kadrowy pracowników kultury w kazdym powiecie. 1 idnie stan kadrowy pracowniké nie tyllo ich ankiety personalne, ale poprzez osoto przejrzec nie tyiko ich ankiety personalne, ale popizeź
biste rozmowy poznać ich trudnosci, braki w pracy, ustalić konkretne środlid pomocy dla nich. Kierownikom świetlic gminnych
i gromadzlich trzeba bowiem udzielać systemalycznej, codzieni gromadzlich trzeba bowiem udzielać systematycznej, codzien-
nej pomocy, wrazajacej sia w politycznym instruktazu i trosce nej pomocy, wyraża
o warunki bytowe.
Trzeba podsuwać wiejskim dzialaczom kulkury nowe, atrakey]ne formy pracy. Od gazetki ściennej poczqwszy aż do zespolów
 nego. Trzeba rozbudzić, szczególnie w mlodzieży, zapał do pra-
cy artystycznej i oświctowej. Należy rozbudzić potrzeb kulturalnego życia i ìyciem tym dobrze pokierowac.
Sprawami tymi więcej aniżeli dotychczas muszq zajmowaé sieq komitety powiatowe partii. Wyrazem wagi tych zagadnień sq miedzy innymi odbywajace sie obecnie posiedzenia plenarne
KP, posiwiecone sprawom kultury. Trzeba, aby uzbroily one szeKP, poświęcone sprawom kultury, Trzeba, aby uzbroily one szeroki aktyw partyiny w umieletrose codic
oraz kierowania z̀yciem kulturalnym i jego rozwojem. Zadania stojqce przed nami w dziedzinie dalszego rozwoju tycia kulturalnego na wsi sq trudne, ale jakike piękne i potrzebne. Sa to bowiem zadania rozbudzania nowej,
świadomości wśród mas pracujqcego chlopstwa.
 są rozsądnie sformułowane".

## Rozpoczą̨ się

ZAKOPANE. szyt z Szaflar pienvezy, wyru towarowy wiczacy 2 tys. owiec podhalanskich ze
ny, Bialy Dunajec
na pastwiska w powiecie Sa-
nok. Przed zaladowaniem do
wagonów owce poddane wagonów owce poddane zosta-
ty dokładnym ogledzinom stuzly doktadnym og weterynaryinej.
Odjazd pierwszego pociagu
miat charakter uroczysty, Pierwszy gazda powiatu, przewodni-
pracy

# GAZETA <br> BIALOSTOCKA 

Organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partil Robotníczej
ROK IV. Nr 113 (837) BIAkYSTOK, piqtek 14 maja 1954 r.
 wiosenny redyk owiec

## Pierwszy 刃azela pow Mawy Tary

przewodniczqcy Prezydium PRN
everecmie ¿egnal baców i julnasథw

Targu - Krupa żegnał serdecz:
nie odjeżdżjacych baców, junie odjeídżajacych baców, ju-
hasów i pomocnicza słužbę pahasow i pomocnicza służbe pa-
sterska,
zyczac im dobrych wypasow.
Redyk Redyk kolejowy potrwa osiem
dni. Codziennie wyjėdzioć be dni. Codziennie wyjė̇dżać bẹ-
dq ze stacji zaladowczych w da ze stacji zaladowczych w
Szaflarach i Poroninie dwa po-
ciag:, przewożac owce na paciagi, przewozac owce na pastwiska w sanockie, leskie, ustryyckie i gorlickie. Ogólem przewiezionych będzie pociqga-

## IWTEHSYWHE PRACE

## przy budowie

## Placu Staiina <br> w warszawie

WARSZAWA. - Na najruchliwszym
rzyżowaniu centrum Warszawy, róg Al erozolimskich i Marszalkowslicie - poza
ramwaiami - wstroymano tramwajami - wstrzymano calkowicie ruch
kolowy. Rozpoczeto tam pierwse prace przy sudowic nowoczesnego rozjazdu tramwa vego.
jezdni.
Rorkopne sa Tobmiè chod.

 do sieq instalcacie elektrycrnq. Jednocześnie prowadzone sc wie pasów podłoża nowej Marszałkowskiej w kierunku od A Jerozolimskich do ulicy Królewskiej. Co 5 minut zajeżdżaja na odcinek nowobudowanej Marszalkowskiej wzdłuz placu Każda wyrzucona to póltora m sześc. plynnego
betonu. Dzieki calkowitemu zmechanizowaniu robót, kilkuosobowa brygada robocza wy
konuje dziennie ponad 700 m kw. podłoza betonowego ulicy. Zakończono juz roboty zwiq-
zane $z$ budowa kamiennego podioża pod torowiska. Inne brygady robocze pryystapily do
ukfadania na tym podloziu szyn tramwajowych. Tory te przebie
gać będq środkiem 30 -metro wej szerokości jezdni nowe
ulicy.
Zainstalowamo już
torów tramwajowych.

## * Więcei dobrei paszy

## Coraz więcaj chlopow

woj. bialostockiego uprawia rośliny przemyslowe

## Zzieki wzmożonej czujności spoleczeństwa

## Władze bezpieczeństwa zlikwidowaly

 siatke szpiegowskaWARSZAWA. - W ostatnich dniach wladze bezpieczeństwa publicznego zlikwidowaly na terenie kraju rozgalezionq siatke szpie-
gowskq. Na czele siakki stali szpiedzy przeszoleni w angielskich gowskg. Na czelo siakki stalii szpiedzy przeszkoleni w angielskich
szkolach wywiadowczych - nasylani do Polski. Wsiród aresztowanych znajduja sie - Kamiñskid Zbigniew, Kycholat Bohdan, Hojsan Piotr, Nys Wladyslaw, Ptasznik Eugeniusz $i$ inni



#### Abstract

praw, rozszerzania upraw przes mystowych i pastewnych $w$ troa sce rolnej. „Na gospodarstwech indywidualnych - pisze tow. Wiadya cy spóldzielni produkcyinej w Piaskach (pow. Elk) - zekon- traktowalisimy 3 ha buraków eukrowych. Po przysteqpieniu przed dwoma miesiquami do gospo- darki zespolowel, darki zespolowej, roxpatrzylls- my nasze moiliwości i zwiekszy-my nasze moàliwošci i zwiekszy. lismy obszar zasiowu burakow cultrower culkrowych o 0,5 ha. Podobnie zwielsszylisimy o 0,5 ha zasiew zwieplszylisimy o 0,5 ha zasiew Inu i wprowadzilismy uprawe tytoniu na 0,25 ha, bo uprawa zosinacznie więlsze dochody niz̀ pszenica czy zyto".  Nalewajk zgm . Chraboly (pow, bielski) - zasialem kilka arow lucerny. Mialem na cale lâo paszy dia krowy i świń, a w tym roku zbiór zapowiada się jeszcze lepszy. Sgsiedzi widzac wartość mego lucernika, posieli no żałować lucerné i na pewtyle paszy zego nie będq, bo I tak dobrej, ch slina nie wyda


Pierwszy rejs M/S ,GDANSK"
conassk zportuw caint sku wyptynaı w pierwszy
rejs pod polska bandera sta-
tek motorowy „Gdańsk", któ tek motorowy "Gdańsk", któ skim Liniom Oceanicznym załoga stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni.

Jeszcze w tym roku zostaną oddane do u̇̇ythu 2 NOWE wYsokościowce

## w Moskwie

MOSKWA. - W Moskwie zo:
stang w tym roku oddane do uzytku jescre 2 domy wysoko
 przeznaczony jest na hotel. Wne trra gmachu zdobić bedda mar-
mury kaukaskie, uralskie it mury kaukaskie, uralskie it
krainskkie orgz ornamenty $z$ brat
${ }^{\text {zu }}$ W dolnej creści 32 -piétrowe go wiezowca na Placu Powsta-
nia znaida pomieszczenie skliePy, punkty ustugowe, kino, pla-
cówki opieki nad dzieckiem oraz kawiarnie.

## Dowództwo

## Wietnamskiej Armii Ludowej

## wyrazilo zgode na ewakuacje rannych żołnierzy francuskich

PEKEIN, - Wietnamska Agenefa Prasowa opublikowala oświadczente dowództwa naczelnego Wietnamskiej Armin Ludowef w sprawle ewakuacjl
.,Dowództwo naczelne Wiet
namskles Armi1 Ludowes namskles Armil Ludowej -
glosl oswladczenle - podaje glosl ośwladczenlo - podaje
do wladomoscl dowództwa naczelnego francuskich sil zbrojnych $w$ Indochinach, zo
zgodnie $z$ polityka humanitazgodnle z polltyka humanita pryzmu, staye prezydenta Ho Szl M1na 1 rzą Wletnamsklej Re publik! Demokratycznef, oraz zgodnle zoswladczentem
legacli
Wletnamsklej Repu-
nante w calej peln! prawa narodów: Wietnamu, Khme lu 1 Patet Lao do ntepodleg mokratycznych oraz do kojowej egzystencjl w ich krajach.

> Ingerencja USA zagraza poliojowi w calej Azji

W chwill, gdy omawlamy dochinach w dalszym clagu srozy sle wojna. Wojna ta,
trwajaca juz̀ 8 lat wowazym stopniu zaklócila poko chin, a jednocześnie legi̊ lęzkim brzemieniem na bar at narodu wietnamsklego. obecnie, gay rząd Stanów jednoczonych wzmógl swa interwencje, powstaje nie-
bezpleczeństwo, iz wojna ta ulegnle dalszemu rozszeszeniu, potegulac zagrozenie
pokoju w Azji i na calym priecte.
hińska Republika Ludo wa nie moze nie zwracac - sąslednlm paristwle wojn zenistwo groźne nlebezple Naród jej rozszerzenia. koro wojna koreañska tala zakończona, obecnie ojnie indochińsklej. Premier Indh, Nehru $w$ wiazku $z$ ta wojna oswlad mencle: ,Fionflikt w Indo do i charakter jest ruchem nowi, przeciwko kolonializ ozprawienta sle probom hem przy pomocy tradycyi represji, prz "dziel i panuj"
Historia 8 lat wojny indo-
chińskies dowiodla, ód, który walczy o niepodojczystego, Jest nlezwy
cęzony. Fazzda próba 1 gno oowania lub niedocentania negowania istnlenia amskiej Republiki Demo thmeru i Patet Lao skaza a lest na flasko.

and 120 anc

## Marzenia i rzeczywistość




Sesia
jubileuszowa Rady llawiwistei frshr odbedzie sie 27 maja 1954 r.

MOSKWA. Prasa redzlec ka $z 13 \mathrm{bm}$. opublikowala dekret Prezydium Rad Najwyższej Federacji Ro grinej o wolank na maja 1954 roku w Moskwie jublleuszowe sesji Rad conel 300 rocznicy zjedno czenia Ukrainy a Rosja

Dzięhi wzmożonej czujności spoleczeństwa
Wiadze bezpieczeńsiwa zlikwidowaly
siatke szpiegowskat

## ,













 noch onowitow Morossow, westo Uubroijona grupa bandrcko prra
dostai sie
do Niemiec zachod. dostat sie do Noemiee zachod-
nich dok doknuica w miedrucasie




biorcza, chemikalia do sporzq-
dzania i wywolywania toina
dzania i wywolywania tajnop
sów, szyfry i instrukcje.
Inni aresztowani szpiedzy sz
leni byll w Mittenwalde, w Minde i winnych miejscowościach
na terytorium Niemiec zachodnich. Omawiane ośroaki wwia-
du jù w. 1951 roku usilowaly
naslać swych acentów do Pol. ski jeko zrzutków. Plan ten uda-
remniony został dzieqki czuiności remniony zostal dziaki czuiności
ludności, która natychmiast po ludnośsi, która $\begin{aligned} & \text { notychmiast po } \\ & \text { dostrzeżeniu } \\ & \text { spadochroniarzy }\end{aligned}$ dostrzeżeniu spadochroniarzy
zawiadomila wiadze bezpieczen stwa i wspóldzaiałała w uieciu
szpiegów. W 1952 roku organa szpiegów. W 1952 roku organa
bezpieczeństwa udaremnily próbezpieczeństwa udaremnity pró-
by nasyiania przez tenże osiro-by nasyiania przez tenże ośso-
dek agentów przy pomocy lodzi podwodnej.
Ogólem
Ogólem zatrzymano 25 osób
pod zarzutem przynależności do pod zarzutem przynależności do
siatki szpiegowskiej. Pryy areszto
wanch wanych czlonkach siatki szzie-
gowskie! znaleziono 17 pistolegowskie! znaleziono 17 pistole-
tów rónych klibrów i syste-
mów, dužq ilość amunieil, ampulki z trueizng, 4 radiostacie
sziegowskie nadawczo-odbiorcze z kompletem czesci zapaso-
wych, szyfry, kody dla taczności, specialne aparaty fotograficzne,
chemikalia sporzadzania tajnopisów, przy-
spand gotowane meldunki szpiegow-
skie, komplety przyrzqdów do falszowania dokumentów i nodrobione pieczecie, dużq ilość
falszywych dokumentów i za-
swiadczent, swiadczen, jak rownież waluty
polskiej i zagranicznej. Siatk
szpiegowska opierała sie szpiegowska opierala sie na
gentach odziedziczonych gentach odziedziczonych cz zadanie zo gestopo 1 miala za
zadal nalibardzie] wszechstronnych Informa-
eli I zakresu obronności


Przeszło 10 tys. osób
z Niemiec zach. osiedlilo sic̨ w MRD


 Aenceive donosis. ze w jed-
Aym tylko dniu - 10 bm.

 razily chec osiedlenia sie w
NRD. gowskie] pleczolowicle rozbudo waned śodow przez imperialistyczne eieta I unieszkodliwiona. Przy
ezynila re wzmozona czulność ludnośc
Dochodzenie śledcze wobec
orestow

ZB SWIATA
PRACOTMAKAKO AKTHYU KRL-





WYROK SAD APEACYMEGO



 SAmotorv frameusiz TRZY WSIE WiERTMA MSKIE










## Mpusiall = Po iftienieqcims C a acr

| e |  |
| :---: | :---: |
| u „Trybuny Ludu", "Ne |  |
| chland |  |
|  |  |
| mety wyśeigu w Pradze. |  |
|  | Walka z CSR nie będzie fatwa. Czechostowacy będq teraz mieli poważny atut wlasnego terenu, a poza tym dysponuja oni wyrównana 1 doskonale jadąeq taktycznie drużynq. Obecnie najgroźniejszym przeciwnikiem Polski jest Dania i choé Duńczycy jada tylko w czwórke, to jednak jako zespót sq nadal bardzo groźni. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 4 bm . wyścig opuścl gościn- bardzo groźni. ziemie Niemieckiej Republia |  |
| ziemię Niemieckiej Repub |  |
|  |  |
|  | otwarta, zaden bowiem $~=~$ kola- rzy nie wyrobil sobie prewagi, |
|  | ryy nie wyrobil sobie przewagi, która dawalaby mu miano fa- |
|  |  |
|  | ryta na mecie zodownik wyścig |
|  |  |
|  | olei Francuzem Picot |
|  | kolei Francu <br> n. przewagi, |
|  | \%, |
|  |  |
|  |  |
| juz tylko biński, którzy zajmuia 5 |  |
|  |  |  |
|  | ejsca. Trzynasta pozycję zo je Wilczewski. Mial on pe |
|  | en spadek formy kkim przeziębieniem |
|  |  |
|  | iowym załamaniem się na I pechozim 1 etapie erlin - Lipsk. Obeenie Wilewski czuje siẹ juz dobrze, o ym swladezy lego jazda do Schandas. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

forme dotychezas najrownlejsze forme wykazuia Królak i Klabiń-
ski. Obaj oni jada bardzo am bitnie i bojowo, sa kolezeńscy i prace - likwidowania ucieczek
lub też brania w nich udzialu. Wilczewski, jak juz̀ wspominali-
śmy, przyszedl juz̀ do siebie smy, przyszedl juz̀ do siebie po
lekkim kryzysie psychicznym spo lekodowanym utrata zóltej koszula
wi
ki ki i na ostatnich etapach ten nie znowu w pefni sit. Jest o doskonalym kapitanem nasze
druizny i $z$ z wielka wprawa kie ruje zatożeniami taktycznymi no
trasie. Kasak jest chyba noi ofiarniejszym zawodnikiem w ze
spole polskim. Mimo slabszej nieco jazdy na pierwszych eta-
pach, jego udziat w doycheza.
sowych sukedza sowych sukcesach naszej druìa
ny jest bardzo dužy, Lasak jest w każdej chwill gotów oddać
swój rower czy kolo każdemu z kolegów, którzy potrzebuja po trasie, umie utrzymać się $w$ czo-
tówee. Hadasik po poczatkowych nie nie do sieble. Znów okazol for
mê ze swojego najlepszego of kresu.
ty, pelen dabza stanowl zwara ty, pelen dobrego samopoczu4 cia i chẹci do walki kolektyw.
Naležy przypuszczać, ze zespót polski potrafi nadal walczý́
powodzeniem o iak najlepsza pozycio w oronie czolowych dru
tyn europejiskich

## Z zucion parptil

 Dziś kandydat-jutro czlonek partii
 wyrzadza naszej partil szkode.
ZADANIE NIE JEST LATWE ZADANIE NIE IEST ZATWE
ALE CALKOWICIE WYKONALNE Odrobienie zaniedbań w pracy $z$ kandydatami nie naleiy do
zadan , prostych 1 latwych. Trezadan prostych liatwych. rree-
ba poswiecic weele energi, pra-
cy organizacyinei 1 serca. Trzecy organizacyinel 1 serca. Trze-
bo traktować prace $z$ kandyda-
tomat tami iako jedno z najwaininej-
szych zadañ. Zapewni to wzrost
ilosciowy I lakosciowy noszych

 Zadar tego od nassych instancji waine zaniedbania $w$ rozwoju
organizacil partyinel $w$ nasyym organizact
woievodztwie.
Warunkiem dobrego, ideowo.
politrcrnego wychowanio kandy
datow na crlonków partio jest
 cy wewnotrapartyinel. O tym
powinnismy pamietac wsysyr.





GLOS W DYSKUSJI O NAUCZANIU

## (1) Ksutallowaniu

 świadomej dyscypliny wśród dzieci
## Waznym momentem

 nięcie swiadomej dyscypliny wśród uczniów. Osiągnać tego nie można jednakwyłacznie w szkole. W wywyłacznie w szkole. W wyrole odgrywa bowiem dom. ców strofujących dziecko można usłyszeć: ,,Zobaczysz, jak pójdziesz do szkoly, to sié z toba nie będa cackac.
Tam ci pokaža, jak trzeba się zachowywać".
Rozgraniczanie $\left.\begin{array}{r}\text { tych } \\ \text { dwóch tak waznych }\end{array}\right]=$ srodowisk wychowawczych, jakimi jest szkoła 1 dom, które
przeciez powinny być jak najściślej powiązane ze soba iotore wspolnie powinny dziecka, jest nie tylko nie-
własciwe, ale wprost szkodwhasci
liwe.
Czeste sa równiez wypad-
kr , ze po powrocie dziecka kt , że po powrocie dziecka
ze szkoly rodzice celowo rozpieszczaja je, bo - w ich
mniemaniu - temperament dziecka jest w szkole ograniczony
samym regulamin szkolny uznaja oni tylko na czas po bytu ucznia w szkole. W zasadzie jednak powinno byc inaczej. Dzieci należy przyzwyczajas 1 wdrażac do
wnej dyscypliny dnia. Chee tu podzielic whasnymi tu podzielić sie w wychowywaniu tych uczniów, których rodzice scisle wsporpracowali ze szkoła.
Przede wszystkim uczniowie el osiagali najlepsze wyniki w nauce. Dlaczego? Poważna role odegrało tu
własnie
ustalenie zajé wlaśnie ustalenie zajec dziecka w clagu całego dnia
Poczawszy od rannego wstawania, osobistych prac po rzadkowych oraz ewentual-
nej pomocy w domu - do na lekcje. Jesili wychodzenia dziny popoludniowe, to
przede wszystkim naleky wyznaczyć czas, kiedy
dziecko ma odrabiać lekcje Od ustalonej dyscypliny dnia można odstapic jedynie Trzeba watkowych wypadkach ze dyscyplina dnia zmienia sie $z$ chwila promocji je jednoczesnisy nastepnej, acymi obowiazkami nalė̇ więcej godzin przeznaczyé

Co sie osiaga dzieki sto sowaniu dyscypliny dnia? Przede wszystkim wyrabia sie w dziecku poczucie punktualności, a przez to
samo likwiduje się spózniesamo likwiduje sie spóźnie-
nia i
in opuszczanie lekcji. Ponadto do syiecko przyzwatycznegaja sie rannego uczenia sie w do mu, co jest plerwszym wa-
runkiem uzyskania dobrych postepów wyskania nauce. Należy równiez̀ rozwijać w dziecku
zamiłowanie do literatury piêknej i na takie czytanie
trzeba również przeznaczyć specjalne godziny.
Dzieki regulaminowi dnia dziecko przyzwyczaja sie do
systematycznej 1 samodzielnej pracy, wymaga coraz
mniej pomocy i dlatego comniej pomocy 1 diatego conowy material. Nie wolno jednak zapominać o tym, że wymaga od czasu do czasu kontroli ze strony rodzlców
nauczycieli. Warunkiem gwarantujapracy ucznia w ciagu calego nia jest scisła wspólpraca nauczycieli ${ }^{2}$ komitetam odzicielskimi, ktorych zanie dobrych metod wycho-
wawwzych wstod ogóu ro-

SERGIUSZ REBKOWIEC Buczyclel szk REIy podstawowe
Poplawcach, powlat Sokot

## Porozmawiaimy

## Dosławy - w terminie i w 100 procentach

## S

 pójracie na białostockie wsie.zmienito sié
n nich $w$
latach wladzy owia, kıórych przed wojng nawet $z$ na zwy nie znat chlop bialostocki. Czerwie
niq nowej cegly przyciagaja wzrok budyn niq nowej cegly przyciagaja wzrok budyn.
ki szkolne. Powstaly swietlice I biblioteki.
Rozeirzyj sie po swej gromadzie. Jakie Reozejrzyj się po swej gromadzie. Jakze
dziśs inaczej - lepiej - zyja w niej ludzie, anizeli przed laty. Dostatn ej. Kuluraliej Duja i osiagaja wyissze peony. Zastanów
sie. To wszystko zawdzieczamy naszej parsie. To wszystko zawdzieczamy naszej par-
tii $i$ wladzy ludowej. U podstaw wselkich naszych osiagnieć leży braterski sojusz ro
botniczo-chiopski. Czyńmy więc wszystko aby sojusz teni umacniać.

## w INTERESIE ROBOTNIKA

Partia wskazuje nam droge dalszego roz woju. Uczy jak pomnażać dotychczasowe
osiçgnięcia i pokonywać trudności, które jeszcze w naszym życiu wysteqpuja. II Zjaza
partii postawił 。przed calym narodem pro parain postawil .przed calym narodem pro wszytkich ludzi pracy w mieście I na wsi
Pod kierownictwem partii, w oparciu o so jusz robotniczo-chłopski, program ten urze-
czywistnimy - robotnicy rozwijajac produkjeq tojaniu naszych ciagle sosnacych
spoka trzeb, chłopi fracujqcy - zbierajqc coraz wieksze plony, rozwijajac hodowle.
Niedawno w naszym kraju przeprowa dzona zostala druga $z$ kolei w ciagu ostat
nich miesiecy obnizka cen. Jest ona po ważnym krokiem na drodze przyspieszenia
wzrostu dobrobytu. Te nowa obnizke cen zawdzięczamy osiqgnięciom kasy robotni-
czej w produkcji przemyslowej, ofiarności warost wydainości pracy, obnizke kosz tów wlasnych itp. Obnizke cen wielu arty
kutów przemystowych i spożywczych za wdzieeczamy tym wszystkim robotnikom chlopom, którzy biora udzial we wspóiza
wodnictwie pracy, którzy daja kraiowi wiece wodnictwe pracy, korzy daja kra owi wiece]
wyrobów przemyslowych, wiece] produktów
rolnych, whwigzula sie w pelni I systematycznie z obowiazków wobec państwa.
Niemaly w tym udział maja I pracujac
aby rozwijala sie hodowla. Ci, którzy syste matycznie it w pelni wypeniniaja swoje obo nie $z$ planem odstawiaja w ramach obo ze, mleko, mięso. W I kwartale 1954 roku tysiace bialostockich chlopów pracujacych na nich w ramach obowiazkowych dostaw ilo sa nich wramach obowiazkowych dostaw cion
síywca. Chopi wnieśl swój konkretny
wkład w dielo umonienia wirad w dielo umocn enia spojni miedzy stawa sojuszu robotniczo-chlopskiego, przy czynia;a się do zaopatrzenia ludzi pracy

Ale nie wszyscy w ten sposób postepuia Województwo bialostockie w I kwartal
1954 roku planu skupu žwca w ratach obowiqzkowych dostaw nie wykonało. Rów nièz w kwietniu w tym rakresie nie nastq pila zasadnicza poprawo
Dlaczego th. sie dzieje? Nie wrwiqzuja
się ze swych obowiqzków wobec państwa sie ze swych obowiçzków wobe państwa
kulacy, ktorzy w ten sposób usiłuja działac na szkode ludzi pracy w mieście i na wsi. Saboujac nasze plany gospodarcze chciel
by oni doprowadzić do trudności w zaopa trzeniu miast $w$ mięso, aby móc późnie
spekulować i wyciagać spekulować i wyciqgać $z$ rieszeni ludzi pra-
cy niegodziwe zyski. Oto na przyklad kulak Jozzef Olszewski z gromady Wiercień pow. b'elskiego nie odstawil w tym roku ani kilograma żywca. Nie wywiqzuja sie ze swych śród malorolnych i śsredniorolnych chłopow, ktorzy nie rozumieja, ze w ten sposób id na reke kulakowi, o szkodzq swoim wia
snym interesom $i$ interesom dzi pracy w miescie i na wsi, hamuja nasz

IM WIEKSZA PRODUKCJA TYM NIZSZR CENY

Tak Jest. Hamuja nasz marsz do dobro-
bytu. Bo zastanówmy się. Przeprowadzone bytu. Bo zastanówmy sie. Przeprowadzon w ostatnich miesiqcach prez panstwo dwie
obnizki cen wykazaly josno kaidemu za-
leżność, akaka istnieje miedzy wynikami naszej pracy, wywiqzywaniem się prrez nas obowiczzkow wobec paristwa - a cenam
óżnych produktów sparedawanch róznych
go $w$ listopadzie nle zastanawialiście sie, dlacze przemyslowe potanialy bardziej anizzeli pro Stało sie tak dlatego io w orzemyślo mamy juí powaine osigniew wo przemyste
szeniu i potannianiu produkcji. Inaczej jest jeszcze dotad w rolnictwie. Panstwo pomaga chlopom w podnosze szczédzi dla wsi maszyn, nawozów, pomo cy agrotechnicznej. Na przykład na tego-
roczna kampanié siewna województwo bia
lostockie zów sztucznych aniżeli w roku ubiegłym. Trzeba wiece, aby chlopi bialostoccy, ko-
rzystajac $z$ tej wielkiej pomocy panistwa rozwijali produkije rolniczq i hodowlano d jeclnocreśnie sumiennie wykonywali swoje obowiqzki wobec państwa - w terminie wzrost ich dobrobytu i wzrost dobrobytur wszystkich ludzi pracy w mieście i na wsi, zależy możliwość dalszego obniżcnia cen równiez cen artykułów spozizwczych OBOWIAZKI TRZEBA WYKONYWAC Trzeba wiec, aby kazdy malorolny i śred go rozumiał tę prawdes i nie tylko sam wy-
konywał plany odstaw, ale jednocześnie uniemożliwiat kułacki sabotaż i pilnowal aby również kułacy w pelni i w terminie wywiqzywali sie ze swych obowiqzków wo-
bec państwa. Trzebb, aby przede wszystkim wsi tę prawdę członkowie partii no wsi i przodowali w odstawach, a zarazem
uświadamiali swych sas adów malorolnych i średniorolnych chłopow o wielkim zracze pracy - terminowego i calkowitego wnwia zywania się z obowiazków odstawy iywea mleka i innych produktów rolnych. Zadaniem gromadzkich organizacji partyjnych miajacej wśród pracujacych chopów, mot
bilizowanie ich do wypelniania planów dod staw i do damania kulackiego sabotazuu
KAZDY CHLOP W TERMINI I W 100 PROCENTACH WYWIAZUJE SIE ZE SWYCH
OBOWIAZKOW WOBEC PANSTWAI

## Wszyscy bierzemy udział

w konkursie pt.
"Szukamy najlepszego skilepu"

 UWAGA!
Przypominamy warunki konkursu ,,Gazety" I PSS "Szukamy nallenszego sklepı": nalė̇̀y wypełnié poniższy kupon i przesłać go do Redak cji (ul. Rilinískiego 15) wraz kwitem potwierdzajacym zakupienie towaru w danym skle

Kupon konkursowy
(imie i nazwisko)
(dokladny adres i zawód)
Uważam za najlepszy sklep PSS pod względem 1. zaopatrzenia, 2. uprzejmości obshugi, 3. estetyki wnętrza, 4. czystości, 5. estetyki wystaw.
W zalaczeniu przesylam kwił ze sklepu PSS nr.........

## (MaOnitfors



| Zqubiono karte meldunkowa nr slaw zam. wies Kniatowy gm. Czastary pow. Wieloni. g 267-1 |  |
| :---: | :---: |
| Zqubiono legitymacie slużbowa wydana przez LWP Biatystok na ${ }_{\text {nawwisko }}^{\text {naz }}$ kows. | Zqubiono dnia 1. V. damska parasolke. Uprasza sie o zwrot za Łakowa 14. |
| FAGHOWCY POSZUYIWANI |  |
| Murarzy, majstrów, budowlanych, techników budowlanych $z$ praktyka na stanowiska kierownikow budowy, technikow normo- wania BHP oraz inżynierow budcwlanych na stanowiska kierowwania BHP oraz inzynierow budiskie Przedsiebiorstwo Remontowo Budowlane Przemyslu Lekkiego z siedziba w Łomży u! Gen. K. Swierczewskiego 22. Warunki placy stosownie do Ukiadu Klapewnione. Blizszych <br>  |  |
| Tkaczy zatrudni dyrekcja BZPW im. Sierżana w Bialymstoku. Uposażenie w/g umowy zbiorowej dla pracownikow zatrudnionych w przemysile wrokienniczym. Kandydaci winni zgłaszac sieul. Mickiewicza 43 , dział personalny pokój 14. |  |
| T-5-1060 |  |

## GAZETA POOTTOWC

Dobre wyniki uzyskali lekkoalleci


## Przed turniejem „Gazety" Wiektóre sprawy organizacyjne

 zrzeszenie opiekujacsie SKS nie mogło sia
karzom $\quad$ "Czolówki"
art Już $j$
poçać
grywki
czyzn i czyzn i kobiet ope męz í crlonkowie szkolnych przyiśśc z pomoca? C oosfockiej". "We wsysst- nic dziwnego, że wśród ta tacje powiatu no
wainych zawo winno być ambicia towych władz powia dach reprezentowany

Codziennie rano biegnie z koszykiem po zakupy
Helena Nowakowa. Z osiesla robotniczego ZOR, gdzie mieszka wraz z meżem 1 dwo sklepu PSS nr 14 .
aby sklep byt zaopatrzony we wszystkie nlezbedne w go spodarstwie artykuły spożyw
cze. Zakupy musi robić szyb ko, w domu bowiem zostawi1a małe dzieci, ktore czekaja
na jej powrot ty, ja takżze przacowałam ja ko sprzedawezyni sklepowa sklep utrzymany byi czysto aby niczego w nim nie bra kowało. No i oczywiscie sta-
ratam sie uprzejmie obstugl wać kupujacych
wac kupujacych.
W sklepie nr 14 moge za-
wsze zakupic potrzebne wsze zakupić potrzebne mi
artykuly, a szybka i uprzejarty obsluga a szyawila, że je stem tu stałą klientką
wiada.
dziawszy sie o konkursie "Szukamy nailepszego sklepu" postanowiła wziąć w nim
udział. udział.
W 6 W owojel konkursowej od
powledzi. Nowakowa chce wy
różnić ekspedientke sklepi rozznic ekspedientike ${ }^{\text {s }}$
nr 1.1 Jadwige Ejsmont.

## Whithe wimpactios

W naszym mieście Istnieja fuż 132 komitety blokowe komitetów na newoprzyłaczo nych terenach. W Starosiel Forycinie 1 i w Bacieczkac

| - Od dnia 1.5 maja Dzielni cowe Biura Opalowe roznocz ną sprzedaż opału na I rzut. <br> Obowiązowe <br> odlaẋanie <br> W celu zapobiezenia rozszeoraz zadomowieniu $\qquad$ przeprowadzić szczególową akDezynfekcji podlegaja wszystkie pomieszczenia dla zwierząt użytkowych oraz podwórza. Przed odkazaniem należy oczyżac go na pole i niezwłocznie Odkażanie przeprowadza sie pna, które można zakupié w Gminnej Spódzzielni w BacieczMazowieckiej i w Gminnei Spôkdzielni Dojlidy przy ul. 1 Maja. |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



Plakat satyrycziny na trasie VII Wyscigu Pokofu na

| to zjawisko bardzo <br> re, pozwalajqce tym zo miodym niekieespolom grać z ruwanymi i lepszymi nicznie przeciwnika <br> A droga tego roznacznie poziom na siatkówki. <br> mezasem meldunki terenu sygnalizuja o wrẹcz niebezznym zjawisku. Oto tóre mistrzowskie Ine drużyny $z$ poów nie maja pienie na przejazd do Bia stoku na finaly. W sytuacii znajduje na przykład żeńska łówka" z Suwałk. |
| :---: |

## W Warszawie <br> Międzynarodowy turniej siatkówki

1 miedzynarodowy turniej Slavoj.
siaťówki kobiet i meí S W pierwszym spotka-
czyzn z uc:zialem dru-

## Wyniki



## A klasy

 W ostatnich rozgrywkach pikarskiej A kla-
sy uzyskano nastepuiasy uzyskano nastepuia-
ce wyniki: Budowlani
Biatystok pokonali $B u$ dowlanych $z$ Sokóki Fu w
stosunku $4: 2$, Kolejarz
Komza przegral z Ogni Lomża przegral z Ogni
wem Bialystok $3: 1$, Ko-
lejarz Ełk zremisowal z
 pokonala
fystok $2: 0$ elcki Kolejarz. Na drujednego punktu zonajdu
jed nię zespót
je dru-
ni
arek
sk

$\qquad$
 meskich zdecydowane
zwycięstwo odnieśl Buł ka" lak I inne szkol
drużyny rowinny sobote I niedziele sp
kać w Bialymstoku.

## Czimiszhian

bije rekord świata moskwa. No mi strzostwach ZSRR
podnoszeniu cięzarón zawodsku, mistrz olim pijski Czimiszkian ga piórkowa) ustanowi

## 

(68)
 Atahualpy
Było to jednak niepotrzebne, gdyż przeprawa należała do łatwiejszych i dla górali ze stoków lodowatych olbrzymów: mimo tego nawet, że nie szli traktem, ale na przetaj scie kami wigoni, przez śnieżne zadymki, przez kraine lawin, mrozu i białej grozy, droga - zdawaloby sie - dla wiek szej masy wojsk niedostępna
Tak przynajmniej sądził Pizarro i obsadziwszy silnie przetroli wysylanych praz przechodzil trakt, czekal wiesci od nadchodzily, podjazdy z orka nadchodziry, podjazdy z rzadka tylko przyprowadzaly wciaż ostatnio, badał niechetnie' i na wypytywania biany odpowiadał niezmiennie

- To glupi chłop, on o niczym nie wie.

Toteż Pizarro miał tylko te wieści, które mu przyniós Sinchi, a tymczasem Atahualpa wiedzial doskonale o każ dym kroku bialych, o każdym wysyłanym oddziale, o nie mal każdej zjedzonej przez nich lamie.
Tylko od woisk, które wwśl wysłan
ty wyruszyć z Moyoma wore mysl wystanych rozkazów mia ly wyruszyc z Moyomamba, obejśc Cajamarca od tyłu, od ciác bialych od morza i dopomóc do ich zniesienia - nie
było wieści. O tym, że żaden rozkaz do nich nie dotarl,
wstrzymany w drodze przez zarzadzenie Sinchiso, wiedział nikt i nie przyszłoby to nikomu do glowy czę̧a nieco Atahualpy przeszła wreszcie przez gory, nach, i wyruszyla, już teraz jawnie, wprost Ruch czterdziestu tysięcy ludzi, idących kilkoma równo leglymi kolumnami przez obszerne wyżyny, musiał by z wieściami.

## - Indios!

- Wielkie wojsko ciaggnie na nas od gór!
- Jutro już moga tu być!

Gdy wreszcie senor de Soto, najlepszy wywiadowca górka zdolał dojrzeć i policzyć pieć kolumn szczytu pa przynajmnicj najbližsze, szacował na dziesieć do dwunastu tysięcy ludzi w każdej - Pizarro zwołal w swoim namio cie wielką radę wojenna.
Kazal podać niemal ostatnie zapasy wina, przywiezionego ze sobą, aby poprawić nastrój przygnębienia i ledwie ukrywanego lęku, i dopiero gdy osądzil, że trunek zrobii swoje, przedstawił całe położenie.
Juan de Rada,
namiestnikowi, pierwszy otwarcie występujący przeciwko - Najpierw chciałem prosić o male wyiaśnienie. Czy ie go dostojność wezwał nas tu, aby podzielić sié nowinami Stowo: „rady" zaakcentowat tak ziadliwie, fienarro wyprostował sie gniewnie, a zać wąsy. Uratował sytuację rozważny i bardziej opano wany drugi wódz wyprawy Diego de Almagro. cha każdy doświa

- A potem zrobi po swojemu! - parsknal wesoly Pe-

