## na nowitl trasia

 Sikiang-Tyhet crace prowincie Sikibens zitybetem wyruszyty pie
Do niedawna przesyłki poczobecnie poczta dostarczana samochodami bedzie nadcho-
dziła po sześciu dniach.

Organ KW Polskiei Ziednocronei Partii Robotniczej Wr 307 (1031) BAALYSToK, trodet, 29 aruadnas 1954

## Dziś 0 godzinie 16-ej

 Zgromadzenie Narodowe rozpatryundie

## artykufu

 pierwszegoSprawozdanie

obrad nocnych

Strajki protestacyjue we Francji
PARYŻ. - W wielu okregach Francii nadal odbywaja sie strajki robotników na militaryzacji Niemiec za-
${ }^{3.500}$ robotników wielkiej fabryki ${ }^{\text {,Fives-Lille" }}$ prze-
prowadziło sodzinny straik. prowadziro godzinny, strajk. Strajkowali również górnicy
kopalni weqla w departamencie Gard, robotnicy jednej $z$ najwiekszych wytwor-
ni win okregu paryskiego "Otis", trzech przedsiebiorstw budowlanych Mar-
syll, robotnicy fabryld sylil, robotnicy fabryki „A1-
sthom" w Tarbes, w Brassacsthom " $w$ Tarbes, w Brassac-
les-Mines (dep. Puy-de-Do-les-Mines (dep. Puy-de-Do-
me) oraz robotnicy fabrykt samochodów .Chenard-Walker W
Paryżem.

## SPD

 - wynikach grosowaniaBERLIN. - Zachodnio-
$\begin{aligned} & \text { niemiecka agencja DPA po- } \\ & \text { daje: }\end{aligned}$ Wiceprzewodniczacy Socialdemeokraty yzenej Partil
Niemiec (SPD) Wilhelm MelNiemiec (SPD) Wilhelm Mel-
lies oswiadczys, zie nieznaczlies oswiadccyt, ze nieznacz-
na wiekszozs, $z$ jakg frana na wiekszosc, $z$ jakg fran-
cuskie Zgromadzenie dowe pod naciskriem USA uchwalifo punkt układow pa-
ryskich dotyczacy przyjecia

 sili dalej, ze wszella poil-
tyika niemiecka czy europejtyka niemiecka czy europej-
ska, nie uznajaca sprawy ska, nie uzajaca spraw
priewrocenia edososc Nio-
miec za najważiefze zada-
 Miasko.
Mellies
walczyc walczyc

## Tuwima

jak głeboko zwiazana fest ona z życiem naszego narodu, z slłami postepu, z tymi, któ-
rzy walczą o pokój $i$ lepszo jutro. Podczas wieczoru wierszo Juliana Tuwima recytowali
popularni artysci scen war-
szawskich szawskich.
W dniu 27 bm . - w pierw-
szą rocznicé smierci wielkiesza rocznicé śmierci wielkie-
go poety polskiego Juliana
Tuwima - odbyia się uroTuwima - odbyła sie uro-
czystośc odstoniecia tablicy
pamiattrowwej wmurowanej w
ściane domu przy ul. Nowy Ściane domu przy ul. Nowy
Swiat 25 w Warszawie w któ-
rym autor ,Kwiatow pol-
skich" mieszkał i tworzyl w skich" mieszkał
$\begin{aligned} & \text { i tworzyl } \\ & \text { latach } \\ & \text { Uroczystość }\end{aligned}$
zgromadzila Uroczystość zgromadzila
licznych przedstawicieli swia-
ta literackiego i artystycznego stolicy.
przemótił. St. R. Dobranych
srewolski skiadajac hołd pamiecl
Juliana Tuwima, która na
zawsze życ będzie w sercach zawsze zyc bedzie w sercach
narodu polskiego.
odsłoniecia tablicy dokonal Odsłoniecia tablicy dokona\}
wiceminiter Kultury i Sztur-
ki J. Wilczek. Tekst tablicy
głosi: ,Julian Tuwim - poe-
ta - w tym domu mieszkaa
i tworzvi w

W dniu 27 \%m. na groble W dniu 27 bm . na groble
Juliana Tuwima wo Alei Zasłużonych na Cmentarzu Woj-
skowym na Powazkach złozo-
ne zostaly ne zostaly liczne wiązankd
kwiatów. NA ZDJECIU: widok stopnia spietrzajqcego.
(CAF - fot. Szyperko)

## W Zgromadzeniu Narodowym NOWE MANEWRY

 MEWDES - FRAMCE'ADebata nocna

z 27 na 28 grudnia


Wyniki głosowania nad art. 2 i 3


#### Abstract

Artykuty 213 ustawy ra- tyfikzacynes w sprawie przyjecia Niemiec zachodnich do bloku atlantyckiego zostały zaaprobowane przez $Z$ zorman dzenie Narodowe 2898grosami przeciwko 251, czyli, że w Dalsze obrady Daisze obr nocne

\section*{Whotilezym ciagu obrad    }    wib - talk jak pierwotnie zamierzal kwetie zauta- nia w zwiazku z artykutem nia w wwiazku z artykulem pierwszym.  stawil na razie kwestie zau- fania co do carosci projektur ustawy raty fikacyinej w tej  tzn. bez artykułu pierwsze- go. Cloosownie nad projek- tem ustawy ratyfikacyinej bez artykułu pierwszego, po laczone z kwestia zaufania dia rzadu, wyznaczono |  |
| :---: | Francji.

\section*{NOWY JORK. - Agencja mier W. Brytanil Churchill odbyı telefoniczna rozmowe z} w sprawie sytuacji we Fran- Churchill - jak się dowiaduje waszyngtonski kores ,głebolo wstrzaśnięty faktem, ì parlament francuski wypo wiedzial sie przeciwko ukiaważa, zaryskim". .jesli nawet parla ment francuski zmieni swa wlasna decyzje i w drugim glosowaniu zatwierdzi uklady paryskie" - to jednak „nasuparyskie" - to jednak ,nasu- wa sie powazne pytanie, w kim stopniu można bedrie w przyszłości ufać Francfi, ze wywiaże sie ze swych zobowiazañ wobec bloku atlan-

Churchill pragnałłby odbyć


Eisenhower grozi
,rewiziq" polityki USA wobec Francii Obawy Churchilla
 nocnych, bezpośrednio przei
głosowaniem we francuskim Zgromadzeniu Narodowym,
kampania nacisku amerykañkampania nacisku amerykan-
skiego na Francje osiągnęa punkt kulminacyjny.
Amerykañskie agencje prasowé
moś, ize samolot prezydenta
Eisenhowera znaidujacego sie Eisenhowera znajdujacego sie w miejscowosci Augusta (stan Prezydent Eisenhower postajeżeli Mendes-France ponie-
sie porażke w parlamencie, udać sié niezwlocznie do Wa-
szyngtonu, by wydać zarzadzenia w sprawe ,"rewiz
polityki amerykañskiej wobe

## W Dzzalkarcie <br> rozpoczela sie <br> konferencja premierów

pięciu kraiów AzII
 DELHI. - W Díakarcie ła sie 28 grudnia br, konfe rencja premierów Indii, In
donezji, Burmy, Pakistanu Cejlonu. Pierwsza konferencja pre-niowo-wschodniej odbyła się w kwietniu 1954 roku w sto
licy Cejlonu - Colombo. Naród chiński daży do szcześliwego kraju socjalistycznego, do pokoju na ca-
lym świecie. Jednakże amerykańskie koła agresywne pragnace sprawować kon-
trole nad calym swiatem nie pogodzily sie z haniebna,
kleska poniesiona w Chinach kleska poniesiona w Chinach
nie zaprzestaly ingerencji nie zap.
agresji p
Republi
czerwca 1950 r ., kiedy ryad
USA razpocza
sSo

Posiedzenie rządu wietnamskiego

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



## Pismo II Zjazdu

 Pisarzy Radzieckich do KC KPZRMOSKWA. W zwiazku z zakończeniem obrad II Wszechmitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego pismo, w ktorym czytamy m. in.:

II Wszechzwiazkowy Zjazd
Pisarzy Radzieckich sile Komitetowi Centralnemu serdeczne pozdrowienia. My, przedstawiciele wielo-
narodowej literatury naszej wielkiej ojczyzny, składamy
wyrazy wdzięczności drogiej Partii Komunistycznej za jej ny rozwoj naszej literatury,
ku nowym osiagnięciom zwycięstwom.
W nowym statucie Zwiazku Pisarzy ZSRR, uchwalonym
II Wszechzwiazkowym na II Wszechzwiazkowy
Zjeździe, mówimy o szczyt-
nym powołaniu literatury socjalizmu
Powołaniem literatury radzieckiej jest ukazywanie w piekna 1 wielkosci ide nizmu, aktywna walka $z$ prze zytkami kapitalizmu w swiadomosci ludzkiej, uosabianie z cała wszechstronnościag w
postaciach swych bohaterow

## chiñski

nie spocznie w walce o pokój I wyzwolenie catej swej ojczyzny
Deklaracia sesii Ogólnochińskiego Komitełu Ludowej Politycznej Rady Konsultatywnei PEKIN. - Agencja Nowych Chin podaje tekst deklaralitycznej Rady Konsultatywnej. Deklaracja głosi m. in.: sywna w Korei, okupuje on Taiwan bẹdacy terytorium
chińskim. Obecnie, po za-
warciu ze zdradziecka czangkaiszekowska tzw, ,u-
kładu o wzajemnym bezpieczeństwie", rzad USA otwar-
cie ingeruie w wer cie ingeruje w wewnetrzne
sprawy Chin, dokonuje po-
działu jawnie podważza suwerennośc ChRL i grozi wojna narodoski chinskiemu. Naród chiń
sedzie tego tolero-

## L

Ludowa Polityczna Rada
Konsultatywna nie wyraża oburzenie z powodu tego poważnego aktu prowokacji wojennej ze stro Ście przyrzeka wy
wszysteży wszystkie siły, aby wcielic sprawie wyzwolenia Taiwanu, opublikowana 22 sierpnia
bieżącego roku przez wszystkie demokratyczne partie ugrupowania oraz organizachinski nie spocznie, dopóki Taiwa
lony.
lony.
Karta Narodów Zjedno czonych przewiduje, ze nie
wolno dokonywać zamachów na integralność terytorialna i niezawisłość polityczna jakiegokolwiek państwa. Chiny integralności terytorialnei niezawisłości politycznej innych państw, a jednocześnie nie zniosa zadnych atakow
ze strony jakiegokolwiek ze strony jakiegokolwie panstwa na wiasna integral
nośc terytorialna i niezawisłość polityczna.

Minister spraw zagranicz $\bigcirc$

## Dopobek ktôry trzeba pomnozyyć

Pobok tych ludzi z głowa wila nich chẹ 1 zapal do pracy zaprzątnieta mnóstwem mienie spraw naszego kraju, tow, mnóstwem zadań spokojnie o ustalonej porze zabierali sie do domu, przem-
knêa zawistna myśl: takim knêla zawistna myśl: takim
to dobrze, o nic sie nie trapiag... Pedziliśsmy dalej, myslac
żalem, że wszystko trzeba samemu,
ma kim.
Patrzyliśmy zdumieni niena tych samych ludzi
podczas dni przedwyborczych Szybko odpowiedzieli na wezwanie partil. Skromna, cicha maszynistka po pracy dzwo-
niła odwažnie do drzwi sąsiadzw, przypominajac o spraw-
distiu wyborczych. Tkaczka, której zawsze spiezzyło sie do domu, teraz w
komitecie Frontu rozprawiala zapamiettaniem o sprawach dawniej, ze nie patrzy dalej do póżna w noc o tym, kto kiej radzie. Urzẹnik - zdawalo sie, że swiat jego n
wybiegał dalej poza biurko

## Wyrosty

## nowe kadry

Wyrósł jak na drożażach ów, robotników 1 inteligen, wok6́ organizacji partyjnych cenny dorobek partii z parosło przed każdą organizacja partyjna - qa wsi, w fabryee, w urzedzie - palace za-
danie, zeby ludzi tych nie gubif, żeby znow nie przy-
iedli gdzies na boku, zeby podtrzymać i dalej rozpalaé

KRONIKA kulturalna
pod takim tytułem sztuke
sceniczną Ewy Szelburg Zà rembiny przygotowuje zespól nwauldớw, "Dozór Mienla" epól w Blalymstoku, który po Roku o spotkanlu Nowe. wielka zactetotosclaz 1 ambicja.
Wilc dzlwnego. Juz 17 tucj1. bialostockich zwrócli, się do nich z prośbą o wy
stęp. Białostocczyzna odczuwa
brak własnej twórczoscł literackiej. Pierwszym kroklem
w kierunku pobudzenla zycla 11 teracklego na Bialostocczyz.
nie jest Kolo Zainteresowan Literackich, które nledawno
rozpoczẹlo swa prace. Foło Ilczy juz przeszło 30 człon-
ków. Powstały sekcje: poezi1,
prozy, regionalnel tworczosc prozy, regionalnej twórczosci
ludowe 1 . Zaplanowane są sek-
 reportażu 1 publicystyki, m1-
tosnlków literatury. teresowan1 zglaszać codziennle W godz1-
nach od 10 do 20 . Mozzna też nawlazzać laczność droga $11-$
stowa. Podajemy adres: Foło Zainteresowań Literacki
Blaiyotok, ul. Kilińskiego
Z wiazkowy Dom Kultury.

## mienie spraw

 popazniać dawnych zeby nie poperniac dawnych błedowdoskonalić metody partyjnego
kierownictwa kierownictwa. Nie tylko nie
utracic, ale pomnozyc utracié, ale pomnożý musiborczej, wykorzystać ludzki
zapał, gotowošc do tego, by zapał, gotowośc do tego, by
daé z siebie jak najwiẹcej
dla spoleczenstwa. dia spoleczeństwa. Frost w każdym komitecie Frontu Narodowego lista bezz tej listy mozna odczytać, wiele trudności za jej pomo-
ca rozwiąać, wiele cą rozwiazać, wiele spraw
pchną naprzod. Wyrosty ka-
dry moża i trzeba nim madrze gozspodarowaé 1 dale
je wychowywac je wychowywać. Potrzebne są one $w$ dal-
szym ciagu $w$ komitetach
Frontu Narodowego. PotrzeFrontu Narodowego. Potrze-
ba w nich dobrych agita-
torow. Bezpartyini torow. Bezpartyjni agitato-
ryy zasłuzyli sobie na prawrzy zasłużyli sobie na praw-
dziwe uznanie za swa prace
podezas wyborow. Pomagalis' podczas wyborow. Pomagalis
my im, uczylismy jak argu-
mentować, jak zbijać wrgu mentować, jak zbijać wrogie
teorie. Nie wolno i teraz teorie. Nie wolno it teraz po-
zbawiac ich tej pomocy. Dla
nich powinno znaleže miejsce na kursach partyjnych, na naradach agitatorow,
i czas na pogadanke o aktui czas na pogadankę o aktu-
alnych zagadnteniach. Mus sie znaléé $i$ czas $w$ komite-
cie partyjnym na rozmowe $z$ ce partyjnym na rozmowe $\mathbf{z}$
tymi ludźmi, żeby se dowiedziee, czy nie maja trudnoscl,
wyrazic uznanie dia ich pracy, lub ppwiedzieć: bracie nam w tym cy wy owym. Do-
brze przecie bed brze przeciez bedzie, gdy aglz robotnikiem zaniedbujacym
sie w pracy, albo pobjzie do
rodzicow młodzienca, ktory
woad? w wpadł w zle towarzystwo 1
zaczyna knajpe przekładas zaczyna knajpe przekładaé
nad fabryke, albo gdy pogada
z chłopem opóniajacym sie w

## Umiejętnie

## kierowaé

 i wychowywaé Wychowas taka kadre bez-partyjnych agitatorow i stale

 mieszkañców gromady!
Czy nie jest Czy nie jest obowiazkikiem
sekretarza komitetu partyj nego porozmawiać z przewod-
niczącym rady, koła ZMP, cz niczazeym rady, koła ZMIP, czy stanowić sié nad ludźmi, któ
rzy wykazali zdolności, nizacyjne, inicjatywe, umie jetnośs kier lewiej wykorzysta w danej organizacji, kom
wieksze powierzyć zadania? wieksze powierzyć zadania
Niech np. gospodyni wieiska Niech np. gospodyni wiejska,
która wyrózniła sie w pra cach Frontu Narodowego $\begin{array}{ll}\text { zajmie sie } & \text { sierganizowa- } \\ \text { niem konkursu } & \text { hodowlanego }\end{array}$ młody przodujacy tokarz niech podciaga w pracy ko-
legow, a gónik - zwiazkowiec rozrusza swą grupe zwiazkowa. A može skiero
wać kogos na szkolenie zawać kogoś na szkolenie za
wodowe, żeby powierzyć m ne zadanie
Przegladaja

## POD TRAKTOREM

## W ntektorych POM-ach monty zimowe traktorów.


$\underset{\text { można.... }}{\substack{\text { Jak }}}$
tyjnych aktywistów mam
zawsze jedna mysl szczegol nie na wzgledzie: wzrost sze-
regów partyjnych. Niejede regów partyjnych. Niejeden gaé się o legitymację kandydata. Rozmowa z sekretarzem komitetu, opieka grupy par-
tyjnej, pierwsze partyjne zatyjnej, pierwsze partyjne za-
dania przygotuja go do dania przygotuja, go do wsta,-
pienia do parti. W ten spo-
sób umoenia sie organizacje partyjne przyjmujac najlepszych aktywistowac najlepwyrostil, a proboty na ktores o wiele szybciei w szeregach

W cziowich
traeba wierzyé
Ogromne bogactwo stanowi
altyw, który wychowala partia w okrresłe wybortow. Ludzie ci zasłuzyli, by darzye
ich pelnym zaufaniem, wiara,
sympatia. Wiara w ludzi w to, i̇e potrafia wiele zdzziałać,
ze tkwia w nich niewyezerze tkwia w nich niewyczer-
pane pokłady dobrego - to pane pokłady dobrego - to to zaufanie waśnie ta wara,
taja ogromne znaczenie $w$ pracy $z$ bezpartyjnym aktywem. Ludzie po-
trzebuja tego do rozwiniecla skrzydel fak roslina sloñca. Daje to poczucle wlasnej wartości 1 znaczenia w społeczeństwie, pomaga właczyc
sié śmiało w nurt naszego zysie śmiało w nurt naszego zy-
cia tym, którzy na skutek takiej czy innej skazy w zyciorysie - stali dotad na u-
boczu skurczeni jakos w soboczu skurcze

## Che, niepewni. Chemy wych <br> bezpartyjnych whowad naszych

 ludzi, ktorzy potrafia smialo krytykowaé to, co uwazają zazłe, wygarną kazdemu prawze, wygarną kazdemu praw
de, wytkna braki rowniè organizacj1 partyjnej. Chcemy, aby bezpartyjny aktywista wraz z partia czul sle wspó-
odpowiedzialny za to co odpowiedzialny za to, co
dzieje sie w jego fabryce czy
gromadzie, co dzieje sie w catym kraju. Kaz̃a organizacja partyjna Każda organizacja partyjna
dysponuje mnóstwem srod-
kow dla zachowania i umockow daa zachowania
nienia kadr bezpartyinego
aktywu. I tymi wszystlimi srodkami trzeba sie pocługi-
wać w codziennej pracy

W najbliżzzych dniach oglasimy wyniki "Konkursu dla wszystkich"
"Konkurs dla wszystkich" "Gazety Białostockiej" i Bialostockie Przedsiebiorstwo skupu Surowcow i Skórzanych na najlepsza korespondencje dotycząca uprawy roślin włóknistych, hodowli owiec, jedwabników i zwierzat futerkowych dobiegl konca. W czasie trwahia konkursu
otrzymalismy wypowiedzi. Oto co miedzy innymi pisze Franciszek Kuczyñski ze wsi Stołowacz v
pow, bielskim: Uprawa ln na. swoim czterohektarowym gospodarstwie zajmuje sie of
1948 roku. Co roku kontrak tuje 0,25 ha lnu. Uprawę In prowadze w taki sposób: pod
pszenice ozima daje obornik, a gdy ja skosze, zaraz robie podorywke, a potem pole bronuje. Pózna, jesienia, przepro-
wadzam orke glębokq, a nc wiosne skoro można wejść na pole $z$ koniem stosuje wtoko
wanie, po tygodniu gleb bronuje, a nasteppnie za kilka tygodni robię orkę...
Dalef Kuczyński pisze: „W tym roku zebratem $z 25$-aro-
wej plantacji $14 i$ pót kwintala plantacji 14 i pot kwinsci metra, otrzymujac przy sprzedaży III klase lnu. Kontraktacja $\ln u$ bardzo mi sie oplaca. Zachecam wiec
wszystkich rolnikow, aby $u-1$ prawiali jak najwieccej lnu pożytkiem dla panistwa korzyscia dla siebie". Autorzy wypowledzi kon-
kursowych szczegolowo opisuja, w jaki sposób wprowadzali i wprowadzaja nowe metody uprawy roslin wloknistych i hodowli oraz jakie mają osiągnięcia.
$\begin{array}{cc}\text { Wszystkich } & \begin{array}{c}\text { uczestnikow } \\ \text { "Konkursu dla }\end{array} \\ \text { wszystkich" }\end{array}$ zawiadamiamy, że wyniki konkursu wraz z lista na grodzonych podamy w jed-
nym z najbliższych numerow naszej gazety.

## Dyrekcja też musi dotrzymać słowa

| W lipcu bieżącego roku, dla uczczenia 10-lecia Polski Ludowej, przedstawiciele dyrekcji i przedstawiciele załogi Białostockiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego podpisali umowe o długoterminowym współzawodnictwie. Dziś, z perspektywy minionego półrocza, postaramy sie dokonać analizy jej realizacji. <br> Jeśli chodzi o załoge, trzeba stwierdzić, że dała z siebie niemało wysiłku, aby dotrzymać słowa. Plan produkcyjny za trzy kwartaly br. wy'zonała nie w 106 procentach, jak zobowiazała sie w umowie, lecz w 112,2 procenta. Liczba robotników biorących udzial we wspólzawodnictwie pracy wzrosła do 79,6 procenta calej załogi. Ale nie osiaggnęła jednak 90 procent całej załogi, jak zobowiazzano się w umowie. <br> Nie ulega wątpliwości, iż jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był fakt, ze robotnicy byli zniechęceni niedotrzymaniem amowy przez kierownictwo BPZB. Jak wykazała ostatnia analiza realiza- cji umowy - 22 zobowiazania nie są wykonywane przez kierownictwo BPZB. Inne, o ile są realizowane, to z dużym opóźnieniem. Większośc zobowiązań dotyczących poprawy warunków socjalnobytowych załogi, nie została w pełni wykonana. <br> I tak plan kolonii letnich wykonano tylko w 96 procentach. Na wezasy pracownicze wyjechać mialo 16 ro- |
| :---: |

botnikow i 8 pracownikow
umysłowych. Pojechało tylko
6 robotników 6 robotników i 6 pracowni-
ków umysłowych. Rada zakow umysłowych. Rada zapularyzowała wezasy pracownicze. Nie wywiazała sie także ze swoich obowiązków odpowiedzialna za wy-
konanie tego zobowiazania kierowniczka sekcjí socjalnej BPZB, ob. Janina Wszędyrówna.

## Poważnie zaniedbano przy- gotowanie hoteli robotni-

 czych na zime. Kiedy czytamy zobowiazania kierownic twa BPZB, dotyczące tego zagadnienia, nie widzimy
terminu wykonania. $W$ taki terminu wykonania. W tak
sposób można wiec przysotowywać hotele przez wiel miesiecy. I tak na przykład
przez dłuzszy czas hotel na przez dłuższy czas hotel na ani światła, ani opału. Nie
było żadnego grzejnika było żadnego grzejnika, na
ktorym robotnicy mogliby zagotować wode na herbate.
Nie lepiej bylo w hotelach Nie lepiej było w hotel
na budowie w Fastach. "Zapomniano" tam o przy stoscwaniu pieców do pale-
nia węglem. Podobnych przykia wéglem. modobna by przytoczyć
znacznie wiecej. Odpowieznacznie wiecej. Odpowie
dzialny z ramienia kierow nictwa BPZB za przygoto-
wanie hoteli na zine, ob.
Henryk Siczko, nie bardzo Henryk Spiczko, nie bardzo
przeejałt sie swoimi obowiąz-
tami. W umowie o drugoterminowym współzawodnictwi
kierownictwo BPZB zobo wiazało sie wprowadzic
ziycie hasło towarzysza Szle
nie dopuśsićc do wypadku"! A na budowach stan bezpieczeństwa i higieny pracy jest
dalej niezadowalajacy. Rusztowania są czesto robione ze starego materiału, a wiec moga sie łatwo zalamać (jak nr 18). Niedawno pisalismy o skandalicznym „bezpieo skandalicznym "bezpiew Fastach.
O czym swiadcza powyż-
sze fakty? O tym, zee dyreksze fakty? O tym, ze dyrek-
cja BPZB podpisała swoje zobowiazania "lekka reka"
Swiadcza o bezasznsci Swiadcza o bezdusznosci
braku odpowiedzialności kierownictwa BPZB. ganizacja wartyjna w BPZB. powinna ona zrozumieć, że zawodnictwem pracy, to nie tylko ciagła mobilizacja za-
logi do wykonywania planów produkcyjnych, lecz także cziwanie, aby sprawy robot-
nikow, ich postulaty były realizowane przez kierownictwo zakładu.
Również rada zakładowa
slabo pracowała w tym roslabo pracowała w tym ro-
ku. Zabrakło tam pracy ko-
lektywnej wszystkich jej lektywnej wszystkich jej członków.
Wniosek
ba, aby kierownictwo BPZB organizacja partyjna, aktyw ukéz z tegorocznych doświad-
czeñ w realizacii umów czeń w realizacii $\left.\begin{array}{l}\text { umów o } \\ \text { długookresowym } \\ \text { współza- }\end{array}\right]$ wodnictwie Sytuacja musi
sie zmienic na lepsze w roku sie zmienić
przyszlym.
owego, młynka, 1 dwóch wozow. Sposobem
czym wybudowall
4 tudnie.
W ubleglym roku zebral 1 hektara zyta 9 q, p pzenicy
10 q 1 zlemniaków 110 q . A w tym roku ta sama ziemia wy dała im 13 q zyta, 13 q
pszenicy 1175 q zlemnlaków, Na jedna dniowke obra pletowle-Podleśnym otrzyma 11: zyta - $2,3 \mathrm{~kg}$, pszenicy ziemnlaków -5 kg 11 zt k gotówce, nle liczao juz paw
szy dla bydła utrzymywanego przez członków na gospodar stwach przyzagrodowych. zona otrzymal obecnle 2 po działu dochodu 2.270 kg zbo podiczas gdy w ubleglym ro
ku przy tej wamel wydajno-
scl pracy otrzymad tylko Scl pracy otrzymad tylko
1.700 kg zboza. Juz $z$ tego Pawlaka. A przecież Pawlak procz tego utrzymuje na go
spodarstwie przyzagrodowym dy, 4 owce 1 spora ilość drokaźny dochód.
Rodzina Stefana Malinow-
kiego wyrobiła 800 dniówek obrachunkowych, za które
trzymała 3.520 kg zlarna
.000 kg zemniakow, 1.60 l $\mathrm{kg}{ }^{4.000}$ buraków pastewnych gotówce. Stefan Malinowski
utrzymuje na swej dzlalce
przyzagrodowej 2 knowy ka sztuk trzody 1 owlec oraz Na zebranlu sprawozdaw-
zo-wyborczym spóldzielcy Szepietowie-Podleśnym wy-

EDWARD CECERSKI
Uprawa tytoniu to czysty zysk
oniu. Chłopi przekonali
kontraktacji tytoniu.
Rutkowski z Dolistowa Sla
a obsiał tytoniem 1.410 m
rzymal $2.870 \mathrm{zł}$. Stanisłay Krzywosz ze wsi Mocusze za
zbiory tytoniu z 1.600 m , otrzymas 3.4
Smoliñski
.265 plantacii uzyskal
K. SOKOL

Realizujemy postulaty wyborców

## Nowe placówki handlowe na peryferiach

Realizujac postulaty wyborców Wydzial Handlu Prezy- dium MRN wydal zarządzenie dyrekcjom MHD i PSS, aby uruchomily kioski i skiepy na peryferiach miasta. W pierwszych dniach wybudowania sklepu muro-

stycznia uruchomi się kios- wanego, maly kiosk z arty $\begin{array}{ll}\text { ki z artykułami przemysło- } & \text { wanego, maly kiask zalanteryjnymi } \\ \text { wymi } \\ \text { ki spozywczymi na ul. }\end{array}$ wymi i spożywczymi na ul. papierniczymi.
Dojlidy Fabryczne i na Wy- Przy ul. Dojlidy Fabrycz Przy ul. Dojlidy Fabrycz-
godzie.
We 13 otwarty także zostanie W tym samym czasie
przy ul. Gdańskiej urucho-
miony miony zostanie do chwili $\begin{aligned} & \text { piekarniczy. } \begin{array}{l}\text { Wybory } \\ \text { Stoczku żądali, aby urucho- }\end{array} \text { Wyskiego }\end{aligned}$
 „Podlasianka" hạuzie już czynna
$\pm= \pm= \pm=2=$

## $Z$ culktu. Zatarzents prawur iuwe

Najlepsza na 45

|  Spótdzielnia Krawiecka "Po- kój" stynaca dawniej $z$ bra- koróbstwa zmienita radykal. nie styl swojej pracy i nierówne lub zle wszyte reka- wy rzadko sio juz tami zdarzaja. Postanowiłem zajs̊ć w dniu 27 bm do punktu ustugowego or 1 tej spóldzielni, który mieści się przy ul. Kiliniskiego, aby zamówié sobie szairy garnitur. <br> Bytem jeszcze na korytaśmiechy męzczyzn i piski kobiet. Nie wiedziałem co sie we.. wnatrz dzieje $i$ czy wo ogóle zajść. Uchylitem w kño drzwi i zajrzatem koju byto tylko dwóch zalanych w "Jrobna kaszke" mėz- czyzn. "Korzystali" $z$ aparatu telefonicznego. W miedzyczasie zdożytem zauważyć, že dzikie piski dochodzily $z$ pokoju obok, a za oszklona sciana w warsztacie krawieckim panowało ożywienie. Ktoś osowiadat anegdote, a reszta spiata się nieprzytomnie. Musiatem przerwać obserwacje bo zwrócit sie cio mnie, pytajac $w$ jakiej spra- wie przyszedtem, jeden $z$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Janusz Chudzyńnki

$\equiv$ POMNIK
53) NAD SIDERKA $\overline{=}$
-Walzy jui razem czwarty rok towarzysze. Przez ten cras wielu dobrych iotinierzy ubylto ${ }^{2}$ zereregu. Ale koñca, tym wartosciowszy staje się kazdy cziowiek, który od pocaratku uncestriczy w $w$ kampaniii. Im blizej zwyciestwa,
tym bardzic cenis sie bedzie weteranow. Nie wolno narazà sieq nieporrzebnie. Naszym obowizzkiem jest bić wrog?, pamietraiac jednoczestnie
Jah. to nieraz bywa, zabrakto mu whasciwych stow na od danie tego co crul, co chcial powiedziec. Chociaz chcial po
wiedzié co innego, co innego wyszo. Przemawiaize nic peszyl sie, umial zachowá ciagg myslowy, a jednak tym $r$ ra



- Miym szeregu, Tam, gdzie trudno, tam musimy byé my
 racie. - , ,Zle powiedzailem iz pewnoscia mnie žle zrozumieli. Gdyby kazidy zominierz, © o tego komunista chciał chowat glowe na wo wojniew, ta woina toczylaby sie jesz-
cze lat pare i pochlonelaby wiele jezzzze ofiar, Gorbunow
 Brnał z trudem, cięiko wycizagaje nogiz $z$ piasku, raz po

[^0]
## Listy czytelnikow

$\frac{\text { Listy czytelniksw }}{\text { Jak }}$ uniknąć
gololedzi na szosach

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| Sonch it sa |  |
|  |  |
|  | mm |
|  | Itside |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Somem sim |  |
|  | mirczrstaw d |

## 

## Styczeń podil znakiem ciekowych imprez

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



Sprzedamy
większą ilośé dobrych suszonych owoców

## NINY,

JARZEBINY
oraz moszezu JABEEK I GRUSZEK.
REJON "LAS" KROTOSZYN, woj. poznańskie.

FACHOWCYPOSZUK:WANI


Niebo bylo czyste, bez ìadnej chmurki, pot mieszat się kroplami skapywal na wargi. Na widnokregu blyskaty plomienie, w, prezeroczyste nie-
bo wzbiialy sie kleby dymu. Odglosy, walki dobicgaty wyrazzici, bbot iczcyl sie bliski, zacieity,
Kraiobraz byl plaski iak stol niewielka kepa drzew w poowie dojscia do liniii skappa dawala ostone przed ogniem faszystow. Mimo to kompania, podazzala naprzód bez strat, Posuwali się wzdluż nasypu, szlakiem ruchliwym. Od przednich pozyccii ciagnely sznurem transporty ranyych.
Gromady glodnych, obdartych uciekinierow wality bezidd-
 ctach. Co pewien cras ze swistem nadaty wal zblakany pogestym, wiszacym dlugie minuty w powietrzu woalem kurzu. Rannych od razu zabieraly ambulanse, zabitych odnozono ha bok, Pora, tym bylo spokoinie.
Na szostym kilometrze idacy na czele kompanii Gromyand zatrzymal oddzail: Odpoczynek, chociaz najikrobszyy byl konicczny, upal zuial zionierzy $z$ nog. Z. Wavilit sieq tez ty
natychmiast na ziemie, kaidy tam gdzie stal. Grigorii zdiat buty, chciał poprawićc zle zawinięte onuce. Skóra już sczerwieniaha, natarte stopy piekkly bolestie. Rozgrzebal wierzchnia warstwe piasku, wilgotna ziemia, okladal bolace nogi,
pragnac w ten sposobb ulooic ból. Wareniuk odzedt od droi, pod zagon zboia. Wy yciggnal siẹ na spalonei slońcem, zakurzonej trawie, zdial nagrzany, cięzki helm, przykryy twarz lokciem. Dobrze bylo tak leiée, odpoczy wad, zbieać sily do ciezzikiej pracy, która miala nadejisć.
Bylo to, przy calym nieprawdopodobiésistwie, jeczzze iecnym potwierdzeniem dziatania prreciwnego laticucha
przycky i i skutkow, tak cresteso pryc chyn i skutkow, tak crestego w latach woing. Wi pew.
nym momencie Piotr ustyszat bliska rozmowe. Rozmawia.
no po polsku i nie to go zdzivilo, bo przeciez kraj ten byl uzz Polskł. Ale Piotr uslyszat jedno slowo, ktobre na mgnie
 ieta sita, podrzucio na nogi. Skoczyt,
rozsuwajuc kruche, okklosione lodygi.
Trzy kobiety rozsiadly sie wygodnie posfrod wygniecio. nie chyliz Obmurowane tobolami czuly się tu berpiecrne, Zajete sfosna rozmowa nie Zajete glosna rozmoway ne zawwayly Wareniuka Stanal
nad nimi, tarmoszac $\boldsymbol{w}$ diloniach suche klosy, prciejty ierrnad nimi, tarmoszac owe doniza
cze tym slowem, ktore ustyszal.
Jedna $z$ nich, najmłodsza, dostrzegla go nagle, poderwaa się sploszona, jak gdyby cheąc uciekać. Byly we trzy, a on jeden, ale nigdy nie wiadomo, czy dalej nie krylo się wie.
cej żolnierzy. A z żolnierzami, choćby się o nich slyszalo cej żołnierzy. A z żołnierzami, choćby się o nich slyszato najlepsze rzeczy, zawsze trzeba uwazac. Tak myslała, co-
fając sie do tyłu, gotowa w kazdej chwili krzyknąc. Piotr postapil jednak naprzód, zapytal po polsku:

Zervaly sie, teraz tamte dwie, zaciekawio
Poly przestraszone. O co temu chodzilo?

- Pytam skzad wy, kobiety? - powtórzył gorazzkowo

Najstarsza teraz dopiero uswiadomila sobie, ze ten crio. wiek, odziany wo obcy mundur mówi po polsku. Zdetonoanna, nieokreslonym gestem wskazala za siebie:

- Stamtą.

Tam, to znaczy na widnokregu, bylo jedno morze ognia. Piotr uśmiechnal się z trudem, otarl dloniq krople potu, trory nagle zrosil mu czolo. Nacisna! helm na slowe. | Pryy widzaial |
| :---: |
| yle szumu ... |

[^1]
[^0]:    ocierat twatz rekawem. W powietrzu wisiała spiekota.

[^1]:    

