# DIAS 6 STRON <br> Wyd. A, <br> NOWINY <br> proletariubze wizystiole <br> KRAJOW zaczCIE SIE: RZESZOWSKIE <br>  

Nr 51 (1779) - Hzeszow. wtorek 1 marca 1955 r.

## Wykrywajmy rezerwy mzemysłu naftowego

 pehwaiy II Ziazilu Pariii IIII Pienvaiy KC Riazidu Partii 1 III hej dia zaspokojeria wzrastajacych potrzeb naszej motoryzacii, a wiec transporlu moto-
rowego i rolniciwa. $W$ duzcj micaze potrzeby te maja nove prarz zwélsszenie wydoby-
cia ropy naftowej. Rownocześhie chorlzi o uchwyernie cia ropy.
dazadrirnia te omawiano zerolo podezas konferencij
party jon-ekonomicznych wnaf

 py andorakejipr
 dobycia ropy w stosunku do wskáñików obniżki kosztów statecznej mobilizacji zarówno personelu inzynieryjno-techak 1 administracji do CZPN zwiekkszenia wydobycia ropy korzystanie wewnętrznych rezerw
ktore zapewnic by maftowego, planow produkcyjnych wonanic Gazem chwill. j ropy. Ogólnie można po ać otworów bez stosowanta za uświadomić, ie wiele bowiem otworow eksploatuje sie jui kilkudziesięciu lat i to w sponiki ubleglego roku wskazuja, ze tam, gazie stosowano zabie-
gi wtôrne metody ehsploa tacjl, możliwe byly jeszeze po
zytywne efekty produkeyjne
 Kopalnictwa Nafto-
wego, stosowanizoprzez
$\qquad$ wyikiprodukcyjne
lychwiliobecnej
rownex Trudno Jednak stosnwać wla pelnej dokumentacji starych odwlertów. I w tym wypadku którzy opraco garliccy naftowcy palniach dokumentaciec dia posteregolnych odwlertow. Driece zoobyli oni nodstawe do rat cjonalnes obrobki otworow eksploatacdi ropy

Posiadanje dokumentachi nie zapewni ifotnak sukcesów
jeśli szwankować hedzie orga nizaria pracy. Pod tym wasteд̀ do zrobienia. Pryeciacaia ca sie obróbka otworów na
wielu kopalniach. proynosi wielkie straty. Pomoglyby rym wypadiku cenne pomrsly racjonallzatorow naftowcow sie ich realizacii Prawi pat czas każde; wickszej narat naftoweow od kilku lat slys? nia specialnero realizacit pogo warsztatu d! realizacji pomvifow raciona
lizaiorskinh. Do tego czasu

## bet wyin

dow nadmiernego sparku pro dukeji nowej ropy, jak i nie powodzeń przy wydobyciu sta

do malo przykjadalo sie wagi
do popularyzacji osiagniéd na-ukoweow-naftowców, ktôre by mosly wplynać decydujaco na wzrost produkcii. Fakty te nic
powinny demobilizowac naupowinny demobilizować nauktórzy powinni opracowá pod $\begin{array}{lll}\text { metod naukowe dia whónych } \\ \text { matoatacji } & 1 \text { zabie- }\end{array}$

Ale Jak trudno wiertaczow mówić o sukcesach wiertniczych bez nowoczesnego sprze-
tu, tak trudno naukowcom badać odwierty ezy zloża przy nedostatku aparatów pomiarzeka. Zanpatrzente brygad po
miarowych $w$ dostateczna $i-$ osé aparatów fest $w$ tym wypadku warunkiem, od spelnie-
ropy.

$$
\begin{gathered}
\text { Jak z tegn widá, w naszej } \\
\text { nafcie isinin ia }
\end{gathered}
$$ ne rezerwy. Kryja sie one w me rezerwy. Kryja sie one eksploatacil. w możliwości upowszechnien;a i śmialcgn stometania zaliegón if wtórnyel metod ekspinatacji, w wyko

rystaniu niejednokrotnie bar dzo cennych pomystow racjo-
nallzatnrskich,
w
lensze.j
organizacii pracy $f$ wielu innych. Wszystko to leizy w granicach naszych możliwosci, deśli ty-
mi zagadnicnlami zivé mi zagadnienlami zye beda czy ksifgowy pracujary przy
hiיrku iak i majster obróbki lub zapinacz.


Na zdjeciu: Fragment sali obrad. OErady zagaja przelno dniczacy Rady Panstwa Aleksander Zawadzki - przewod
czacy Komitetu Obchodu Roku Mickiewiczowskizgo.

Bez dobrych sadzentakbw
nie można uzyskac do--̄rego mie mozna uzyskaç doKażdy sadzeniak powinien być zdrowy, nieuszkodzony, odpowiedniej wîelkości raz pochodzié $z$ plantacji wolnej od chorób, szcze golnie wirusowych. O wy-
sokosici plonu $w$ dużym sokosci plonu $w$ duzym
stopniu decyduje rodzajod miany ziemniaków. Najlepiej jest sadzić ziemniaki
odmian polecanyci, kwaliodmian polecanych, kwali-
fikowanych, rakoodpornych.
Dobrych odmian sadzenia ków kwalifikowanych rako odpornych dostarcza Cen-
trala Nasienna. Rolnicy, CAF - fot. Baranowski

Siódmy dzieí V Miedzynarodowego Honkursu Chosinowskiego
na
ni
$n$

## Dzień naszego województwa

## * 解

## PGR Żernica uymaga natychmiastouej pomocy

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | citay |
| trzy duze owczarnie, jednastajnie j dwa budynki mie-szkalne. Załoga korzysta z |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Noworzesne Zablary |  |
| P-zedzy Szklanej whanszolle sit w Gorlicech |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| $\underbrace{}_{\substack{\text { Str } \\ \text { pre }}}$ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## MPRB Gorlice przoduje

(e) Ocena osiagnié zakladew Wojewodzkic go Zarză Mu MPRB wy
 bylo MPRB crorlice. Za osiagniecia whe wspot$\begin{array}{ll}\text { zawcdnictwie } & \text { W IV } \\ \text { kwartale ubr. } & \text { budow- }\end{array}$ lani z Gorlic uzyskal Na II miejscu znalazlo ie MPRB Deebica, za Przedsieblor w Rzeszowie Drajeqlo II miejsc
wie.
Na miano najlepszych $\begin{array}{cc}\text { murarzy } \\ \text { wastusse } \\ z & \text { brygady }\end{array}$ Franciszka Augustyna Gorlic.
Jako natlepsi w za
wodzie zostall uznani
MPRB Rzeszôw MPRB Rzeszów (280 proc. normy): Franciszek Szmyd, mu rarz (252 proc. normy) w MPRE Debia przoduje: Jan Stanek, cie $\begin{array}{cc}\text { sla (192 proc. normy) } \\ \mathbf{w} \text { MPRB } & \text { Przemysl, Jó- }\end{array}$ ef Machowski, slusar - YPRB Rrzozów, Fran ciszek Nastal, stolarz
(177 proc. normy) Vit.

Paszowa
pomoc państwa
dla hodowebw


## Zaopatrujemy się w dobre

 sadzeniakicheqc uzyskad wysokie plo ny ziemniakow, powinn jej gminnej spótdzielni na dostarczenie im sadzeniaków kwalifikowanych rako odpornych. Centrala Na
sienna posiada dostateczn sienna posiada dostateczna
ilość sadzeniaków kwalifiilośc sadzeniaków kwalifi-
kowanych odmian póznych "Dar" $i$ "Pionier" oraz od Bem". Odmiany te uda ieq dobrze na catym terenie raszego województua, da ac wysokie plony i powin $n y$ wyeliminować z upra
wy odmiuny Wollman, Swi téz $i$ Alma, które sa, juz wy rodzone, nieodporne na raka i daja niskie plony. Dlo ry ziemniakôw w 19.54 r.:
spódzielnia produk cyjna w Grudnej Kenskie
pow. Gorlice uzystataz pow. Gorlice uzysikaia $z$
ha $350 q$ ziemniakju
od $\bullet$ Wiadystaw Depczyñ Jasio uzuskal z 1 ha 300 viequiniakow odmiany ,Pio Rolnicy fostli chcecie uzy nac wysokie plony ziem nakow w swym gospodar
stwie nie zwlekajcie, a za-
mawajcie Centrali Nasiennej.

STANISEAW MICAE
Insp. BWCN
ty pierwszej zaliczki już minal
(1) W infu 28 lutego br mimad ermin wplaty pierw
szej zeliczki pcdatku grunt
wego na rok 1955. Podatek wego na rok 1955, Podate
ten jest jedna $z$ form swiad czeń wsi na rzecz budżetu
narodowego. Wplywy z po narodowego. Wplywy z pj
datku w przewazzazeєj cześci sa przezneczane na rea
lizacje plenów gesiodar czych w powiatach i groma
dach. A zatem fundusz wplacone przer chicpów wi
ceia z powrotem na wies postaci nowych budujarych
sie szkó\}, szpitali, siwictic
itd.
Dlatego też poważny od édz chicpow naszego wai


MEODZIEZ WOJ. RZESZOWSKIEGO STARANNIE
PRZYGOTOWUJE SIE DO TEGOROCZNYCH MARSZOW

## Karnecik Marszu Pairolowego

kich gromad powiatu Przystmyśl rusza do Marszu Patrolowego, a w dniu nastepnym powiatowe z Przemysila do steppym drużynom meldunki - ealizacji zobowiązan podefych dla uczczenia pamiect
bobaterskiej smierci Gen bobatersk
Sedzaza ghównym tegorncz-
nego Ma sziu Patrolowego na
nego Marszil Patroloweso na
rasie glownei 7 Fzeszowa do
Jablonki jest sędzia klasy państwowej Mieczysiaw

Do zadrń, iakir * mus\%a wy
konać zawodnicy maserrują-
cy trasa gtówna wfaczono iv
tym rolku marsz w maskach

zetoszenia do Marszul
lowego. Swoje zespoly
lowego. Swnoe zespoly zrlo-
sity: Raca G!
da Wowa oraz Ra-
Woiewólza
Zrresze-
$\begin{array}{cc}\text { nia L_ZS, Rada } & \text { Rryesze } \\ \text { Rawna } \\ \text { Rada Oreçova } & \text { ZS, U }\end{array}$
nia. Ponadto Stal nadestala
ggoszenie tylko drużyny wo jewódzkiej. Do Marszu Patro nież patrol Wojska Polskiefiguruje ovecnle 9 drużjen

Czekan
dunki.
Drużyny - centralna 1 wo jewodzka Zrzeszenia LZS przebywaja na obozie kondy
cyjnym w Przemyslu. Pilni przygntowuje sie też patrol Gward ${ }^{\text {i reeszowskiej. by za }}$
23 dai stanac na starcie tej wielkiej imprezy.
Cieknwi jestesmy, diacze go nie vystawia sie jeszez re bed a , pokazywaly" ile dn
mamy co rozporzecia Marszu Patrolowegn. Warto hyloby rowné ustawic $w$ kitku pun
ktach. miasta gablotki ze szu Patrclowego $w$ latach wizualna bedzie przyciasala intoresuie też starsze spole-

## Das's numeras

 JAN KWILOSZ I FRANCI-
SZEK GRABOWSKI
IROK SZEK GRABOWSKI
$1 \begin{aligned} & \text { Gil } \\ & \text { cil } \\ & \text { na ziemiach byiej }\end{aligned}$

Na marginesie struyżowskiei ko,nferencil partyjnej

## Umocnić paístawowe organizacje partyjne


(ogólnie podań takich od li-
stopada ubr. wplynelo ok. 6
tys., z czego prawie pulowa
z b. gminy Niebylec). Kilkakrotnie powterzan pytanie: "Co robi tam a tam
organizacja partyjna, dacze organizacja partyjna, dacze
go nie zyje ona tymi spra-
wami, dlaczego stan

W wielu wypadksch podne fotografowaly tylko stan polityczny, ale nie zajmowaly sie one gospodarczym
sprawami swej gromady winski. Np. dużo mówi sie
siewie krzyżowym, o nowych mewie krzyżowym, o nowych
metoch upraw, o hodowli, le chropi nie pracuia po no stosowania nowych metod u prawy roli.
W referacie, jak też w dyWisii. kilkakr tnje powracy inej $W$ Bonerowce Jest
ona nsistebsza j nainieudolifj gesocderuiaca soóldzielek - pezewedniezasy te
 sorinienia stabości spótzziel-

## Wykonanie wszystkich za-

 dań gospodarczych uwarurı kowane jest paziomem pracypolitycznej organizacji parpolitycznej organizacji par-
tyjnych, wszystkich człontyjnych, kiszystzich czan
ków. Stabośc strzyżowskicio organizacji partyjnych sprowadza sie do tego, ze nie u-
wzgleqdnialy one codzienwzględniały one codzien
nych spraw gospodarczych ich praca berdzo czesto byla
odizolowana od spraw gromady $i$ wioski

## NIE TOLEROWAC

## WYPADKÓW

## EAMANIA STATUTU

## Na konferencj1 stanela sprawa aktywnej i przykład nej postawy czlonka partii. est to problem dla strzyzowskiej organizacji szcze- gólnie istotny. Nieprzestrzeganie Statutu przez wielu czionków parti1 byzo wiolu snie powodem, ze organiza- <br> ODPOWIEDZI <br> Konferencja partyjna dała w zassdzie obraz sytuacj1 po litycznej i gospodarczej pnwiatu. Wskazała sporo sla bości ich zródła w pracy partyjnej. Konferencis pracy nak nie odpowiedziała

Oparowce $i$ innych wsiach traeba rabic, aby w szybkim $^{\text {ond }}$
zatracaly swa kierownicza role, swój autorytet. Kro-
kiem ozywienia podstawokiem ozywienia podstawo
wych organizacji beqzie pel na realizacia uchwaly grud stu i regulacji szeregów par tyjnych.

Nie mcżna diużej tolero wać pazynależności do par skadlo z Bonarówki, ktory okradal spóldzielnie, rozp: al i demoralizowal jej czion ków, Janiny Chylek, któ rạ do dziśs mimo możliwości, hie wywiązała się z obowią kowych dostaw, a w dodat ku spekuluje - 1 wielu im podebnych. Oczyszczenie sze
rezów partyjnych, pozbyc!e ie niepotrzebnych w part ludzi z pewnościa pemoże o ganizacjom partyjnym w kie owaniu politycznym zy wioski. Braki w realizacji u chwal II Ziazdu wynikely drugiej strony z niekorzystnego roztozenia sif partyj
nych. Charakterystyczne fst, że np. na ogólna liczbe czionków i kandydatów par tii tylko ck. 40 proc. stanomady jak Pstragowa, w kto rej na 300 mieszkańców jes jeden czlonek partii.
Rozbudowa organizacji par tyjnej przy jednozzesnym uwalmianiu sie od ludzi przy jedno z najpilniejszych za dań strzyzowskiej organiza cji partyjnes.
trzeba robic, aby w szybkim
tempie przezwycieqzyč $i$ wvleczyć wszelkie schorzenia.
$W$ referacie jedynie zahaczo no or rzecz najistotnicjszac nej, ale te zagadney party znalazly szerszego rozwiniecia $w$ dyskusji. Konferencja
przede wssystkim nie ocenn la pracy Komitetu Powiat:,
wego i jego kierowniczeg kolektywu.
pord popernionych przez Kp błedów, na czoło tnose w kierowaniu praca a tywu partyjnego 1 aktywu tywu partyjnego 1 aktywu
pañstwowo-gospodarczego.
Wielu dyskutantów mówi 10 o przyjéżzajacych do gio
mad przedstawicielach po wiatu, ktorzy udzielali bar dzo szczuplej i niedokładne pomocy. Tcwarzysze doma
gali sie, aby przyjeżdżajạ gali sie, aby przyjeżdzajacy
do nich ludzie wiecej wgle do nich ludzie wiecej wgle
biali sie w potrzeby itrudno sci terenu aby rzetelnie niu. Powiatowy aktyw jak wykazala konferencja-
pozostaje w dużym oderwaniu od terenu. Gayby było inaczej, na pewno tak licztrudniony jest w Prezydiun PRN, Pow. Zarzadzie Rol
nictwa, POM - poradziby sobie z dwiema nieudolnie go spodarujacymi spoldzielnia
mi (Bonarowka i Lutcza) mi (Bonarowka $i$ Lutcza
które, jak wyrazall sle to
 re wsrod chlopów. Rzecz tym, ze wszyscy niewiele r
bia, aby. sytuacje w tyc społdzielniach naprawic
Przed Komitetem Powia towym Partil w Strzyżowle jako pilne zadanie staje spr wa polepszenia pracy zak tywem wlannym, jak tè 12
aktywem panstwowo - gospodarczym. Trzeba go u
czye i wyrabiack w nim odpo wiedzislnose za wykonani zadan przez partie wysunie tych. Tej odpowiedzialnosc w plerwszym rzędzie żada nalezy od

Przepisów przestrzegaé trzeha i w zakladach żywienia zbiorowego
ZAKEADY Żzwienia zbio-
rowego odgrywaja wȧna ro rowego odgrywaja wazna r
le w zaspokaianiu codzien le w zaspokajaniu coizien
nych potrzeb swiata pracy nych potrzeb swiata pracy, ośrodkach (do których zali-
cza sie również Rzeszów jako miasto wojewódzkie),
gdzie codziennie duzo jest gdzie codziennie duzo jest
przejezdnych, żywienie zbioprzejezdnych, żyw
rowe winno stać
wiednim poziomie gastronomicznych moina szcze wysunąc poważne za strzeżenia. Potwierdzía
kontrola przeprowadzona kontrola przeprowadzona
Rzeszowie w $\quad 16$ zakładac
gastronomicznych podieg nych i restauracjach kolejo wych.
Istnieje wiele przepisów 1 normatywow wydanycl zarówno przez Ministerstw
Handlu Wewnetrznero Handu Wewnetrzneso ja re strzega dobra konsumentów korzystajacych $z$ uslu
zakładów gastronomiczny zakładów gastronomicznyo tym, ze kierownictwa przedsiebiorstw mało dbaja
o zastosowanie w wymagan stawianych przez wymienione czynniki. Nic
wiec dziwnego, że na 16 kon wiec dziwnego, że na 16 kon
trolowanych zakładów gatrolowanych zakładów ga
stronomicznych zadne nie prowadziro dotychczas na w 12 nie było odpowiednio 1 zażaleñ, 11 nie wykonywało się zaleceñ pokontrol nych i nie bylo planow pra wagi porcii 10 niestrzegalo si nie znał przepisów i norma tywow, w 7 artykuly prze-
znaczone do produkcij byt źle przechowywane, a w pie ciu wypadkach stwierdzono niedostateczne oswientenie
mieisc pracy. We wszystlich mieisc pracy. We wadoch stwierdzono po-
zakłado
wažne niedociagniecia sani wazne
BEZPOSREDNIO $z$ zaistnialymi faktami wiaze sie sprawa wykonania planu za
IV kwartal ub. roku (waha
 kladach Gastronomicznych daje sie zauważyc obniżenie jakosci produkcji whasnej gorsza obsługa a nawet po bieranie przez personel nad
miernych cen niezgodnie cennikiem. Wine za to ponosi kiero-
wnictwo dopuszezajace do
zatrudnienia jersonelu nie zatrudnienia pe
kwaififikowanego
dajacego sies do pracy w jadrodajniach. Również kie rownictwu mozna przjpisa
brak róznych formularzy druków, którymi postuguja
sie kelnerzy, brak szkolenia sie kelnerzy, brak szkolenia
zawodoweso w 15 zakladach zaś pod alresem orga nizacy
RZPG moża wysuną slusz ne pretensje, ze nie organi-
zuja odpraw z mezami zauzuja odpraw z mėzmi zau-
fanlia ani narad w poszczególnych zakładach żywienia zbiorowego Poważne niedociagnięcia rach mlecznych podleglyc Okregowej Dyrekcji Detalu szowie. Nie umieszcza sie tam w jadrospisacr nyszy w सanynn dniu, co zmniejsza obrot dzienny
straty zakładu gdy zepsuj sie czqśćc wyprodukowanych sie artykuiow. Specjalnie w barach mlecznych z powodu
braku odpowiedniego mieszczenia warunki san
tarne budza wiele zastrze żćń.
ROWNIEŻ i Kolejowe Z kłady Gastronomiczne w leży. W pogoni za jak naj strzega sie tam zasady,
naipierw wac podrozinych a nie przy-
godnych pijakow placacych godnych pijakow placacych
wicksza gotówkę za napoj alkohoiowe. Personel nie jest nastawiony na sprzecia
whasnej produrci, mniej się targuje. Nie n tym jeentak honcza sie uste
ki w restauraji koiejowej w Rzeszowie. W czasie kontro-
li stwierdzono np. mniejsza li stwierdzono np. mniejsza gê sznycli oraz o 33 proc oczywiscie przynosi znaczn uszczerbek konsumentom Należy sié spodziewać, że przeprowadzona akcja kon trolna na czas duviszy pod
niesie poziom działalnosc rzeszowskich zakładow ży wienia zbiorowego i bẹdzi
mniej skarg i utyskiwań ko mniej skar
rzystajac.'c

STANISEAW
HAWRYEECZKO
instruktor WRZZ

Prełomowym
ciem Marksa
jako
osiagnie-
Engelsa, ciem Marksa i Engelsa,
jako uczonych i jako re
olucionistow, bylo odkry
cie, ejo historia ludzkośsi
cie przede wszystkim historia mas pracujacych, twórcow wszystkich dóbr materialnych, sily napecdowej sta
rozwoju spoleczeństwa.
To odkrycie tworców mar role $w$ historii mysti ludz role w historii mysli ludzstaw wszystkie idealistyczne
poglady na życie spoleczne gloszace pogarde dla mas przypisulace decydujaca role aym jednostkom" nej mniejszości", "wielkim as do anom. Zastosowane kapitalistycznego i jego sprze czności pozwolito twórcom bocjaiizmu naukowego udowodnic, ze do klasy robotnisja obalenia kapitalizmu zbudowanie spoleczeństwa cjalistycznego. Teza o decy dujacej roli mas ludowych rozwoju spoleczenstwa legta u podstaw socjalizmu nauk strategii i taktyki partii pro létariatu.
Rola mas jako twórcow h wyraziscie wich walce $z$ wie wyraziscie w ich walce $z$ wy
zyskiem, o wolnosic. W swych rewolucyjnych zmaganiach przeciwko starym formom z̀ cia spolecznego masy ludowe
odgrywaly zawsze role sily, lamiącej opór starych kla torujacej droge wyiszemu etapowi rozwoju spoleczeń-
stws. Wlasnie w wielkich bo fach klasowych, walkac o narodowe i spoleczne wy zwolenie, w rewolucjach, od rozv/oju spolecznego, szcze-
goblnie jaskrawo wystepuje
rewolucy jna rola mas ludorewolucyjna rola mas ludo-
wych, ktöre nie szczeqzal ni-
gdy ofiar gdy ofiar w walce z wyzyskiem
takiego posswiecenia daja wstania niewolinikow w Rzy
nie, ktore podwazyyy pod mine, kttre podwazyy
stawy starozy
protnego
swiata przygotowaly jego upade)
daja woiny chtopkie daja wojny chiopskie w
kresie fadiizinu, ktore
przyeotowat praygotowaly rewolueje bur-
zuazyine 1805 roku oraz Wielka Socja listyczna Rewolucja Pazdzier nikowa i walka $z$ interwen
cja w Rosji. Takde przyklady
w w ostatniej woinie, w decy dujacee 0 lossch symata wal-
ce $z$ silami lazzymu niemie ckiego dawary narody Zwiaz ku Radzieckieg
ludowe Europy
 uclisk 1 wyzysk mas praculacych pryez klasy mostaalagace przeer szlachte 1 burłuazje, od-
suwanle mas od wptywu na bieg zycia spotecznego bylo zawsze
zrodiem staboscl naszego kraju 1 doprowadzllo po dwakrot do Jego upadku; natomiast wyzwo-
lente mas z ucisku, teh prre.
lester



Epoka, w ktorej zyjem wykazała, że ustrój kapitall-
 przed masami ludowymi za-
danie likwidacii kapitalizm i utorowania drogi nowym socjalistycznym formom ży cia spolecznego. Misja ta przypada w udziale proleta-
riatowi, najbardziej cyinei klasie wspótczesnego spoleczeństawa.
Zrozumieli
rewolucyjni socjalisci polscy
ktorrzy z L. Warynskim na
czele poszzii w masy robotni-
cze, aby budzie je do wiel-
kieso czynu jo cze, aby budzic je do wiel-
kiego czynu. Dziataczami
I Proletariatu niezłomna wiara w sile twor czaz najbardziej upostedzonej
klasy naszego spokezzenstwa $\xrightarrow{\text { klasy naszego spokeczénstwa }}$ proletariuszy polskich, - przekonetarius ze ci $\begin{gathered}\text { pulskich, } \\ \text { najbar- }\end{gathered}$ przekonanie, ze cl najbar-
dziej wyzysklwani 1 wydzie-
dziczeni dziczeni znajda w sobie dosć mocy, ażeby oballe ustroj wy
zysku i zbudowac nowy. sprawledliwy ustrój socjalistyczny. Ta wiara kierowall sie proletariaccy rewolucjoniscl nastepnych pokoleńn,
spod znaku SDKPIL Dzieki bohaterskiej walce klasy robotniczej 1 przewodniczacym jej partii marksiKi sile sojuszu robotniczochlopskiego, dzieki rewolucyjnym osiagnieciom Kraju Zwycieskiego Socjalizmu przewrót ten dokonuje sie ozamieszkuje jedna trzecia ludzkości.

Kapitalizm jest ostatnim ustrojem opartym na wyzy-
sku człowieka przez czlowieka. Jego obalenie stanowi najwiekszza rewolucje w dzie
jach ludzkości. masom pracuiacym piervszy whistorii droge od ucisku i eksploatacii, do wol nosci, wyzwala poteżne sily
twórcze ludu i przekszala tworcze ludu i przeksztalca
miliony robotników i chlopów w świadomych budow ntwa. Totez wraz zoleczeń
staleniem kapitalizmu wzmaga sie, niebywale zmienia sio
jakosiciowo rola mas w rozwoju spoleczeństwa. Staja
się one już nie tylko sie one już nie tylko twórca
historii, ale takze sila swia domie organizujaca całoksztalt życla spoleczenstwa


## MAST LUTOUNH

## List ze wosi

Jestem plantatorem kukurydzy
 cheq
doswadczeniami odic swoimi
uprawy nawozenia uprawy，nawozenia i zbioru
kukurydzy．Chce zachecic kukurydzy．Chce zachect
naszych chtopow w powie cie nizañiskim do przystepo
wania do konkursu urawu waniza do konkursu upravey
kukurydzy orgrnizowanego ${ }_{w} w$ calym kraju przez Mini－ sterstwo Roinictwa．
Jak ja uprawiam kuku－
rydze？
Gospodaruje na Tydze？Goaspodaruje na ob－
szarze 3,60 ha $w$ gromadzie
Przedze Przedzel．Kukurydze upra－ wiam juz od 15 lat．Upra－
wiam dlatego，zie przynosi mi duże dochody，ze sie o－ placa．Dotychczas siatem
kukurydze na 10 arach．U－ prawam od kilku lat od Ta odmiana daje mi wyso－ kie piony it dobrze $w$ na－
szuch warunkach doirzewa． szych warunkach dojrzewa．
Wyhodowatem nawet od－ miane mieszana，trudno mi okrestic jej nazwe－daje
jednak wusoki plon do jednak wysoki pl
skonale dojrzewa．
Kukurydza nie ma du－ zych wymagan glebowych．
Tam gdzie zawodzi owies lub jeczmień，kukurydza
daje dobre plony．Rosnie na glebach lekkich z pewna 2awartoscia prochnicy．
daje sie na madach recz－ wych，Na glebach ciézkich gliniastych zbyt poizno doj－
rzewa Stanowisko reeza．Stanowisko who dzy obojetne．Ma podobne
wymagania do okopowych． wymagania do okopowych．
Sama jest dobrym przedplo nem dia jeczmienia，owsa pszenicy jarej $\ddagger$ innych．Ja uprawiam krkurydze po ziemniakach lub burakach jak równiè po kobsowych． Uprawa gleby musi byt
staranna．Potrzebna jest gte staranna．Potrzebna jest gte
boka orka poniewaz kuku rydza korzeni sie gieboko i szeroko．Najwa亡̌iरiejszym newozem pod kukurydze
jest obornik．W przelicze－ okoto 280 q．Newozy zztu－ czne maja charakter po－
mocniczy sól potasowa，azotniak lub siarczan amonu．Przestrze－ gam，aby nie dawać dużo nawozow azotowych ponie－ waz opoznia to dojrzewa－ nie．Siew kukurydzy stosuje grom．JOZEF JUSKO
jest ju亡̇ w III dekadzie kwietnia dostatecznie cie－
plo można smia\％o rozpo－ plo mozna smiaro rozpo－ czac siew kukurydzy．Jezeli niejsza opóżniam wysiew i sieje w pierwszych dniach
maja．W kazdym razie siew kukurydzy trzeba prze prowadzic przed 15 maja．
Dużo klopotu przysparza mi uchroxienie plantacji przed wronami．I z tym so－ co roku inne meto
szenia szkodnikow
Zbioru kukurydzy doko－ Zbioru kukurydzy doko－
ntije po 20 wurzesnia．Liscie na todygach sa juz wtedy calkowicie zeschniete．Obry wam kolby i rozwieszam je
na strychu．Przy wietrznej na strychu．Przy wietrznej
pogotzie juz w ciagu dwu pogodzie juz w ciagu dwu
tygodni kukurydza wysy－ cha i można jq そuszczyc．
Material do siewu prze－ chowuje $w$ kolbach do wio
my $w$ suchym miejscu $z$ tym，ze wybieram ziarno do siewu najbardziej dorodne． Ześrutowana kukurydze da je jako pasze swiniom，kto re leptej ste tucza aniżeli po inn
Konczac chce wam po－
dać，że po dokonaniu dać，ze po dokonaniu po－
wyższych zabiegów osiagam wyzszych zabiegow osiagam
bardzo dobre wyniki 10 arów w roku 1954 zebra－ tem przeszo 620 kg ziar－ tua．Pozwolito mi to wywia
zać się $z$ obowiazkowych do staw zboza，a sporo jeszcze ziarrna mam na wtasny uży ge sprzedac Powiatowemu ge sprzedac Powiatowemu
Zarzqdowi Rolnictwa w Ni
sku 100 kg ziarna sicume－ sku 100 kg ziarna siewne－
go dla chtopów przystepuja go dac chiopow przystepuja wie kukurydzy．Dzieki te－ mus，ie obowiazkowe dosta
wy wyrdwnuje kukurydxa，
zasszzedzonym w zaoszczedzonym $w$ ten spo－ sób zbożem moge dodatko－
wo wyhodować jednego tu－ cznika．
Wzywam wszystkich chlo pów z powiatu Nisko do wspózawodnictwa o naj－

Do spoldzielcow z Wysocka
Rozważcie i osạdźcie sami！

TWORCA HISTORTH＂）
korzystania z reformy．Wha－
snie na tych komisjach wspólpracujacych z komite－ tami folwarcznymi，oparła
sieg partia i rzạd w walce $z$ dow ziemstich ${ }^{2}$ torów majatków itd．

 hitlerowscy okupanci opuszczaii
nasz kraja，a zaaklacom przemy－
stowym grozilo


 ka przstapin do zaberpieczen
fabryk，kopatin it hut，samorzut
le aructamiali product

 pantitwa podstawowych srodidow
pionukcjlanowian juz tylko
pawne zatwierdzenie faktycznie istrinelacego stanu rzeczy，proe
jectac，rrez masy，pod ych kon
troce．kinczowvch pozyci1 pos


 Przeprowadzona przy u dziale mas reforma rolna ty sie źrod？em dalszei akty－ now ludzi pracy we wszyst kich dziedzinach życia，roz
woiu inicjatywy i udziału w woju inicjatywy 1 ud
rzadzeniu panstwem． Najbardziej dobitnym prz mas w budownictwie nowe ekonomiki $w$ okresie odbu－
dowy kraiu $i$ jego socialisty－ cznego uprzemysfowienia jest inicjowane jeszcze w roku

| 1947 przez niezapomnianego Pstrowskiego staje sie ono co |
| :---: |
| raz skuteczniejsza bronia |
| alce o rea\izacje |
| ch planów gosp |
| czych，o wzrost wydaj－ |
| ci pracy itd．Whasnie we |
| wspôłzawodnictwie |
| znalazły wyraz glebokie prze |
|  |  |
|  |
| sie nowego stosunku do pra－ |
|  |  |
|  |
| sens rewolucyinych pr |
| mian，jakie zaszly w naszym |
|  |  |


| sy robotniczej－wspókgospo darza kraju，za jego przy－ szłoṡć－za zbudowanie so－ cjalizmu w Polsce． <br> Wzmagajaca sie aktywnose i świadomosé polityczua mas， ich rosnaca jedność i twór－ czy wkład w budownictwo nowego życia zadecydowaly o wszystkich naszych dotych czasowych sukcesach． <br> Problem twórczej roli mas w budownictwie społeczeń－ stwa socjalistycznego wiazze się sciśle z zagadnieniem wza jemnych stosunków między partia a masami． |
| :---: |
| wsklch norm kycla partyjnego la więzi partll z masami |

Po to，aby powstal ustrój twa nowego ustroju．Sila socialistyczny，konieczna jest
świadoma walka i praca milionów ro－
botników $i$ chłopów． botnikow i chłopów．Jed
nakike swiadomosic i organi
zacje może wnosic wo mas zacje moze wnosic mas leninowska．Zadaniem partii
jest kierować masami，wska－ zy wać im cele i zadania，pro wadzde
giem klasowym，przewodzie im w budownictwie nowego rownictwa partii，bez slusz－
nej linii polityki partii，bez nej linii polityki partii，be
wielkiej pracy partii nad u swiadomieniem mas ich mo bilizacja do realizacji wska－
zañ partii，nie można zbudo－ wać nowego spoleczeństwa Jesli jednak tak jest，to nie
wolno odrywać roli mas，ja－ ko twórców nowego spoke－
czeństwa，od roli partii，jako czenstrea，od roli partii，jako
sity kierowniczej budownic－

| Ostatrio dokonaliście na | przez dwa tygodnte złozone |
| :---: | :---: |
| sprawozdawczo－wy | w pryzmach，narazone |
| oceny catorocznej | na deszcze，co oslabito |
| acy Waszej społdzieini w | nosc kiełkowania？Dlaczeg |
| socku．Dzieliliscie rów－ | zamiast podjaç sie pracy |
| wspolny dochód－spot | kutowaliscie nad tym |
| elczy dochód．Wasza os－ | ma pracować？A pielegnacja |
| ale rzeczowa dyskusja |  |
| ciła snop swiatła na sy－ |  |
| ję panująca w spółdzièi－ |  |
|  | my tutaj już dość |
| lepszej | które złoziyly |
| cym．Na plan pierwszy | 10 hektarów ze |
| a się tutaj wallia calego | ledwie 380 |
| de tutaj wars | podobny |
|  | Iiscie piękne zbi |
|  | Tak．To jest gorzka |
|  | ale prawda |
| ） | wy niedbals |
| szej spodziemi．A z tym | trawstwa mienia |
| było u Was w Wysocku | czego powtarzaly |
| najlepiej－w wielu |  |
| adkach |  |
|  | potrzebne，kt |
| prawde o Waszej | to uniknąc． |
|  |  |
| nym spordzielnion |  |
| － | prace ktorej plony |
| h warunk | dat |
| ch w ub．roku plony na | 3 ha nawóz sztuczn |
|  |  |
| 1952．U Was | później ziarna．Czy |
| ony obniżyly |  |
| warunkow atmosferycz |  |
| atmosferycz－ o tym，Wy |  |
| wniez wierie．Srednie plo－ | dy dobrze ilustruja 1 |
| żyta wyniosły u Was 15 q | Wam przyczyny nisk |
| enicy ozimej |  |
| tomiast pszenicy jarej ty | ki obrachunko |
| jegrmienia 8 q | ka |
| mniakow 38 al |  |
| aliście fiana |  |
|  |  |
|  |  |
| ć | gospodarzem i organiz |
| obrachunkowej． | aszej |
| tak |  |
| skich urodzajów？Przecież | fy konczyla się na |
| e spółdzielnie | ，ppogaduszka |
| iędze，jar．Wietlin I uzyska | ，，zrobimy＂，„musimy zro |
| plony o wiele wyższe．Fooszu | W okresie kiedy potrzeba |
| ajmy przyczyn．Siegnijm | to ludzi do suszenia |
| o przykłady．W Waszej spól | rania siana przewodn |
| dzielni nie dokonano jesienia | spóldzielni jeździl do |
| 53 r．orek zimowych na | a，zaniedbujac |
| yznaczonym 10－hektaro－ | bowiazki．A w |
| ym stanowisku pod ziem | siano zagniło na łace．Praco |
| na orka na | nicy obory mówia，że |
| eiezkich glebach była już tyl | kow zarządu widziano ty |
| o pótśrodkiem．Nie spelniła | wtedy w oborze，kiedy za |
| nie mogła speinic swojej | dziła potrzeba podkarm |
| czy tylko zawin | konia przewo |
| taj POM？Nie．Dlaczego przy | zacy |
| nia | bowlem do spóldzielni sw |
| poźno？Dl |  |
|  |  |

cy Waszego zarzadu spotkała
sie na roczym zebraniu z
ostra krytyka czlonkow．Ni－
kogo ze starych członkow za kogo ze starych członkow za
razau nie wybraliscie do no－ rzadu nie wybra＇iscie do no－
wych wladz，Waszej spól－
dzielni． dzielni． winić za wszystkie niedocia gnięcia i braki
zarząd spóldzielni．Zachodie pytanie jak mogliscie－W caly rok tolerować te spra
wy．Czyż obojetne jest dla Was，ze plony marnowaty sie w polu，ze na nic zdala
sie Wasza poprzednia prara，
W， Wasze wysilki．Wiemy，że w
Wysocku od dluzzsego czasu trwaja szkodliwe antagoniz．
my i osobiste pretensje mie－ my i osobiste pretensje mie－
dzy czonkami
spóldzielni． Wiedzcie o tym，ze to osia
bia sile Waszego looleitywu wzajem，ale wielu $\hbar$ nszcze Was wykreca sie of pracy zaniedbuie obowiazki człnn－ Rozmawiajac z członkami Waszej spółdzielni：Masł̧̌． kiem，Kubarakiem，Rachwal niem i innymi，odnosi sie wrażenie．że to są ofiarni lu dzie，dobrzy spóldzielcy．W większości sa członkami pa tii lub ZSL．I ci właSnie lu－
dzie w codziennej pracy nie wykazuja tak potrzebnej in cjatywy，zaniedbuja obowia－ nież winę za to，że spółdziel nia pracuje źle，że jej docho dy sa male，że plony obnižy ku． Trzeba，aby wreszcie zapa－
nowała u Was zgoda，szcze nowała u Was zgoda，szcze
ra współpraca，która może przynieść jedynie pożytek
dla Was wszystkich

Stać z pewnościa Was－
czlonków spółdzielni，na czlonkow spódzielni，na wy－
sokie poczucie troski a roz－ wój spółdzielczej gosyodark
swojej własnej i wsoólnej so swojej własnej i wspólnej so
cjalistycznej własnośz．W powiedzcie zdecydowana wa
kę szkodnictwu gospodarcze
bieży mienia spoleczrego．Te sprawy musicie
głéboko do serca．
Przyjmijcie równiez glebo ko do serca ostra ade szezera i otwarta kry
spółzizielni i Wy wszascy od
powiadacie za cala saldziel powiadacie za cała spoldziel
nie，nie tylko przed suba－ ǹie，nie tylko przed suka－
odpowiadacie przed cala gro mada，pized partia．I whas－ nie organizacia partyjna w kazać się wiẹkssza inicjaty－ wa，wydajniejsza praca．Nie
może byc takiego wypadku， może byc takiego wypadku，
aby członek partii nie wywia zal sie z powierzonego zada－
nia，a takie wypadki byly； nia，a takie wypadki byly；
np．Karolowi Rachwalskie－－ Jaroslawia zginelo＂ 80 kg otrab．－Szkoda，że potrak－ towano to jako przypadek，
jako fakt，＂który kazdemu może sié zdarzyć＂．Nie jest dobrze jesli sekretarz organi uprawia na dziko 32 ary－ przyklad idzie z góry．Orga－ nizacia partyjna ma odpowie
dzialne zadanie wychować dzicalne zadanie wychowac
dobry，bojowy kolektyw spox
dzielni． dzieln
Możecie powiedzied towa rzysze z Wysocka，ṫe mie ma $G i e$ dostatecznej pomocy z
FDM，Powiatowego Zaxzadu Ra nictwa，z Komitetu Po－ dzied że Wasza spólózielnia interesuja sie ，od swieta＂， zgodzimv sie．Jednak najwié cej zalezy od Was samych， wej ambicit，od szczerej che
ci uzdrowie nia spódzielczej góspodarki．Nadchodzi okres wiosennych mac w polu fuż
niezadıuco A wiec bedziemy mogli sie prze onać o tym， czy Wasza ambeja，ched do－
brei pracy zmie i i zycie brei pracy zmie 7 it
Waszej spóldzielnt．

STANISEAW＇GOJJCIK

## Czytajcie <br> prease partyina



## ROK 1005 NA ZIEMIACH BYLEJ GALICJI

$\mathbf{P}_{\text {olsk }}^{\text {olskie klasy }}$ posiadajace ce dopuszczone do rzadzenia w Galicji, oddaly sie - po-
dobnie jak obszarnicy i wiel ka burżuazja krulestwa - Ro jii carskiej - na usługi cie miezcy austriackiego
Szczegónym tego przykła-
dem byla postawa drzeja Potockiezo, namiest nika kraju. Chcac zaznaczy
 borcow sypnał on wzeregiem zakazów
wszelkich
zebran,
manifestacii. tlumienia tychże skoncentro wane zostaly uzbroione od
dzialy policji i woiska. Gesst sied agentow poicyinych pil nujacych sie patriotyczny mi" nikt, chociażby moraini lie udzielal poparcia, "bunna wokół niego grupa obszar woje dobra, wszystkimi swoje dobra, wszystkimi si stniejacego porzadku społe cznego, do zahamowania ru chu narodowo-wyzwoleńcze go, który był nieodłaczeni zwiazany
lecznym.
W Krakowle zabroniono na wet zbierania składek n ciwko ruchowi rewolucyjne mu wypowiedzialo się rów nież szlachecko-burżuazyjn ie wiedénio w parlamen cie wiedenskim na posiedze
niu w dniu 15 lutego 1905 Uchwalona rezolucia stwier dziła, że
 przedslewziete, ktore by sle mo-
giy priycynte do wzmozenia
niepokalu w sasiadniey dzielnicy nilepoksju w sationniey dzielinicy
bylyby reecza diat nasze. sprawy Ciekawe swiatio na posu zahamowania wp lucji na teren Galicji, rzuca ytuacja w Rzeszowie. W o wym czasie w Rzeszowie wy chodzil reakcyjny, klerykalki'" "ygodnik ","ar Rzeszo poleczenstwu, ze wystapie nia rewolucyjne moga przy
niest tylko szkode narodow polskiemu, że nie należy da
wać ppstuchu "wichryycie ,"Glos Nzeszowski" z dnia pnym zatytulowanym „Bacz nośc" pisal:



niez krótko wspomniec jakie
bylo stanowisko partil polibylo stanowisko partii poli-
tycznych PPSD 1 PSL tycznych PPSD 1 PSL oraz
jego kierownictwa $w$ tym okresie, jaka one spełniały ro le $w$ ruchu robotniczym chłopskim Otóz PPSD Galicłi w swo$\begin{array}{cc}\begin{array}{c}\text { jej działalności }\end{array} & \begin{array}{c}\text { wszelkim } \\ \text { sie wypa- }\end{array} \\ \text { siedkami starala }\end{array}$ $\begin{array}{cc}\text { srodkami starala } & \text { sié wypa } \\ \text { czyé świadomośc } & \text { klasowa }\end{array}$ proletariatu, a rewolucyjna walke skierować na niewłaściwe tory. Przywódcy PPSD przeciwstawiali walce rewo-
lucyjnej walke parlamentarlucyjnej walke parlamentar-
na majaca na celu reforme sejmu, utworzenie republik burzuazyjnej z powszechnym prawem wyborczym i zdoby
waniem urzedow za pomoc waniem urzedów
kartki wyborczej.
kartki wyborczej.
Rzecz jasna, że taki program walki nie przyczynial sie do pogłebienia swiadomosci robotników i stepial ostrze walki proletariatu, skie rowane przeciwko zaborcon
i burżuazii, walkio wyzwolei burzuazil, walkio narodowe i spoleczne. Podobnym czynnikiem hamujacym rewolucyjnośc chło PSL, a szczegónín jego reakyjne kierownictwo opanowa ne i bedace pod naciskiem e lementów burżuazyjnych i ob szarniczych. Jednak wbrew nictwa tych partii proces ra dykalizacji postepuje dale szczegolnie wśród młodszego pokolenia zwiazanego $z$ ru chem robotniczym. Ju̇
1904 r . powstaie modziezo wa grupa „,Zjednoczenie" kora poddaje krytyce dzia łalnośe PPSD i jej program
Nastepnie z szeregow cial-nacionalistycznej orga hizacii młodzieżowej wyłania a swo dzia, ktora rozwine Galicji i w swej działalności realizowala linie i ideologie
SDKPiL Zródrem tych przeSDKPiL. Zródłem tych prze brazen ideologicznych na te enie Galicii było bezsprzec nie
1905
Wzrasta równiè̇ rewoluterenie Galicji. Bezpośrednim wplywem na radykali proletariatu wo 1905 walk wzgledny w zy 1 zubożenie chłopstwa galicyjskiego - przeshowio wa ,nedza galicyiska", wszystkie te czynniki w su
mie spowodowaty dojrzewa mie spowodowaty dojrzewa-
nie politycrne mas chłop-
skich. Chłopi w swych kap. Chopi w swych wy tapieniach nie tylko żadal

## suwali zadania reformy rol- nej. Walka polityczna na ws nej. Walka polityczna na wsi galicyjskiej wzrasta i zaos

 galicysie a wzrasta i zaostrza sie a nawet wplywa re wolucjonizujaco na chłop stwo w Królestwie Wpływ rewolucii 1905 mial również i drugą stron Na podstawie stosuntru do rewolucji rosyjskiej i wyda rzeń rewolucy.nych w Krole slonieta zostala zdradzieck nacionalistyczna dziakalnoś przywódców PPSD, którzy jawnie jak np. Daszyñski dazyli do izolowania prole tariatu polskiego od ruchi porzadkowania sie w całości burżuazij
Na tle rewolucii 1905 r. w dolach PPSD krystalizuja sie w ogniu walki, zdrowe rady
kalne i postepowe element kalne i postepowe elementy
lewicowe, które mimo reak cyjnego kierownictwa praktyce i działaniu uznaja coraz smielei rewolucyjna droge SDKPiL. Ze strony kie rownictwa PPSD przybiera-
ja na sile ataki ja na sile ataki przeciwko
dzialalności SDKPiL i lewicy PPS. Coraz jawniej przywód cy PPSD ida na usługi zabor dy staczajac sie na dno zdr dy interesu narodu polskiego
perializm austro-wegierski wyslugujacych sie im obsza co nie moglo pozostać bez u pracujace Galicii, hamowae rewolucyjność i zapal robot ników i chlopów
Dopiero pierwsza woina swiatowa i wybuch Rewolu ci1 Pazaziernikowej przela muje reformizm na terenie gromny skok iw świadomoscl mas pracuiacych. P wem Rewolucji Październiko wel powstaja wkrotce komo ki KPP i proletariat Polsk poludniowej uzyskuje odta wodza w wallach o wyzwo nie spoleczne i narodowe
Rewolucia 1905 r. byla jednak dla mas pracuiacych Ga go przelomowym momentem Zahartowała ona klasę robo tnicza, spowodowała wykry stalizowanke się nurtu rady przygotowala masy pracuia ce do nowych zwycieskich walk, ktorych uwieńczeniem bylo powstanie Polski Lu
KWILOS


мином

mu markiz de Salnt-Brisson.
Monsleur Planchard przedstawil swym pracownikom prosezet Monsleur Planchard przedstawil swym pracownikom propezyef
 Plerwszy Maurice zabral glos 1,
Jakie mozna napotkac $w$ drodze.
Jakle mozna napotkac $w$ drodze.


Zapanowalo milczenie. Nie siyszało sié niczego, prócz kich uderzeń trzcinki o cholewe kacztelana, Simona stala pizy swojej pompie, thumiac gwaltowne wZruszenie. ${ }_{\text {,Nie wolno }}$ ci milczeć teraz i zostawić Maurice'a bez poparcia", mówi\} jej , iakis gics wewnętrzny. ,Nie wolno ci, milczac przyznawać się do tamtych sisz cośs powiedizieć. Musisz zléżyć świadectwo".
Przelknela, i nagle, jak pocisk orzeszywáacy zar Przelknela, i nagle, jak pocisk orzeszywaiacy zar
slonecznej spiekoty i dusznạ atmosfere milczenia, zaslonecznej spiekoty i duszna atmosfere milczenia,
brzmiato jej niezbyt glospe, ale czupurne pytanie:

- A cóz by im wtedy pozostalo innego?

Wszystkich spojrzenia skierowaly sie ku pompie. Smona stala na swym mifiscu, szczunka, dosyć ro-
sla, w swych ciemnoziflenych spodniach. Jej opalona, mocno zaczerxifninna twarzvezka blyszczała od
potu. dtugie, waskie warg były zaciśniecte. patrzyła potu. dhugie, waskie wargi były zaciśniete, patrzyła
przed siebie pryymnie. zdecydowanie, hardo.

Eh? - rozígl sie od strony lawki donośny, pelen zdziwienia okxzyk Maurice'a
Markiz naglym, stanowczym ruchem zawrócil na pięcie. Chodźmy, Planchard - rzek do stryja Prosnera. - Nie można powiedziect
brze wychować swoich ludzi
Stryj Prosper, do najwyższego stopnia skonfudowary i rozzloszczony, przenosil spojrzenie z Simony na nie powiedzieć coś, wybuchnać gniewem, ale opano wal sie, zawrócil równiez na piecie i spiesznie podaży za kasztelanem. Zanim weszli na powrót do lo-
kalu biurowego, kasztelan zwrócil się jeszcze ku siedzącym na lawce:

Do czegokolwiek dojdzie jeszeze w tym kraju - Do czegokolwiek dojdzie jeszeze $w$ tym kraju.
jedno jest pewne: ze dyscyplina beqdzie znowu przy-
wrócona. Niejeden będzie musial cdczuć to jeszcze na whasnel skorze. tary szcfer Richard chrzaknal kilkakrotnie, odplus zekt do Mauricea:

- Ale teraz, to już na prawde ostatnia chwila, abyś Maurice odpowiedzial $z$ drwiącym uśmiechem
- Czegóż cheesz, mój stary? Ci uciekinierzy n pewno roziiliby mi glowe, gdyby spostrzegli, zie za a w swoich zielonych portkach Tym bardziej sial to zrozumicć ten lobuz, ten faszysta, który tak nosa zádziera.
- A ja przecież jestem za tym, abys wial stad jak Simona była dumna $z$ siebie Maur
Simona była dumna z siebie. Maurice, wbrew swo akiej odwagi to wymaga, by sie tak odezwać, jak cna przed chwila to uczynila


## 

Muszkat wosiesmietankowym
pokoj jadalny byt tego wieczoru jak zawsze jasno swietiony, stol nakryty byk $z$ codzienna starannoscia. awane byty i cyad scble wyraznie, aby posiki 0 erwy jego wystawione byly teraz na tak ciężkạ pró be, że prasnal, aby przynajmniej jego prywatny, do mowy i spockoine formy.
Simena patrzyla spod oka, fak stryj obiera rzod

## Za kulisami zwolnienia z pracy




#### Abstract

Wypadek，o którym chce pisać ni nie jest typow ny i darh prasy－jest jednak dose charakterystycz－ wypadiun często znajidut takim，ale metodach pewnych osób kach，które to osoby za wszellá cene chca postawit na swoim．W praticce usane sa takie wyadki i po－ Sciem do tudzhich snraw．O tym bezfusznym pondej－ A blizsszych ssczegolow dowiadujemy się z listu zain－


## Wtarel marca

rzeszow
Dyzur nocny：Apteka spolecz
na nr． 1 ul． 3 Maja 14
Pogotowle Ratunkowe：ul．O
broncow Stalingradu 29 tel of
Straz Posarna：ul．M1cklewicza
i0 iel．of
颙男界

gosz należalo oddad do sadu．
Po tych i innych rozmowach Po tych i innych rozmowach udałem sie do mieszkania Dlugosz．Bliska lez powta－
rzala to co juz rzała to co już napisała weze
Eniej w swym liście do re－ dakcji．Ubogie mieszkanie mówiło samo za slebie，po－ twierdzało jej słowa．W ko－ fysce popłakiwal jej roczny syn．Matka Dlugosz niemniej zrozpaczona była od córki． niem，że nie stanie się im krzywda．
Tyle było faktów．Dla lep－ szego zrozumienia 1 wyjašnie nia dodam jeszcze，że obec－ nie trzy sprzataczki wyko－ nama te sama prace，która na Długosz．Na zakończenie trzeba było chyba podae wnioski，które zreszia same

Będą udzielać
porad rolnikom
Ostatnio na zebraniu ko－ PGR Bircza jaka $\begin{array}{ll}\text { Została }\end{array}$ powołana w celu przygoto－ wania do konferencji partyj no－ekonomicznej pracowni－ cy agro i zootechniczni zes－
połu：agronom Franciszek Socha i st．zootechnik Jar Halicki，zobowiązali się po－ móc spó̀dzielniom produk－ cyjnym w gromadach Ru－ dawka，Fircza Stara i Lesz－
czawa Dolna w zaprowadze－ czawa Dolna w zaprowadze－ Bedaz oni udzielać spói dzinlecm systematyczn ${ }^{-c h}$ porad arro－i zooterihnicz－
nych zdobytych w trakcie nych zdobytych w trakcie
organizowania gospodarstw organizowania gospodarstw
pegerowskich．
ie nasuwaja．Dlugosz zosta fa nieslusznie zwolniuna $z$ tem przyieta na dawne miej sce．Zaklad powinien jej rów nież wypiacić za czas nie－ przepracowany－nie $z$ je
winy zreszta．Zwolnienie gosz było złamaniem prawo－ rządności i to nie może ujsé plazem，winni tego musza ponieść odpowiedzialnoṡc．
ORGANIZACIA powinna dokładnie zartyjna powinna dokładnie zbadac
calą tę sprawe $i$ w stosunku do towarzyszy winnych zwol nienia ob．Dlugosz，wyciag－ nać odpowiednie wnioski par tyjne．Mam tu na mysili szcze gólnie bylego personalnego
tow．Szczepanika，miodego tow．Szczepanika，miodego Dlatego tez towarzysze $z$
Komitetu Zakładowego par Komitetu Zakładowego par－
tii i Rady Zakładowej mu－ tii i Rady Zakładowej mu－
sza samokrytycznie oceni sza samokrytycznie ocenic
swoią wine i odpowiedzial－ nosia wine i odpowiedzial nosk za zwolnieni Dlugosz． P．S．Chciałem Wam，to wiedzié，które nasuntly m sie podczas naszei rozmowy ale whedy zapomniaiem tym i dopiero obecnic to czy nie．Chce nawizzać do Wa tyle innych＂mpraw na．Tak ma cie racje－macie rózne spra wy：zakładu，plany，maszyny tony wydobywanej ropy naf towej．．．Slowem macie wszy stko tylko nie ludzi，nie lch codzienne troki i klopoty
Uważacie，że to sprawa per－ sonainveh．Nie．To Wasza sprawa towarzyszu：stry．Za stanówrie sie nad tym sam i rozpatrzcie to $w$ kolekty－
wie．

## Godnie uczeza dzień 8 marcu

W slad za kobietami z za－ Kladow produkcyjnych i in－ zobowiązania dla ucze eriia 8 marca równiez kobiety zrzeszone w KGW postano－
wily wydajniejsza praca uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet．
Kobiety z Wyszatyc－zor－ ganizuia kurs pieczenia oraz zwerbuya wieksza iloś członkin do swojego koła． Koblety z Eirczy Starej ZSCh zobowiązaty sie zalo－ zye $w$ swojej wsi kolo ZMP wciagnac w＇szystkie kobiety do konkursu hodowlanego oraz uprawiac zespolowo
0,50 ha $\operatorname{lnu}$. Mieszkanki
Mieszkanki Zurawicy po
stanowity wziąc udzial w pracach świetlicowych，pro wadzic szkolenie holowlane， zaknintralp＋ovac rosliny prze
mysłowe oraz w terminie

Monferensia gyreklorisw I．ceb：
0gotrossztalcacych Hoj．r2oseowsiliggo

Przed paru dniami odbyła sie，$w$ Rzeszowie ionferencja dyrektorow liceów ogolno－ skiego．Konferencje te po święcono omówieniu wyni ków nauczania i wychowa nia $w$ liceach w pierwszym póroczu szkolnym．Udzial w niej wzięła obok dyrekto－
rów szkó
1 pedagogicznych Wydziau pedagogicznych Wrydziału przedstawicielka Minister－ stwa Oświaty，ministerialny wizvtator szkó strednich o gólnoksztalcących．
wywiazaé sie z obowiazkko－ wych dostaw w roku 1955. $\underset{\text { mieścia }}{\text { Czinie }}$ KGW z Przed－ miésia Dubieckiego zobo－ wiazaiy sie przeprowadzi drobiu，bielenie obôr i chlew ni，prowadzić samokształce nie rolnicze $w$ zespołach konkursowych．
Równocześnie zobowiązaly sié zwiẹkszyć w bieżacym roku poglowie bydła，trzody chlewnej，owiec oraz zaloży ogrodki dzialkowe
Podobne zobowiązania pod jety kobiety z KGW Koryt niki，Nienadówka Dolna

## Dlaczego．．．

．．．agencja pocztowa w Her nie dostarcza pow．Przemys gospodarstwa $P G R$ w Kupia tyczach regu：arnie codzien nej prasy，a także zamówio nych przez nich miesięczni
…GOM w Budziwoiu pow． Rzeszów nie zaopiekuje sie stojaca，pod＂golym niebem＇ maszyna do
na sicunego？

## KOMUNIKAT

$Z$ dni＂n 1 marca br．sa－ molot pasażctski odlatywal będzie $z$ Rzeszowa do War szawy 0 godz．8，50．
Odiazd samochodu z pa－ sażerami nastạpi spod „Or－ bisu＂（ul． 3 Maja）o godz 8，10．
Bilety do nabycia w ce－ nie 128 zk ．

| Zawiadomienia | PREZYDUUM METSMTET RADY NAEODOWET |
| :---: | :---: |
| Mieiskie Przedsiębiorstwo Artykulami Przemystowymi wryeszowie <br> poleca P．T．Publicznosci w nowo otwartym <br> SKLEPIE Nr 54 <br> prryy ul．Dabrowskieso（vis a vis parku im． Tzw $\xrightarrow{\text { L．udwika Waryinkiego）}}$ szeroki wybry <br> szeroki wybor art．tekstylnych w grupach： <br> Welma，baw elna，jedwab，leh oraz szeroki wybór artykułów | przypomina Obywatelom，Czkonkowie Prezydium MRN przyjmuja skargi，zazalenia 1 prosby Cibywateli w każda trode od godziny 13 －tej do godziny 19 －tej po go－ dzinach urzedowych w biurze Prezydium Sciuszki nr 1．I p．pokjj nr 10. <br> W wypadku jezellf w srode wypada swieto，członkowie Prezydium przyimuja zażalenia w nastepny dzień tj．w czwartek．Równoczesnie Prezydium MRN przypomina czwartek．Rownoczesnie Prezydium MRN praypomina Obywatelom miasta Rzeszowa，ze skargi i zazalenia mo－ ga zglaszać równiė w Prezydium WRN w budynku przy uI．Grunwaldzkiej II p．pokój nr 64 w kaźdy czwartek od godz．15－tej do 19－tej． |

## （lit

MYDLARSKICH
w czysto braniowym nowo otwartym SKLEPIE Nr 46
w Rzeszowie przy ul．Grunwaldzkief 18. K－077

## Ogłoszenia drobne

## $\frac{\text { Zguby }}{\text { PYSKATEJ Marli skradzicno }}$

PYSKATEJ Marti skradzicno
legitymacje shuzbowa nr 609 wydana przez Prezydium
Pow．Rady Narodowej Wydz． Oswiaty w Debicy．PG－028

## Podxiękowanie

FRZEWIELEBNEMU Ducho wienstwu，Wojewódzkiemu Biurowi Projektów 1 wszyst－ kim，którzy oddali ostatnia przysługe memu mezzowi inz． mu，składam ta droga serde－ czne podzlekowanie． $\begin{gathered}\text { Zona．} \\ \text { G－037 }\end{gathered}$

> Wsuystkic urzędy i agencie pocztowe mrzyimuia
> OGLOSZENIA
> DROBNE
> do
> dziennika
> ，NOMHY
> RZESOOWSIE＂

UWAGA！ ważnego w odbudowie naszego kraju．

Fabryka wvkonuje regeneracje szybko

PASY

D YREKCJA
RZESZOWSKICH ZAKEADOW GASTRONOMICZNYCH RZESZOWSKICH ZAKEADOW GASTRONOMICZNYCH
zawiadamia o przeniesieniu biur z uli $* 3$－go Maja oraz zawliadamia o przeniesieniu biur zulic．
$z$ ulicy Gen．Swierczewskiego na ulice SNIADECKICH－BARAK I．
K－074


REGENERACJAPILNIKOW
Odajac d＾regeneracji pilniki，oszczédzasz setki ton stali szlachetnel，surowca bardzo
WYKONUJA TE CZYNNOŚCI：
GLIWICKIE ZAKEADY PRZEMYSEU TERENOWEGO w Gliwicach，ul．Zwycię－ stwa 47．Pilniki należy kierować wprost do Fabryki Regeneracji Pilników
Gliwice，ul．Kłodnlcka nr 15 tel． $44-75$
nie różni się niczym od nowowyprodukowanego．SPIESZ SIE Be Remany pilnik CZEKA．JA NA DOBRE PILNIKI！

## Rzemieśnicza Spótdzielnia Pracy Rymarzy w Rrakowie <br> SPECTMMSTYGZNY <br> ZAKlad ORTDPRDYCZMY

Kraków，ul．Wielopole 12 ，tel． $565-70$
ykonuje terminowo po cenach urzedowych
przepuklinowe jedno i dwustronne
brzuszne ciażowe，dla traktorzystów itp
ortopedyczne，PROTEZY rạk i nóg
przeciw krzywiźnie，GORSETY szkieletowe

## Bświadczenie KPD w zwiazku z ratyfikacią uklado $\frac{1}{7}$ paryskich przez 曷nmieslay

BERLIN (PAP). Agencja
ADN donosi, ze sekreitiatiat
kierownictwa Komunistycz-
nej Partii Niemiec (KPD) o-
publikowal oświadczenie w
zwiazku z ratyfikacia ukia-
dov paryskich przez Bun-
destag. Óswiadczenie stwier-
dza. iż:
"Raty fikacja układow pa-

## Nowy numer ,Zeszytów I: oreiycznoPolitycenyctit




## Chroniacy sie przed gnie- wem narodu za zasiekami drutu kolczastego adenauerowscy zwolennicy wskrze- szenia hitlerowskieg, Wehrszenia hitlerowskiegr, Wehr- machtu po wielu, wielu trud machtu po wielu, wieli trud nosciach zdolali przeforsoratyfikacje ukiadow paryscji Niemiec zachodnich. Za stanawiajac sie nad tym nie- wathliwie waznym wydarzeniem, odpowiedzmy snoie pare pytań Pytanie tego doszło, że pomimo silnego i wciáz przybiarajace- go na sile oporu spoleczent twa zachodnio - niemieckie go Adenauerowi udaio sie Przede wszystkim naloi pamietać, że o obecnym skia dzie Bundestagu zatecydnwa ly wybory z virzesnia 1953 roku - wybory, ktöre dal povazze zwyciçstwo parí oakic bonskie <br> czal slabemu rozeznaniu po litycznemu znacznei czés spoleczeñstwa, które nie widziało wtedy równie ostro plynacysh z polityki adenaue fom Adenauera. że celem je go jest donrowadzenio do po miec. reg miesiecy, w ciagu któcele polityki adenauerow skiej i. spoteczenstwo zachod nio-niemieckue w swe szości zrozumiało, że Ade nauer $w$ zadnym wypadku


 wyższa parlamentu bońskie ryskich przez boński Bundes tag nie jest jeszcze definitywnym załatwieniem spra-
wy. I tak np. układy te, by nabrać obowiazującej mocy

## Wbreav woli narodua



anglia


Repas emencyanise pod recka, ze zawarc:e pastu itu-
jest jed-
nym z ftanow realizazij
szerokich planow emeryiseń skich, dotyczacych stwo
rzen:a bicku militarne go na Bliskim i Sicdko prasy wynika, że dyplomacj amerykańsey uważaia, iz
pakt turecko - iracki oraz zawarty wcześnicj pakt turecko - pakistanski powing
sie stać trzonem przyszlego sie stac trzonem praysziego
bloku, do któego Stany Zje dnocrone beda sie staraly
wniagnać jeden kraj za drugim. EGIPT
Soclecreństwo Fariptu
cburenem orzeie'o wizdo

## Glosy presy siwiatowei - pakcie iracko-turechim <br> pakcie iracko-tureckin

podkreśla, że spisek premie
ra Iraku z premerem Me:
deresfm kryie w sobe

## deresem gromne <br> dla kraiów arabskich; nie

waiagniete zostana do awan
tur woiennych mocarstw za

IRAN
Dziennik teherański Fer
hereñskich twierdra, ie Iren
whrobtce praylaczy sie d
ministerstwa sbraw zeoran:
cznych oświzdczaja. że rzad
irañski nie otrzymal if
żansk nit ofrzyma

Z hokeiopych mistrzostw świata
Kanada i ZSRR nadal hez porazki
Dzielna postawa Polakow w III meczu



